# REVISTA ORASTIEI 

 Manuscripte nu sé inapoiaza, se primes.
num ins.
Abonamentele sé platese finainte.

## Dingele, haina popuaremer:

Intr'un studiu apărut de curênd la Bucuresti, făcêndu-se o privire asupra oraşelor și a insemnătății lor, autorul, un tiněr doctor român, spune între altele:
"Orasele sunt haina popoarelor", zice un proverb italian, ear' capitala este haina de sěrbătoare.

Va sě zică: precum haina arată gradul de cultură și de bogăție al omului, precum curătenia hainei arată gradul de etică, estetică și gospodărie al celui care o poartă, aşa oraşele aratä gradul de culturä, de bogatie, de gust, de gos
podärie şi cultură etica a unui popor, podărie si cultură etică a unui popor,
ear' capitala este haina de sěrbătoare, adecă superlativul acestor caractere publice naționale.

Foate-că acest proverb a pus pe Italieni în ambiție de a-și clădi orașele lor atât de frumos, încât veacuri întregi sě fie admirate de toată lumea cultă, servind ca model oraşelor mai târzíu inființate din lumea nouă și veche.

Nu mai cităm. E destul pentru tot omul cugetător ssi numai atâta, pentru-
ca un nor de durere sě i-se lase pe ca un nor de durere sě i-se lase pe
suflet, gândindu-se asupra acestui adevěr sii uitându-se odată în jur de sine, sě vadă că oare sub lumina lui, noi Romanii din Ardeal si Ungaria cum aparem, cum ne arětäm?

## «Orașele sunt haina popoarelor»,

 și noi serrmanii n'avem nici un singur oraş, nici o haină..., ear' de o "capitală», de-o haină de sěrbătoare, (cum afară de semințiile domnitoare: Nemții cari au Viena, Ungurii Pesta, au și popoarele «supuse» in Impěrătie, ca Cehii Praga, Polonii Varssovia și Lemberg-ul), - de-o astfel de haină de sěrbătoare noi Românii nu îndrăsnim nici sě visăm!Dar' nu numai doar' fudulia de-a avea o «haină» și de se poate chiar «de sěrbătoare» e ceea-ce trage aici în cumpĕnă, ci faptul știut și simțit de noi toti, că ce mare e innrîurivea oraşului asupra jurului seu! Alta e înrîurirea Sibivului și a Braşovului asupra jurului român, și altul e duhul românesc in poporul din jurul acestor orase (care nu-'s nici ele românești, ci săseşti, dar' concetătenii Sași nu umblă sě ne schimbe firea și legea, spre a ne săsì spre pildă, și aşa innrûurirea Românilor din ele, prinde asupra jurului si î porneste spre bine), -si alta e înrîurirea Clujului, Devei, Oşorheiului, etc., asupra jurului lor, - tot român!
«Oraşele arată gradul de cultură, de bogattie, de gust, de gospodarie și culturà etica a unui popor»...

Si noi n'avem oraşe deloc 1
Nu te doare nimic, Române din Ardeal și Ungaria, când auzi, când te gândeşti la asta?

Cât e Ardealul de mare, n'ai decât oraşe săsești și unguressti-jidovești. Incolo nici Sașii nici Ungurii n'au popor aproape de loc în această teară. Ei locuese numai orașele! Ear' dacă oraşele sunt dară semnul culturii, bogattici, gustului etc., - Sasul și Ungurul î Ardeal e

Apare în fiecare Sâmbătă
Aurel Popovici-Baroianu, director.
numai cultură, numai bogătie, numai luminü, ear' tu, Române, care formezi marea mulțime a locuitorilor, n'ai nici o haină, nici o podoabă, nici un oraş!

N'ar fi oare timpul ca inteligínța noastră de prin oraşe, lăpědând dela sine ori-ce patimi mici, frămêntări měrunte și nevrednice, de care suntem atât de bântuiți, sě se gândească serios și sĕ se pună pe muncă mare pentru intărivea elementului romannesc in oraşe ? Nu sě ne alungăm unii pe alții, nu sě intrigăm unii contra altora, adesea cu mijloace chiar josnice ori ridicole, nu sě cercăm sě ne stricăm, sě ne «doborîm", - ci sĕ ne îmbrățişăm unii pe alții, sě ne spriginim, sĕ ne intărim।

Eată la ce ar trebuì sě gândească într'una inteligința română din orașe de pildă ca Hategul, Oraststia, Hunedoara și Bradul din comitatul nostru, cel assa de bogat în Români și aşa de sěrac în «haine», fie și numai «haine», dar' románeşti, dacă nu chiar «de sěrbătoare»! Căci aceste oraşe ar putea sě aibă pentru românismul din aceste părți, un glorios viitor!

## Triuiscaid bravele Romance din Muntiil

 Aplsseni!Abia in numěrul nostru 22 am dat știre despre mândra ținută a doamnei preotese Sofia Cothișel, care mai curênd s'a lăsat tîrîta de gendarmi pe la judecătorie, decât sě lapede pe vorba lor strălucitul nostru tricolor național, pentru ce lăudată fie si de stima tuturor Românilor buni încredințată, - și la incheierea numěrului trecut am și primit știre despre o nouă hăbăucie gendarmereasǎ și o nouă bravură a femeilor române din Munți, pentru tricolor!

In Câmpeni s'a intêmplat doamnei Cothișel șicana, în Câmpeni și nouelor brave! Era o nuntă românească; caii împodobiți în coame cu tricolor, si gendarmii au dat năvală asupra lor! Dl Dr. St C. Pop, bunul Român, advocat in Arad, fiind de față la acea nuntă descrie in "Tribuna Poporului" ca martor ocular întêmplarea. Eată-o în părțile ei de căpetenie, după numitul ziar:
In 12. 1. c. sil-a serrbat cununia domnul Alexandru A. Macaveiu, proprietar de mine din Bucium-sasa, cu d-şoara Lucrettia Gombos din Vidra-de-sus. Deoare-ce atat mirele cat si familia Gombos este în jale, nunta s'a tinut numai cu rudeniile mai deaproape și câtiva amici.

Deși sěrbarea a avut înfătișarea unui act familiar, Romaniii din comunele, pe unde au trecut mirii, au tinut sě-'si arete dragostea lor tață de aceste douě vlăstare a acestor distinse douě familii din Munții-Apuseni, și le-au ridicat arcuri (porti) de triumf, din flori și cetină. In Campeni teranii au ridicat la intrare in comuna, un admirabil arc triumfal, mirii au fost primitị cu ovațiuni, și un tiněr impodobit cu o uriasă pantlică tricoloră, prin cuvinte frumoase a dat miresei un buchet de
fori. flori.

Pregǎtirile teranilor din Câmpeni, așa se vede, au scos din fire pe comandantul gen-
darmeriei, deoare-ce a dat o poruncă a cărei
indeplinire era sě fie un măcell Anume, doi gendarmi înarmați până in dinṭi au eșit nuntașilor în cale. Fără a zice un cuvênt, au sărit la caii domnului Dr. Zosim Chirtop cu gând sé rupă tricolorul de pe hamuri! Caii înspǎimêntaţi se avêntau cătră șanţ, amenintand vieata celor cari erau in trăsură.
In trăsură era d-na Eug. C. Pop n. Macaveiu, doamna losif Gombos n. Cothisel, și domnisoara Domnica Chirtop.
După-ce au oprit trăsura, gendarmii înfuriați au poruncit vizitiului sĕ depărtese tricolorul national, insĕ domnisoara Chirtop cu ton energic si hotärît a zis visituiului sĕ nu asculte de porunca gendarmilor, ci sĕ tină de caì infuriati

Lăudată fie!
Această tinută măreață a domniṣoarei Chirtop a desbrăcat pe gendarmi de toate simturile omeneṣti, și unul turbat răcnea că numai decât o pusccă! Ṣi ca sĕ nu sě îndoiască de hotărirea lui, gendarmul a tinut pusca drept in fata d-nei Eugenia Pop, gata a descärca pusca.
Bǎrbații numai mai târziu au ajuns la acest scandal ne mai pomenit, și când dl $D r$. Zosim Chirtop s'a apropiat de gendarmi, fără armă, cerênd lămuriri că ce sě întêmplă? tot acel gendarm essit din fire, răcnea se $m u$ se apropie că àl puscă! La întrebarea că ce vrea, nebunul gendarm nu rěspundea, ci îngrozit ssi el de frica rĕsbunărei, tremura ca varga și cu el tremura și pusça cu care a voit sě stinga vieaṭa alor douě mame și unei fete, fala și mândria părinților sei!

