Rezumatul tezei

***Mănăstirea și Epitropia Sfântul Spiridon în perioada 1752-1948. Două veacuri de slujire misionară, filantropică și culturală***

Teza de doctorat cu titlul de mai sus reprezintă cercetarea subiectului referitor la marea operă misionară, culturală și mai ales filantropică organizată în Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași pe parcursul a două veacuri, respectiv, de la înființarea în 1752 și până la decretul de desființare din februarie 1948.

Lucrarea este structurată în cinci capitole, precedate de introducere și încheiată cu concluzii, având în total 398 de pagini din care 202 paginile lucrării propriu-zise, la care se adaugă 89 pagini de anexe text și 104 pagini de anexe foto. Lista bibliografiei cuprinde:

* 160 de dosare de arhivă cu documente inedite aflate la Arhivele Naționale ale României - filiala Iași (ANRI); Aceste 160 de dosare aflate la ANRI, reprezintă sub 10% din inventar arhivistic al tuturor documentelor referitoare la Epitropia „Sfântul Spiridon” care totalizează un număr de 1804 dosare cu peste 100.000 de documente, acoperind doar perioada cuprinsă între anii 1824-1948.
* La aceste dosare s-au adăgat 16 lucrări cu izvoare edite (colecții de documente);
* Sunt șase lucrări din categoria *Ediții ale Sfintei Scripturi, enciclopedii, dicționare, lexicoane;*
* 49 de lucrări*;*
* 39 de studii și articole și
* Patru resurse web.

De asemenea, documentarea tezei a fost reflectată în 836 de note de subsol.

Importanţa temei este dată de numărul foarte mic de studii sau articole scrise pe subiectul referitor la mănăstirea Sfântul Spiridon, în pofida faptului că această mănăstire a fost timp de două sute de ani, reper al uneia dintre cele mai complexe slujiri bisericești din spațiul românesc. Cele mai multe articole studii sau lucrări scrise până acum, au fost asupra evoluției și dezvoltării spitalului și a celorlalte așezăminte medicale, respectiv a epitropiei, ca instituție care a administrat întregul patrimoniu material al mănăstirii și spitalului și foarte puțin despre mănăstire și viața bisericească sau despre slujitorii care au au fost în această mănăstire timp de două sute de ani. Am avut intenția de a aduna într-o lucrare cu caracter unitar cele mai importante repere care au definit întregul ansamblu al operei filantropice desfășurată în cadrul și prin intermediul Bisericii la Iași, cunoscută la un moment dat sub termenul generic de „Spiridonia”.

Slujind la această biserică din anul 2005, am luat contact cu tezaurul uriaș de referințe, legături și documente ale acestui așezământ cu mai multe valențe. Consider că despre mănăstirea Sfântul Spiridon s-ar fi cuvenit să se scrie câte o lucrare aparte pentru segmentul bisericesc, pentru cel filantropic și pentru aspectul cultural. De asemenea, despre mulțimea slujitorilor: ierarhi, preoți, diaconi, monahi, cântăreți bisericești sau dirijori de coruri bisericești nu s-a scris și s-a impus evidențierea lor. Mulțimea documentelor care au fost în arhiva mănăstirii, ar justifica o cercetare aparte oricând. Patrimoniul mobil și imobil al Spiridoniei, deși a fost poate elementul cel mai evidențiat de până acum, mai ales în segmental funciar, are în continuare multe aspecte care pot și este nevoie să fie scoase la lumină. Nu în ultimul rând, mulțimea donatorilor și miluitorilor acestui așezământ ar putea fi un subiect pentru o teză de doctorat în sine. Evenimentele care au avut loc în această mănăstire au fost acoperite de trecutul tumultuos al vremurilor și de succesiunea de întâmplări mai faste sau mai încordate.

De asemenea, nu sunt multe biserici și mănăstiri care să fi fost în atenția directă a atâtor domnitori, atenție concretizată printr-un număr foarte mare de hrisoave domnești, sau cărora să li se fi adresat două gramate patriarhale emise de patriarhi de Constantinopol. Statutul epitropiei din perspectiva dreptului bisericesc ar îndreptăți o cercetare distinctă și pe acest domeniu.