Numai după un restimp a putut unul dintre gendarmi sě cuvinteze că - putem trece! și noi am trecut, o trăsură una după alta avênd suliţele gendarmilor douě pălmi dela peptul nostru!

După acest act de barbarie ne-am dus mai mulţi inși la pretură și am făcut arătare.

După-cum am aflat, toate acestea le pune la cale un anumit Hamzsa, locotenentul gendarmăriei din Câmpeni, la a cărui poruncă, cu 10 zile mai nainte, rupeau gendarmii tricolorul de pe hainele țerancelor și cari au erestat pe doamna Cothisel.
Se vede că se tem de bărbatii și încep cu dame fără scut ṣi arme! Dar' ei mu stiuu că cine sint romancele din munti!
Deunazi s'a purtat doamna Cothisel ca o adevărată eroină, ear' acum douě mame au primit ou simbet amenintarea vieftii lor si o domnisoară română a declarat, cä n'are teamà de sulitele gendarmitor! Și tremurau ei, cei cu armele in mână, în faţa eroismului femeii romanne!

Sûntem fericitit că putem da astfel de stiri cetitorilor nostri, despre o atât de neînfricată purtare din partea chiar a unor femei, doamne şi o gingaşă domnişoară, și punênd purtarea lor de icoană înaintea fiecărui Român, icoană poleită de razele iubirii de neam și a mândriei naționale, care par'că strigă fiecăruia: „Eată fraţilor şi surorilor Romàne, aşa sii nu altfel aveti sĕ Vè purtati in fata obraznicilor nostri atentatori: "Totul pentru natiune."

Strigăm și noi, plini de mândrie, la adresa bravelor apěrătoare a mândrului nostru tricolor

Sé tra̛iască!

## INSERTTIUNILE

Un sir garmond prima-dată 7 cr ., a 2 -a oară 5 cr , a a 3 -a oară 3 cr . și timbru de 30 cr . Atât banii de abonament cat sip pentru insertiuni, sant
a se trimite la adresa: , Minerva" institut tipografic $\left.\right|^{\text {a se trimite }} \begin{aligned} & \text { la adresa: "Minerva" institut tipografic } \\ & \text { in Orątie (Szzaszzvaros). }\end{aligned}$

## Slavii la Praga.

Sâmbăta trecută, Duminecă, Luni și zilele următoare, au fost pentru ginta slavă din Europa, zile de demonstrative sérbări. Mari și mici, bogați și sĕraci, fericiṭi și nefericitit, Slavii din toată lumea au prins prilegiul pentru a se îtruni prin trimișii lor la un loc, unde cât vrênd cât nevrênd, cât pe faṭă cât mai cu věl, sě-'și deschidă inimile așa ca între păhare, sịi sě cam spună de ce mari ideale sunt insufletititi, sě cam arete care e steaua lucitoare, pe care o urmăresc stăruitor, și chiar cu multe șanse de a o ajunge mai curênd ori mai tarzíu!

Palacky a fost un mare istoriograf și poet, strălucit patriot ceh, căruia Cehii ii zic: reinnvizetorul poporului lor, dar' care ca un apostol al ginttii, are mari merite pentru redesteptarea și a celorlalte neamuri slave mai mici din Austro-Ungaria și din Rěsărit.

Implinindu-se o sută de ani dela nașterea lui (acum e mort) Cehii au arangiat o sěrbare mare, cu expositite și representații și bancheturi, și au poftit pe toți frații lor Slavi sĕ iee parte. Și ascultaţi au fost. Pusu-s'au în miscare toți, cu puternica Rusie in frunte, sii s'au dus la Praga. Și eată ce se scrie din Praga despre decursul ei:

Sěrbarea Palacky s'a prefăcut in adevěrată sërbare de infrătive a Slavilor! Avu-tu-și-au trimisiii lor la această sěrbare toate neamurile slave! Din Rusia insě au fost cei mai mulți.

Din Ungaria au fost 25 de inși, între cari Skutety, redactorul dela ziarul nationalist slovac sNarodni Noviny \&, apoi un preot luteran, un proprietar din Hudsag, Gavrila, redactorul ziarului sêrbesc -Zastava* din Novisad, câțiva politici croati și slavoni, dalmafieni și bulgari.

Figură interesantă era printre acestia generalul rus Comarov.

Stradele erau împodobite cu steaguri cehe si rusesti
Cand au desvělit bustul de bronz al lui Palacky, in sala museului național ceh, au ținut vorbiri contele Harrah, consilierul Tomek, apoi trimișii universitătilor slave din Petersburg, Moscva, Kiew, Varşovia, precum și a celor din Krakovia, Zagrab și Viena, după ei generalul rus Comarov, depunênd o cunună din mari foi de lauri, de argint, a ținut o națională vorbire, a cărei schîntee a fost vorba că: , ,inima poporului rusesc este
una cu a popomului ceh /" Vorbirea muscalului a fost minute intregi aplaudatǎ!

La marele banchet ce a urmat, au vorbit întra alții Mateiu Dula pentru înfrăţirea $C_{e-}$ hilor ou Slovacii, apoi trimisiii Sêrbilor, ai Croatilor, ai Dalmatinilor, ai Bulgarilor, fiecare in limba sa, toți arětandu-se foarte pătrunși de dorul ce se vede că pe toṭi fii muncește deopotrivă, de-a ajunge la o unitate, libertate și fericire a tuturor Slavilor!
Dorintă altfel cu atât mai legiuită aceasta, cu cât terile cari cuprind în sinul lor și părți de Slavi, nu-i lasă în pace sě trăească, ci îi apasă, îi nedreptătạesc sili-i silesc sĕ nădĕjduiască din afară, dela teri strěine, o mantuire oare-cand!

Ear' această *mântuirer le va venì cu atât mai curênd, cu cât mai mult și mai cu grabă vor încerca stăpânii lor de azi sě-'i stîrpească, sě-lí nimiceascǎ!

## Din Brad.

(Examenele la gimnasiu). Examenele la gimnasiul român gr.-or. din Brad se tin de Luni in $10 / 22$ Iunie pană Sambata in 15/27 Iunie Duminecă în 28 Iun. v. festivitatea încheieri anului școlar

## (Adunarea representantei gimnasiului)

 Adunarea generală a representantei gimnasiului român din Brad, care totdeauna se tine in ziua patronilor gimnasiului: Sfinţii -Constantin și Elena e, a fost estan cercetată relativ bine. Socotelile fondului gimnasial censurate și revidate, s'au luat spre știre și comitetului s'a dat absolutorul pe a. 1897Din aceste socoteli se vede, că gimnasiu in starea actuală se susține farră deficit.

Directorul și-a cetit mancul și neexactul seu raport despre mersul învêtămêntului, disciplină, starea colecțiunilor, fondurile de aju torare a elevilor pe anul 1897/8, și a

Dupa obiceiu il va publica î programa gimnasiului pe anul 1897/8. Poate vom re venì atunci asupra lui.
(Datoriile). Datoriile restante ale fondului gimn. au rěmas *sě fie incassate , cum platonice s'a hotăritt de ataţtia ani, farra însě a incassa ceva din ele
(Plàtile profesorilor). S'a decis urcarea salarilor profesorilor dela 800 fl. la 1000 fl., de nu va rěmânea și acestea o hotăríre tot platonică..
(Didactrul uroat). S'a hotărit uroarea didaotrului pentru elevi, și anume: pentru fiii comunelor ce au înfinṭat gimnasiul, se urca dela 4 la 8 A. pe an, ear' pentru ceialalți dela 8 la 12 fl .
(Profesor de gimnastică). S'a decis es criere de concurs pentru un profesor de gimnastioă, de care azi nu e, dar' lipsa căruia absolut simṭită pentru tinerime.
(Dola sooala de fetite). Duminecă in $7 / 19$ Iunie s'a ținut examenul cu fetiṭele dela scoala poporalk din Brad. Ca in toți anii, de când e sistemisat postul de invétător la această școală, s'a dovedit spor îmbucurǎtor

Fetiṭle de-arindul, cu mici cu mari, ne-au încântat cu rěspunsurile lor clare, cu presen tarea lor modestă dar' curagioasă, și cu lu crările lor de peste an, curate și bine întocmite

Cu toate-ča absențiile, din causa boalei de friguri și věrsat, au fost de tot multe, totusi multumita zelului neobosit al d-șoarei invettă toare Maria Cristea, toate elevele au dat rěs punsuri deplin mulțumitoare, și au arětat spor in lucrurile de mână, cu cari era împodobit un întreg părete al salei celei mari de gimnastică. Lucrurile au fost potrivite lipselor elevelor: costume romaneṣti intregi, ștergare şorturi s. a. a.

O foarte bună impresiune a tăcut alegerea și ordinarea cântărilor și a poesiilor de clamate cu deplină pricepere. Cantările de cuprins religios și national erau potrivite mişca până la lacrimi pe părinții fetiṭelor.

Numěrul elevelor la examen a fost 30
In loc de $a$-și da bǎietele la școala maghiară de aici, ar face cu mult mai cuminte lucru părinții din Brad și giur, dacă ṣi-ar da fiicele la școala d-şoarei invettătoare Cristea, care instruează cu adevěrată tactič și pricepere pedagogică.

## Lume întoarsǎ!..

Dar' incă cat de întoarsǎ! Cine, de pildă, nu cetește aproape in toată ziua prin foile ungurești ॰ dogma \&, că Ungaria, această fară locuită azi de 7 milioane Maghiari și 9 mil. nemaghiari, sau are sĕ devie ungurească dela - margine până la ceealaltd, sau are sĕ peara altfel, ca stat poliglot, cum azi de fapt e, nu poate sě trǎiasča!

Acest credeu îl propoveduesc capetele luminate conducettoare din statul sonstituțio nals, sliberalk, smodern maghiar.

Muscalii cei arătați ca fioroși stîrpitori de popoare, ar trebuì la asta sě dee numai din
cap și sě zicǎ: așa e! acesta e și al nostru redeu!
S , lume întoarsă ce trǎim! Chiar în zilele acestea Muscalii striga tocmai în urechile mpěrăției noastre, ca ei $n u$ asa gândesc asa cred!
Pe 18 Iunie și zilele următoare, in Praga (Bohemia) Cehii au arangiat sěrbări foarte mari ca iubileu de 100 de ani dela nasterea poeului lor national, mare patriot, Francisc Palacky

Și această sěrbare au folosit'o toate nea murile slave, in trunte cu trimișii puterniculu popor rusesc, ca sě dovedească lumii nu numai tinerea lor laolaltă, dar' și părerile ce le au despre viitorul popoarelor mai měrunte, ca popoare, in sinul impěrăției noastre! Au hotărít anume, ca mai multe orașe ruseṣti, corporaţiuni de învětatati etc, sě'-şi trimită pe delegaţii lor la Praga, făcênd o mare manifestaţie de înfrățire slavă și incuragiare a popoarelor și frânturilor de popoare slave, de aici
Iusuși orașul Petersburg, a trimis o cununa pe mormêntul lui Palacky, dusă cununa de generalul rus Komarow
„Noroie Wremja", foaie fruntaṣă, și aproape oficioasă rusască, scriind despre participarea Rusiei la sěrbarea natională slavă din vecina Impěrattie (adecă a noastră) o spune între altele foarte limpede că:
${ }_{\text {"Participarea Rusiei la sèrbarea memoriei }}$ lui Palacky, e numai o dovadd́, ca Rusia doreste Slavilor austriaci sě-şi poată susţinea naţionalitatea, care singură e in star a scutì intregitatea și neatîrnarea Austrieic

Atotstiutorul persiflator al nostru dela luminatul sorganc universal sHunyad \&, va ssti și dênsul, că străinătatea in partea ei cea ma mare și azi când zice Austria înṭelege Austro Ungaria, peste tot. Dar' chiar dacă in cazul de faţă n'ar fi înteles și Ungaria, va admite nagyságos Măria-Sa, că același cap ce astfel gândeste asupra Slavilor din Austria, nu alt fel va gândì asupra celor din Ungaria.

Deci în vreme-ce capetele sliberale* unguresti ne pun tuturor naționalitaților cuţitul in gat cerêndu-ne natiunea ori vieatal, pe-atunci, ne mai amintind despre parrerile fratilor nostri Români și a Germanilor, chiar și capetele cele sabsolutistice muscălești striga cu alte cuvinte impilatorilor fraților lor slavi lăsati in pace nationalitatea lor, căci altfe mai curênd puneti in primejdie insăsi intre gitatea si neatirnarea statului vostru!

Nu e oare aceasta o lume intoarsă? Ș oare codaşii in aceasta lume, capetele cel mai sucite, nu sunt chiar capetele maghiare

Dar' încǎ o dovadă
In 3, 4 și 5 Iulie se va tinea la Budapesta un congres al profesorilor dela prepa randiile de stat, cu scop de a discuta și vota un plan de lege, prin care vor cere sé sereformese preparandiile de stat şi confesionale, adecă învěţămêntul din acelea. Con gresul va cere stergerea legii de asi, privitoare la preparandii

Ce va sě zică asta? Legea de azi ne dă in Ungaria și Românilor și Slavilor, drept sě avem preparandiile noastre, cu limba noastră de propunere, cu profesorii puși de mai mari nostri bisericesti, cari tot ni-'s nouec mai buni cu ceva decat guvernele maghiare ori inspec torii lui îngamfați de școale
Și ce vreau profesorii unguri prin cererea atinsǎ? Aceea, ca sě pună statul ghiara sa pe toate preparandiile, și sě nu mai poată fí dascăl în țară care n'a făcut examen, înaintea comisiei unguresti, - scurt sĕ inceapă mai a grosul maghiarisarea scoalelor noastre pregătindu-și mai intâi dascăli maghiarisaţi.
Dar' pe când azi la noi se tac aceste atisise pregătiri, stranii in veacul luminilor i in mijlocul Europei, in Rusia, in care din vechi vremuri, și fără a fi rìvnit la titlul de sliberalãe, instrucția a fost statificată , eată se dă voe de indreptare a lucruritor introducênd pentru nenorociții Poloni limba polonă nu numai in școalele poporale ale lor, ci și in gimnasii, ear' în școlile din Basarabia întroducênd asemenea carrţi românesti pentru scolarii români

Urmându-se mereu aşa, unde crede brutalul scriitor al articlului din っHunyads că vor ajunge lucrurile in $10-20-30$ de ani?

Oare nu acolo, ca pe cand in Rusia se va fi introdus binişor limba popoarelor in ssolite
lor, in cari azi nu o au: la noi chiar din contră, se va scoate limba popoarelor din școlile, in care, nu din nobletă ungureasca ci din sila ce li-s'a făcut de alte natiuni culte ni-o au lăsat?
Apoi nu-i asta lume întoarsă?

## Și încă ceva.

Epilepticul scriitor al articlului fituuicei din Deva, prea mină în alte teri pe Români moṣneni, născuți, crescuṭi și legați prin sânge si avere, de aceste locuri. Mai prin anu! 1894, in congregație, încă li-a strigat Romanilor "Daca nu vé place, duceti-vé in România" pare-mi-se, - ear' nouě ne strigă acum "Dacă nu vé place, duceti-ve în Basarabia. Noi însě de aici nu ne-om duce, ci aducên-du-i aminte de ce 'i-s'a resspuns prin 94 in congregaţie, că: , Mai bine du-te D-ta în Schitia, prin Asia sělbatecă de unde ați ve nit cu totii peste noils - vom sta aci și vom invěta și poporul român ca aci sě stee dar' sě-'şi iee mai cu hotărire inima in dinți faţă de acesti scrintiți batjocoritori ai sei căci eată și in Rusia incep oamenii sě fie mai cu îngăduintă, mai cu porniri spre bine cătră popoarele terii, decat in Ungaria!

## Dușuri reci...

## - Cetească „Hunyad" și asta.

Pe capetele prea înferbêntate ale Maghia ilor, sě varsě duşuri de apă rece!
Ziarele din Pesta au adus Mercuri știrea ă guvernul unguresc are gând sě îngǎdue de bunăvoe Polonilor partea de pămênt dela granił̧ă in comitatul Tatrei, pentru care se freacă de mai multă vreme. Pămêntul cuprinde și un lac minunat, pentru-ce Ungurii ii zic smărgăritarul Tatreic. Și guvernul vrea sě-1 lase Polonilor cu scop ca prin asta sě mai inmoaie ura şi něcazul lor faṭă de Unguri, ori doară și-'i pot face chiar oprietenis.
Stirea s'a desmintit, pro forma, cum e obiceiu în astfel de casuri, dar' tot acolo va venì lucrul! Căci Poloni-'s mannoṣi reu: Un gurii s'au dus la expositía lor la Lemberg sị liss'au gugulit, dar' Polonii mândri ṣi mânioṣị n'au venit la exposiţia milenară ungureascǎ! Asta-ii doare reu, și umblă acum guvernul unguresc sě--i împace, doar' sì-'i face pretini sě poată zice că au și ei un pretin in tot jurul, in toata lumea

Ce va sě zică asta? Nu e oare o dovadă de starea desnănăjduită in care Vě simftiṭi, după-ce ați lovit in toată lumea, și nu-i oare un semn că vi-i-i groază de ziua de mane care poate fi aspră și nemiluită, și voi nu veț avea nici un singur prietin?

Dar' cuvêntul lui Komarov la Praga în clubul ziaristilor, ce împresie ți-a fácut „Nagy ságoṣ"-ule dela Hnnyad?
La rugarea ziaristilor cehi, că și după inoarcere acasǎ, ei, Ruși, sě-'și aducă aminte de dênṣii, generalul muscălesc, representantul Petersburgului, intr'un discurs foarte resboinic a zis între altele:

Sě ne aducem aminte? Asta e prea puțin! Noi știm cu cat sûntem datori faṭa de Cehi, noi știm că mişcarea mare slavă, care azi a cuprins toata Rusia, dela palatul Țarilor până la cea din urmă colibă, a pornit din Bohemia! Ai d-voastră Savarcick si Jungman au trezit în Bohemia acel spirit (de sintă) care a ajuns pånă la Moscva si răpit cu sine toată lumea slavă!
,,Muncă mare, comună, avem înaintea ochilor nostri, și trebue sě sărim in luptă (toti Slavii) ca un singur om, caxci un singur duşman avem, (pe Germani adecăl)...

Mare vorbă. Și obrazniča intrucat pe Un guri, care le stau și ei in cale, nici nu vrea muscalul naibii se-i cresteze!, vede numai pe Nemṭi; cu Ungurii, îṣi va fi zicênd, o isprăvim cu degetul cel mic: îi dăm numai pe mâna Slavilor și Românilor plini de ură contra lor din insăṣi Ungaria, și încolo cu ,,un singur duşman" rĕmanem!..

Ear' Ungurii prin politica ce-o urmează
drumul, cat plătititi sě fie și n'ar face-o mai bine!. Inchideti-ne numai la școli, impuscatati-ne rără vină, grămǎdititi mereu în sufletele noastre dorul nestîns de rězbunare, de cruntă réz bunare, sil fiti siguri, că în ziua de apoi, vě vom ști aduce aminte de toate!

## Andreiu baron de Saguna.

Eată programul sěrbărilor arangiate de cercurile oficioase bisericesti din Sibiiu, în jurul zilei de $16 / 28$ Iunie, împlinirea alor 25 de ani dela prea regretata moarte a înțeleptului archiereu Andreiu Șaguna

## In 14/26 Iunie

Societatea de lecturä "Andreiu Șaguna" a teologilor și pedagogilor din seminarul gr.-o din Sibiiu arangiază seara, la orele $71 / 20$

## Şedinţă festivă

in sala cea mare a seminarului, după următorul program:

1. , Rugäciunes, cor, de Demetriu Cunanu; 2. $\rightarrow$ Discurs comemorative asupra vieţii Activitătii archiepiscopului si metropolitului elev in curs. III. cler.; 3 Psalmul CXXXIII, cor de Eusebiu Mandyczewski, cantat de corul tinerimii seminariale.

## In 15/27 Iunie

Societatea română din Sibiúu arangiază un Act festiv
in sala , Casei de exposiţii © (Gesellschaftshaus), a orele 5. d. a., cu urmartorul program:

1. Psalmul XVIء, cor mixt de Eusebiu Mandyczewski; 2. *Cuvênt testiv", rostit de profesorul seminarial Dr. D. P. Barcianu.; 3. Fericiti sunt cei goniti pentru dreptates, cor mixt de George Dima

## In 16/28 Iunie

Ziua implinirii alor 25 de ani, sě arangiază un mare

## Parastas

in biserica din Réşinari la mormêntul Marelui Archiereu, cu următorul program:

1. La orele 9 dimineața: Sfânta Liturgie. 2. După terminarea Liturgiei: Parastasul rul seminarial s, ear' cântările dela Par rul seminarial, ear cantanile dela Parastas "Reuniunea romana de musica din Sibuu" si memor seti" a fora, asesorulu asesorul consistorial Zacharie Boiu; 4. Esirea a morntent ,i incheierea parastasului, 5. 1 m
 enă in edificiul coalei.

Un comitet este constituit și insărcinat cu arangiarea festivităţilor, și acest comitet, sěmnat mai jos, adresează cătră publicul roman de pretutindenea următorul apel:
P. T. În sirul festivităților, ce se vor arangia în zilele dela 14/26-16/28 Iunie a. c. In memoria fericitului archiepiscop și metropolit Andreiu baron de Saguna, se cuprinde si un pelerinagiu la mormêntul neuitatului archiereu in Résinari și un parastas solemn, oficiat in 16/28 Iunie in biserica cea mare de acolo, la cari se învitả întreg publicul român. După terminarea serviciului divin va avea loc in edificiul școalei o masă comună. Prea onorații domni, doamne, etc., cari doresc a participa la aceasta masa se binevoiascà a se insinua cel mult pană in 12/24 funie a. c. la secretarul consistorial archidiecesan Dr. Elie Cristea. Pretul unui cuvert este 3 fl.

Sibiiu, Iunie 1898.
Zacharie Boiu.
Nicolau Ivan.
Dr. D. P. Barcianu.
I. de Preda.

Dr. Elie Cristea.

## Stiri Politice

## Abzicerea M. S. Impěratului.

Se dă de nou știrea, pe care nimenea nu se silește sě o desminţă tare, că M. S. Impěratul și Regele nostru, sătul și obosit de domnie, mai ales de o domnie cu atatea vijelii cum a fost a M. S. și e mai virtos in timpul din urmă, -- are de gand ca, dupà iubileul mare de 50 de ani de domnie, sě se multumească de Tron.

Acum aduce știrea un ziar englez, care tine a ști și aceea, că M. Sa va face Moṣtenitor al Seu pe Archiducele Otto, fratele Mostenitorului de Tron Francisc Ferdinand, fiindcă acesta e bolnăvicios și n'ar putea suportă sarcinele unei Domnii atât de grele și
cere, - stire insě ce nu pare apropiată de adevĕr, după-cum se poate judeca din rolul ce i-s'a dat și ce-1 joacả Moṣtenitorul de Tron Archiducele Ferdinand.

## Regina Spaniei se duce!

O telegramă dela 21 Iunie vesteste din Spania că Regina regentă s'a hotărît sě abzică in numele fiiului seu minoren dela tronul Spaniei și sě părăsască Spania cu toată familia!

Trebue că în tară e foarte rěu, dar' guvernul nu lasă sě se publice ori sě se trimitàa ṣtirile in afară!

## Tulburări la hotare.

Muntenegreuii au avut earăși de lucru la graniṭă cu supusii Turci vecini. S'au intêmplat înč̌ierǎri sângeroase. Se spune că au căzut mulți răniṭi și morți.

Sêrbii au avut asemenea de suferit din partea vecinilor din Turcia. Bande inarmate ii neliniştesc și le atacă granita, așa că sunt temeri, că de nu va întrevenì grabnic și energic guvernul Sultanului, se pot isca încǎi
rări pe o linie mai mare si primejdioase.

## Invitare de abonament.

Cu I Iulie st. v. invitum pe toti amicui şi spriginitorii singurei foi române in acest mare comitat românesc, la nou abonament pe jumêtatea a doua anului de faţă, la

## „Revista Orăştiei".

Domnilor abonafti cari ne resteaza cu pretul pe jumatatea intầe, li sě va opri foaia în curênd.

## NOUTĂȚT

Dela temniţă. In $8 / 20$ Iunie 'și-a termi nat osânda de 6 luni in Seghedin dl Mihain Rubinuvici, preot î Bräsnic. D-sa fusese osândit de tribunalul din Lugoj pentru satị̂tare la ură«, fireste contra neprihănitilor Unguri... Trimitem salutarea noastră caldă sii
frătască bunului Roman, care, precum ne scrie frátascǎ bunului Roman, care, precum ne scrie,
nu s'a înmuiat cu nimic în iubirea sa de neam, nu s'a înmuiat cu nimic în iubirea sa de neam prin temniţa suferita!

- DI Crucian Simu, invextător, îndepliosândit pentru-cä opt luni la care ruses nesc si a cantat ,Desteaptă-te Românec, ieșit Joi in séptěmana trecută din puṣcăria iesit
dela Seghedin.

Roada câmpurilor in aproape intreaga Moldovà e cât se poate de bună sii plugarii sunt foarte multumiti, mai cu seamă în urma ploaei de curênd, care a durat câteva zile

Lipitorile satelor. Jidovii, aceste lipitori fără inimă a satelor, nu-'și fac doar' ničair mendrele aşa crud ca prin Galititia sii printre Ruteni. Sug de sacă! Rutenii (Rusi)) din Ungaria de Miaž̆-Noapte, sunt socotiți deja ca popor mort, a cărui trup a amortit deja, cat
nu mai simt muscăturile lor! In Galitia ausnu mai sîmt muscčaturile lor! In Galitia, austriacǎ insě, poporul nu e asa amortit, ear' lipitori sunt si acolo multe! Din pricina lor, sčptěmâna trecută în Galitia isbucnise curată revolutie: multimea lipsită sis sěracă sě revol-
tase in foarte multe locuri contra Jidanilor si a spriginitorilor lor. A intrevenit armata S'a impuşcat in multime. Zeci de oameni au cǎzut morți. Stăteau gata sě publice Statariul Dar' s'au mai linistit. Acum e spaces, o pace incǎerare. Sě spune că muncitorii sě vor pune în grevă fatẵ de seceriṣ (nu vor voì sě mai lucreze).

## Restantele de dare in comitatul nostru,

 sunt estan foarte mari. Numai darea de drum e in restantă incă de pe anul trecut ro7.000 f. fafă de 131.000 , din care abia au incurs vre-o fafa de 131.000 , din care abia au incurs vre-o9000, azi restanta întreagà numai la acest soiu, de dare e 220.000 fl!

Si aşa la toate soiurile de dare, asěměnate cu anul trecut, plaţile sunt mai mici cu 10 $20-30$ mii floreni, singur venitele täbacului (tutunului) au - crescut! Pentru ăsta au oamenii bani...

Cu ruda !.. Sě stie purtarea cea strălucită a Fiumanilor. Ei, slujbasii ca si oamenii nea-
trrnători, toti au sărit î picioare pentru ape-
rarea drepturilor de neatirnare a orasului lor rarea drepturilor de neatîrnare a oraşului lor!
De 3-ori a tost risipita de Bánffy represenDe 3-ori a tost risipită de Báffy represen-
tanta orasului, si la nouele alegeri tot cei ritanta orasului, sil la nouele alegeri tot cei ri-
sipoti au fost alesi! Acestia-'s bärbati si lupsipzti au fost alesi! Acestia-'s bărbati si hup-
tätori! Dar' printre puternicii sustinetori ai tattori! Dar' printre puternicii susțineetori al
drepturilor orasuiui, erau chiar si mai mulți drepturilor orasuuiui, erau chiar și mai multi,
slujbasi de stat fireste cetateni fiumani, pusi in slujbele de stat ce-'s de lipsă acolo. Asta l'a superrat réu pe càprarul de panduri, sịi, om negru la suffet cum e, și-a pus gând de rěsbunare: sě--i strămute din Fiume în alte părtị ale terii, ca sě nu-í mai aibă acolo în cale!

Politică cu ruda, care însě sě va rěsbuna ea crud odată।

Hotare nimicite. Despre pustirile furtunei din 16 Iunie n. ni sě mai scrie de peste Murĕs, următoarele:

Joi în 16 Iunie n. după amiazi o furtuna cu ploaie și peatră venind dela Apus aşa de puternic a bătut hotarele Băcaiei, Mermezeului, apoi la Valea-mare, Bulbuc și de aci rěmas nici remas nici pament decum bucate ori poamel
Ba de pe dealuri a dus și a inecat in apă Ba de pe dealuri a dus sị a inecat in apă
si o gramada de oi! - Poporul e desnăsil o grà
dějduit

Sinodul protopopese gr.-or. al tractului Orästie, este convocat pe 20 Iunie v . in ședinṭă extraordinară.

Roada vinului, în România, precum cetim in toile de diricolo, anul acesta se arată că va fi mai slabă și de cat acea a anului trecut, mai cu seamă în privinta cătătimei.
Odobestii numai si Hussii, din aproape intreaga Moldovă, făgăduesc roadă mai bună anul acesta
Altă-data se vindea la Huși pe vremea asta vinul cu 50 bani vadra, acum ̂̂nsě preţul stă la 4-5 lei vadra și sĕ tot urcă.

Teatrul din Caracal. Caracalul (în Romania) și-a zidit un frumos local de teatru, care a costat suma de 350.000 lei. Noul local va fi deschis în Noemvrie viitor.

Caracalul este al 3-lea oras de provincie in Romania care si-a zidit un mândru edificiu moasă zidire incă din 1894

Sêrbii se sfătuesc. Se știe sicana ce Bánffy le-a lăcut-o Sêrbilor, închizêndu-le congresul național-bisericesc pentru-că nu juca precum îi poruncia el. De-atunci el a cerca repețit sě înduplece pe Sêrbi a i-se supune pentru a putea urma mai departe cu lucră he congresulu. Serbin sau purtat brav si n'au lăsat din dreptele lor cereri. Acum flăm că Patriarchul Brancovici ear a conhemat la Carlovit pe fruntasii bisericii sale pe 20 Iunie n. la sfat, doar' vor afla calea
de-a eși din strîmtorarea în care i-a vîrît si-de-a eșì din strîmtorarea în care i-a vîrit sii-
retenia și rěutatea cea diavoleascǎ a lui Bánffy

Sub Traian și sub Carol I. Intre guvernul României și ître cel al Sêrbiei s' incheiat un contract pentru clădirea unui pod de cale ferată peste Dunăre între Cladova și Turnu-Severin. Podul e de care am mai pomenit noi în $\stackrel{\text { Revistă e, că va fi clădit pe ace }}{ }$ lasi loc, unde odinioară se afla vestitul pod al strămosului nostrue Traian, din care se mai věd încă și acum cateva picioare. Podul lui Traian fusese clădit după planul architectului Apollodor din Damasc și era tinut de 20 arcuri de peatră cioplită in formă cubică, avênd fiecare arc 18 metri in lărgime si 45 metri în innălțime, aṣa că un arc avea intindere de 35 metri! Pentru scutirea po dului, neapěrat de lipsă întru apĕrarea pro vinciilor dunărene, Traian a întărit gura din dreapta a podului, ear' Impěratul Alexandru Sever a clădit acolo o cetățue cu turnuri, deverin a rěmas numele orașului Turnu mare Rege al coloniilor rěmase după marele Imperrat, va fi pe același loc, sii earăsi foart trainic farcut. Arcul din mijloc al lui va $f$ mpodobit cu Statua lui Traian.

Examenele dela școala conf, gr.-or. din Boiu, s'a ținut în 31 Maiu v.; înv. Pera Luca Au fost de fată 30 de elevi. Examenul a reu sit multumitor. Poporul numěros si comitetu parochial de faţă, a rěmas de tot mulţumi de examen.

Corabie isbitå da stânci și zdrobitǎ Dela Portile-de-fer sě dă vestea, că un vapo incărcat cu bucate ce avea sě treacă prin canalul (strimtoarea) de acolo pe Dunăre in
jos, a fost apucat de virtej si isbit de stânci jos, a fost apucat de vîtej și isbit de stânci
cat s'a sfărîmat, de unde sě dă cu socoteala că nu e canalul destul de bine construit, ca ce vîteje prea tari și primejdioase.
${ }^{1}$ "Foaia Pedagogicã" din Sibiiu, redactată

[^0]Dem. Comșa, Dr. Span și Dr. Stroia, vestește în numěrul' seu din urmă, că avênd abia 200 de abonamente (din 2000 de învětători nu-
mai gr.-or. ce sunt in Metropolie), va trebuì mai gr.-or. ce sunt î Metropolie), va trebuì sě-si innceteze aparitia incă la mijlocul anului
Dacă insĕ invětătorimea, pretuind mai drep Dacă însĕ invvětătorimea, prețuind mai drep vrednicia foii și folosul ce-'l poate trage din ea, va abona-o mai numěros si va grăbì cu trimiterea banilor de abonament până la 1 Iulie v., - domnii redactori vor urma totusi cu publicarea ei.
Indemnăm și noi cu toată inima pe dnii invětători sě dee un sprigin mai serios, ce puțin intreit, acestei foi fără îndoeală folosi toare pentru dînsii, și sĕ nu lase sĕ inceteze în urma lipsei de sprigin, căci ar fi o pa gubă și o rușine pentru învěțămêntul poporal al nostru

Drumul dela Predeal la Sinaia, precum scriu ziarele de dicolo, este foarte bine îngrijit S'au plantat in lungul lui arbori, și ceea-ce este frumos, mai toţi s'au și prins! 'Afară de aceea s'au așezat din loc în loc bănci, asa că călĕtorii au unde rěpausa.

Osman-Pașa în România. Gazi Osman Pasa, viteazul comandant al armatelor turcest dela Plevna, infrant de voinicele trupe române, va face în vara aceasta o lungă călětorie prin Europa

Osman-Paṣa va merge mai întâi la Odesa apoi la Petersburg și la intoarcere va trece si prin România, ţara a cărei oaste tinĕră l'a rěpus.

Mulțumitå. Prea onoratul domn Constan tin Cavaler de Streiu, banchier în Braṣov, în țelegênd lipsa mare ce o avem la terminarea nouei biserici dela noi, - cu care de un an suntem in lucrare, s a milostivit și ne-a donat suma de 100 fl . v. a. (una suta fl.) cu menirea ça sé cumperaam un clopot la biserică In numele comitetului parochial și a credinciosilor bisericii noastre, îi aduc și pe aceasta cale cea mai sinceră mulțumită. D-zeu sĕ-'i lungească firul vieții. , Auzit'a Domnul și ni-a miluit, Domnul a fost ajutorul meus... (Davic 29. 10.)

Câmpuri-Surduc, la 10/22 Iunie 1898
Ioan Budoiu, preot.
Congregația de varǎ a comitatului Hunedoarei e conchemată la Deva pe ziua de 30 Iunie $n$.

Foarte multe obiecte, între cari de interes pentru comune, sĕ vor pertracta.

Timpul in părțile Orăṣtiei, e foarte caprifios. Nainte de ameazi trumos, chiar prea cald, după ameazi aproape zilnic furtună
tunete și fulgere, deșì de scurtă duratǎ.

Şcoala civilă de fete din Sibiiu publicà a 12-a Programá despre starea si mersul scoalei, pe anul 1897/98, întocmită de directorul seu $D r$. V. Bologa. Are în frunte un tractat, scris de d-soara profesoară Maria Cioban, despre $\rightarrow$ Rolul mamei in tamilie considerând si înșirând toate grijile ce trebue sě le aibă o mamă, pentru-ca creșterea atât fisică cât și spirituală a fiilor și fícelor sale sê iasă cât se poate mai bine. Tractatul e foarte instructiv ssi bine arangiat. Incolo apoi sunt în programă stivi scolare: personalul școalei și al internatului, materialul de invetament in fiecare clasă, manualele
spectul elevelor cari au cerceta

Au cercetat de toate 80 evicoala
perioară de fete, ear' 9 cursul complema
Interniste au fost 59 copile.
Din toate părțile locuite de Romani au fost copile trimise sě cerceteze această școală din Rîmnicul-Sărat, Comarnic Bura, ati, zĕu, Rincul-Sărat, Comarnic, Bucureşti, Buzěu, Galați, Rîmnic-Vêlcea ssi Sinaia, - au
fost 9 copile venite sě primească crestere in distinsa școală de fete dela Sibiiu

## OGLINDA

VIETII PUBLICE MAGHIARE


Nu ne-a mai îngăduit spațiul sě dăm câte am fi avut de dat la rubrica aceasta. Da azi tot trebue sě jertfim nițel earăsi, pentru dovedi că drept a zis cel-ce a zugrăvit precum sex vede in $s$ motto e de mai sus, vieaț publică a naţiei celei cavalere unguresti.
*Bud. Hirlape dela 16 Iunie, numind ca pitala Budapesta *O vizunìe de cǎrțașǐ, zice

Unde sunt acele timpuri, când politia stir pia cu fier sii foc vizuniile de cărtași, când detectivul Stiegelbauer a demascat pe im pěratul turcesc* si P. Barabas chioscul din suburbiul Elisabeta ? Căpitanii de poliție Török si Sélley purtau grija cărtașilor insselători, inse uu urmat vremuri >nouĕ́s, și Stiegelbauer ajuns diregětor de moșie, ear' Barabás a fost pus la pensie! De-atunci înflorește earăși El dorado cărtașilor și in Pesta sunt câteva bănci cu rulette. Numĕrul cafenelelor unde se fac jocuri mari, nu se poate sti

Cu subscrierea A. S. s'a publicat in , Egyet értése, la rubrica din publice, un artico interesant despre cafeneaua *Schowanetze din strada Coroanei. Scriitorul articolului spune că în această cafenea se fac jocuri mari de cărți pe cari politio le ascunde.

Douĕ odăi ale cafenelei ,Schowanetz zice A. S., servesc ca vizunie de jocuri de hazard! Cine vede intâia-dată această locali ate incomodă, se intreabă cu mirare, cum si pot da întâlnire aici, într'o vizunie atât de ordinară: deputati, banchieri si comerciant profesori de universitate, functionari inalti, dvocati, medici, coloneli din granisoana ces i reg., plebani catolici din Pesta, căpitan roprietari etc. Pe mine din 1892 m'au je fuit de 60.000 fll Au fost și de aceia, car sau omoritt, oameni de afaceri, cari s'au rui at; diplomați, cari au ajuns la rușine și mi erie ; oficeri, cari și-au perdut rangul... pe and proprietarul speluncei $s^{\prime}$ a retras c' avere de 800.000 fl ., dând acest cuib de tal hari chelnerului sĕu 1. Schowanetz, care in puțini ani și-a câstigat de asemenea o avere frumoasă !
Eată, in câteva șire și din peana unu Ungur la fața locului o minunată oglindă a vieți publice, incă inalte, ungurești, colea in inima ferii, in capitală.

Alta
Un învětat (statistician) căutând prin da le despre închisori, a cercetat catti minoren (așadar' oameni în vêrstă fragedă, ) au fost chiși pentru crime in Francia, in Germani in Rusia si câti în Ungaria, fiindcă si după asta poți judeca starea bunelor moravurı al rii. Și eată ce-a aflat:

In Francia au fost intr'un an judecati robie tot din 18.000 locuitori un minoren, î Rusia din 16.000 de locuitori unul, in Ger ania din 10.000 de locuitori unul, ear' in Ungaria, cea unde ministrii sapă într'una la te melia bisericii și a bunelor moravuri, tot din 1600 de locuitori unul (adecă din o miie sid jumětate!), deci de 6 ori cât in Germania, de 10 cat in Rusia si de 12 ori cat in Francia Ear' cei mai mulți din acesti criminal minoreni, sunt prin orase, unde Unguriz Jidovii sunt stăpânii!
(Va urma! Va urma! !..)

## Rĕsboiul

## intre Spania și Statele-Unite

Sĕptěmâna asta a trecut fără vre-o in têmplare mai insemnată în rěsboiul spaniol

Numai pregătiri se fac. Americanii au pus pe 30 de corăbii peste 20.000 de volun tari aleși, pe cari vor sě-'i treacă pe pămên tul Cubei, ca apoi cu ajutorul lor sě atace cetăţile pe la spate, ear' de pe apă din față! Acum cele 30 de corăbii de transport păzite de mai multe mari corăbii de rěsboiu stau în fața orașului Santiago, căutând pe unde și pândind prilegiul când sě încerce debarcarea.

Unele Santiago, ar fi și trecut pe uscat o parte trupelor. Aliate apoi cu rěsculații, ei vor strìmtora rěu pe Spanioli.

## POSTA REDACTIEI.

Dnei $N$. in Graz. Scrisoarea primită. Rěspun-

## Chestif Școlare

## 0 Reflexiune

la raportul despre examenele din tractul gr-or. al Orastiei.

## Romos, 20 Iunie 1898.

Rog onorata redacțiune sě binevoiască a publica în prețuita noastră foaie $\quad$ Revista Orăștiei e modestele mele reflexiuni faţă de raportul examenelor dela școalele gr.-or. din tractul Orăștiei, publicat în nrii 21,22 și 23 intre altele:

Cu mare plăcere am cetit acel raport, prin care dl raportor ca intr'o icoană ne pune inainte resultatul secerisului scoalelor din tract, punênd totodată la inima poporuJui aducerea jertfelor pentru sustinerea scoalelor, ear' de altă parte arětand obligămêntul celor chemaţi a veghia, ca aceste foculare culturale sě si aduč folos poporului, pentru a-i'i rěsplătì astfel jertfele aduse de el pentru sustinerea lor.

Plin de multumire cetit-am, că resultatul examenelor dela scoalele din tract, peste tot luat, a fost mulţumitor. Și vrednic de luare aminte a fost punctul acela din raport, prin care se zice, că la sffrsit raportorul se va nisuì a arěta unele căi, cari pe viitor ne-ar putea duce la bune ori mai bune resultate, acolo unde pe terenul școlar stăm încă rěu.
Da, bine a arětat dil raportor pedecile si nécazurile ce sě pun, din neștinta, ori nepăsare, ba chiar și din causa sěrăciei poporului, in calea sporului invectămêntului, dar' par'č̆ anume s'a ferit și n'a atins deloc pedeca doar' cea mai însěmnată, pentru care stagnează mai vêrtos învétămêntul: și anume că acea insuṣi învétatatorul.
Din parte--mi cred că ar fi fost bine, ba chiar de dorit, ca dl raportor sě fi amintit și pedecile ori causele care stau in calea progresului învêtămêntului prin însuși invétătorul, căci numal dupä-ce sè va areta scaderile unuia ori altuia învētător pe aceastã cale, se va sili
el pe viitor a se indrepta! el pe viitor a se indrepta!
O zic aceasta cu atât mai vîrtos, că e cam demult de când în adunările noastre invvéţătorești, adunări tinute cu scop de a ne perfectiona in de-ale învěţămêntului, sě predau fel și fel de prelegeri practice, pot zice din toate obiectele de invětǎmênt prescrise pentru scoalele noastre poporale, din partea unor innvețători mai harnici, însě, durere, unii învěțători fără sě- 1 doară capul, nici nu voiau a lua parte la ședinţe, ear' mulţi dintre cei de faţă abia așteptau timpul sě se poatǎ depărta, pentru a-'și vedea de treburile lor private. Și eată acum chiar în comunele acelea arată dl raportor că a aflat - resultate slabe!

Sunt încredintat că nu voiu fi gressit zicênd mai sus, că scăderile ori-cărui învětător sě fie arătate pe această cale tără privire la persoană, pentru-ca pe viitor sě se silească a se îndrepta. Onoratii colegi nu vor lua aceasta in nume de rěu, deoare-ce sě stie că greselila nai usor se vor indrepta atunci, când se vor pune înaintea celor-ce le-au făcut.

Assa cred, că aceasta a avut-o in vedere si dl protopresbiter V. Domșa, când cu prilegiul tinerei examenelor, a dus in fiecare comună pe câte un invětător dela scoala centrală din Orăştie, sè observe si critiseze rěul, sě arete scǎderile fiecăruia fără crutare, cu privire la metod si modul de predare a materialului tractat, si nu numai sex se poată convinge despre resultatul secerișului din tract.

Dacă în adunările noastre invertătorești, pe lângă toate sforțările nu am putut ajunge sě avem in toate scoalele din tract o uniformitate atât in privința materialului tractat cât și a modului de predare deoparte, ear de alta ca pe viitor sě ne bucurăm de resultate cu mult mai bune, eu cred car ar fi ducětor la scop ca dl protopop tractual prin o conferenta ce sĕ o tină inaintea examenelor, pe- lângă Invěţătorii din centru, sě aleagă câte o comisiune de, sě zicem, doi membri, și dintre invęţătorii din tract insě fără diurne!, cari apoi sě participe la examene, si anume assa, ca totdeauna sě fie în comisiune un învěțător mai destoinic și altul mai slab, ca cel slab sě învețe sě-'și însuṣească modul de predare și cuantumul materialului de tractat, ear cel destoinic sě arete scǎderile ce le-ar afla, fără crutare și tără privire la persoană. Atunci ar avea înţeles punctul acela din raport unde se aminteste $\boldsymbol{c}$ că se va chema anume o conterentă cu scop de a arěta intrucât domnii invextatori de prin comune au corěspuns chemării lor pedagogiceste.

Aceasta cred că ar fi calea cea mai scurtă pe care purcezênd vom avea cât mai curênc o uniformitate in toate scoalele din tract sil
vom putea spera si resultate mai bune. O zic vom putea spera sir resultate mai bune. O zi aceasta in credinţa, că doar s'ar afla șì dintre invêtătorii din tact de aceia cari se fie in stare a îndrepta multe din scaderile colegilor lor, pe care cei din centru cu voie ori făr voie le trec cu vederea; *mulți ochi, multe věd

Am participat si eu in vre-o douě comune si am ascultat cu plăcere decurgerea examenelor; despre resultat nu mě exprim, deoare-ce
nu sunt competent (De ce nu? Red. „R. O."), nu sunt competent (De ce nu? Red, „R. $R$ insé totusi nu pot trece cu vederea a des coperi o mică greseală observată: anume tonu de vorbire slab si monoton al scolarilor. Unul dintre colegi mi-a zis, că tonul acesta de vorbire e - potrivit! Eu afirm hotărît că nu! Potrivit sě fie tonul acela de vorbire intr'o scoală cu 50-60 de elevi, când trebue sé-'ti pui mâna coss la ureche pentru a as-
culta ce zice elevul? oare școala poporală nu
chemată a desvolta toate facultătile elevului, precum: ochii pentru a privi, mintea pentru a cugeta, mana pentru a scrie? Tot așa sẽ cultive și tomul pentru vorbire sil cantare! Pe cât de neplăcut e a auzì într'o cântare frumoasă tonuri false, pe atât de urît e într scoală sě auzi pe scolari pe toți vorbind pe
acelasi ton slab, studiat același ton slab, studiat l Vorbind scolarii mai
tarrișor, nu sberand, se dedau a fi curagiosi tărișor, nu sberâd, se dedau a fi curagiosi și a pronunta cuvintele corect, ear vorbind
moale, debil, se dedau timizi, ba sě mai aleg moale, debil, se dedau timizi, ba sé mai aleg și cu scăderea, că muşcă silaba din
ceea-ce e o urîta pedecă la învětămênt.

Sĕ ne arětăm unii altora greṣelile, ca sě ne putem indrepta

Ioan Flesseriu,
învěṭător.

Pentru redactie responsabil: Petru P. Baritiu.

## Szám 273-1898

Arverési hirdetmény.
Alulirott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és 120 . $\S$-a értelmében ezennel kőzhirré teszi, hogy a szászvárosi kir. járásbiróságnak 2915. polg. 1898. számu végzése folytán Dr. Moldovan Silvius szászvárosi ügyvéd által képviselt Muntean Nicolae al lui Elias kudsiri lakos mint alapfoglaltató javára Mariutz Iuon kudsiri lakos ellen eddig összesen hátr. 30 frt 21 kr . és árverés kitüzési 1 frt 90 kr. költség követelés erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás alkalmával biróilag le és felülfoglalt és 450 frtra becsült bika, tehenek, ökrök, borjuk és sertésekből álló ingóságok, nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a szászvárosi kir. járásbiróságnak 3663/1898. polg. sz. kiküldést rendeló végzése tolytán a helyszinén Kudsiron adós lakásán leendő eszkzölésére 1898 ovi julius hó 1. napján délalötti 11 órája határidơül kitüzetik és ahhoz a venni szándé kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881 . evi LX . t.ocz. 107 . $\mathrm{S}^{-\mathrm{a}}$ ertelmében csakis keszpenz mellett a legtok

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. LX. t.-cz. 108. §-ban megállapitott feltételek szerint lészen kifizetendő.

Kelt Szászvároson, 1898. évi junius 14 -én.

## Rácz Árpád,

Szám 187-1898
(347) $1-1$
kir. végrh.
Arverési hirdetmény.
Alulirott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és 120. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a szászvárosi kir. járás biróságnak 3565 polg. 1898. számu végzése folytán Dr. Moldovan Silvius szászvárosi ügyvéd által képviselt Tanasie Szintioana kud siri lakos mint telülfoglaltató javara Mariutz Iuon kudsiri lakos ellen 29 frt 49 kr . tôke ennek 1897. évi $10 / \mathrm{X}$ járó $5 \%$ kamatai, eddig összesen hátr. 20 frt .7 kr . és árverés
kitüzési 1 frt 90 kr . költség követelés erejéi kitüzési 1 frt 90 kr . költség követelés erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás alkalmáva
biróilag le- és felulfoglalt és 450 frtra becsült biróilag le- és felulfoglalt és 450 frtra becsült bika, ökrök, tehenek, borjuk és sertésekből állo ingóságok, nyilvános árverés utján eladatnak

Mely árverésnek a szászvárosi kir járás biróságnak V. I. II/2/1898 polg. sz. kiküldést rendelơ végzése folytán a helyszinén Kudsiron adós lakásán leendő eszközlésére 1898 évi julius hó 1. napján délelötti 1/210 órája határidơul kitüzetik és ahhoz a venni szándé kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében csakis készpénz mellett a legtöbbet igérơnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. LX. t.-cz. 108. §-ban megálapitott fel tételek szerint lészen kifizetendő.
Kelt Szászvároson, 1898, évi junius 14 -én
Ráoz Árpád,

Szám 174-1898.
(349) $1-1$ Arverési hirdetmény.
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi L.X. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz hirré teszi, hogy az algyógyi kir. járásbiróság 1898. évi 1792. 1734. szamu végzése kővetkeztében Dr. Moldovan Silvius ügyvéd által képviselt Kovács Lajos és Svoboda
Antal javára Brégyán Velicska Viktor bábol-
nai lakós ellen 2174 frt 30 kr . s jár. erejéig kielégitési végrehajtás utján Porkura kőzségben foglalt és 1200 trtra becsült és igénykeresettel meg nern támadott 1 drb. 8 ló erejü mozgony nyilvános árverésen eladatik.

Mely árverésnek az algyógyi kir. jbiróság 1910-1898. számu végzése folytan 2174 frt 30 kr . kökekövetelés, ennek kamatai és a biróilag már megállapitott költségek erejéig Porkura községben az aranybánya telepen leend’́ eszközlésére 1898. évi junius hó 27-ik napjának délelöttí 10 órája határidőull kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingosá gok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet igérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Algyógyon, 1898, évi junius hó 12 -én
Schuster Vilmos,
kir. birósígi végrehaito.

Szám 828-1898
(350) $1-1$

Arverési hirdetmény.
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §§-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a körösbányai kir. járásbikeztében Pop Tz35. számu végzése kálta képviselt Lucs Dumitru javára Stefán Niculae ellen 166 frt s. jár. erejéig 1897. évi május hó 21 -én foganatositott kielégitési végrehajtás utján le és felülfoglalt és 401 frtra becsült szoba butorok, egy talpra épitett istáló fája, 50 liter véka kukuricza a malom részből stb álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a kbányai kir. jbiróság 4493/1898. számu végzése folytán 166 frt tơ kekövetelés, ennek 1895. évi julius hó $23-\mathrm{ik}$ napiától járó $5 \%$ kamatai és eddig összesen 36 frt 40 krban biróilag már megállapitott költségek erejéig Zdrapcz községében végrehajtást szenvedett lakásán leendó eszközlésére 1898. évi junius hó 27. napjának délelötti 9 crajá határidőül kitűzetik és ahhoz a venn szandékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, t.-cz. 107. és 108. §-ban értelmében készpénz

## alul is el fognak adatni

Kelt Körösbányán, 1898. évi junius 5-én
Szöllősy János,
kir. birósági végrehajtó.

## 5241-1897.

(351) 1-1

## Arverési hirdetményi kivonat.

A szászvárosi kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhirré teszi, hogy Părĕu Nicolae végrehajtatónak özv. Lengyel Ferenczné végrehajtási szenvedő elleni 280 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a dévai kir. törvényszék (a szászvárosi kir. jbiróság) területén levő Szászvároson fekvő a szászvárosi 194 sz. tjkvben $A \dagger 1$ rend. 444. 445. hrsz, kőház és kertre 253 frt, 2. rend 2713. hrsz. szántora 84 frtban ezennel megállapitott kikiálltási árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1898. évi junius hó 30 . napján d. e. 9 órakor ezen tkvi. hatóság irodájában megtartandó nyil vános árverésen a megállapitott kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának $10 \%$-át készpénzben vagy az 1881 . LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számitott és az 1881 évi november hó 1 -én 3333. sz. a kelt igazságügyi miniszteri rendelet 8. §-a. kijelőlt ovadékképes értékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat pénznek a biróságnak előleges elhelyezéséről kiállitott szabályszerü elismervényt átszolgáltatni

A kir. jbiróság tkvi hatósága
Szászvároson, 1898. január hó 12 -én
Szabo Edmund,
kir. albiró.



[^0]:    de profesorii seminariali Dr. D. P. Barcian