Din păcate, spre mănăstirea și spitalul Sfântul Spiridon nu și-au îndreptat atenția doar oamenii generoși și bine intenționați. Ca peste tot în istorie, au existat și aici oameni care privind spre patrimoniul imobil al acestei instituții, nu au rezistat tentației de a nu încerca măcar, să profite în sensul cel mai josnic, din bunurile unei mănăstiri și ale unui spital în care erau îngrijiți și tratați de suferințe trupești și sufletești cei mai vulnerabili înaintași ai noștri. Astfel, nu au fost doar persoane ci și instituții care nu au văzut în epitropia mănăstirii și a spitalului altceva decât o ocazie prin care să-și atingă scopurile de grup, cu consecințe devastatoare care au culminat în cele din urmă cu hotărârea de lichidare a întregului așezământ dictat de noul regim comunist prin Decretul nr. 202 din 3 februarie 1948.

Actualitatea temei este dată de posibilitatea ca această instituție să reprezinte și în prezent un model de urmat, care a dovedit timp de două veacuri că funcționează și ar fi un exemplu sau o alternativă fiabilă la travaliul traversat uneori în administrarea sistemului sanitar.

În această lucrare m-am străduit să scot în evidență faptul că în studiul istoriei învățământului medical de la Iași nu se poate ocoli adevărul că mănăstirea Sfântul Spiridon, prin epitropia mănăstirii și a spitalului, a oferitpentru perioade mari de timp spații pentru clinicile universitare, echipamente și materiale medicale, personal auxiliar și logistica necesară pentru ca iluștrii profesori și studenții din învățământul medical universitar ieșean să practice medicina în modul cel mai adecvat, obținând rezultate recunoscute la nivel național și internațional.

Un alt element determinant în tratarea acestei teze a fost gândul la valorificarea sub aspect misionar și apologetic, cu titlu de exemplu, a unui model de lucrare a Bisericii și în Biserică, care să răspundă unor atitudini generate de îndoieli, critici sau reproșuri venite dinspre cei ce împărtășesc ideologii de tip progresist și / sau neomarxist și care nu înțeleg că cel mai important obiectiv al Bisericii este mântuirea oamenilor. La această categorie se adaugă credincioșii „căldicei”, care sunt ușor de influențat și pentru care un exemplu de lucrare cu caracter filantropic ca cea a Mănăstirii „Sfântul Spiridon”, contează foarte mult văzând ceva concret. Consider că cei care au scandat „vrem spitale - nu catedrale”, vor găsi în cercetarea de față răspunsul la întrebarea „ce face Biserica?” și au posibilitatea de reflecta la amploarea și impactul în plan medical, social-filantropic și cultural avut de așezămintele Sfântul Spiridon pe întreg teritoriul Moldovei de pe ambele maluri ale Prutului.

Un „detaliu” care a lipsit aproape cu desăvârșire din lucrările existente de până acum, este legat de descrierea paraclisului care a existat în mănăstirea Sfântul Spiridon, a cărui existență este demonstrată documentar pe o perioadă de peste 100 de ani. Mulțumită primei referințe despre paraclis găsită la preotul Constantin Bobulescu, a fost posibilă descoperirea și a altor documente pe care le-am integrat în cadrul acestei lucrări făcând posibilă lămurirea cu privire la existența și a acestui loc de rugăciune.

S-au adus clarificări asupra unor elemente (ce țin de începuturile mănăstirii, de ctitorul principal sau despre turnul clopotniță etc.) expuse anterior în moduri care nu au fost supuse verificării sau pur și simplu nu erau confirmate documentar.

S-a subliniat faptul că spitalul mănăstirii Sfântul Spiridon și-a deschis ușa tuturor celor bolnavi și sărmani fără niciun fel de discriminare (nu au existat criterii de natură religioasă, socială sau etnică), tratându-i pe toți cu aceeași implicare și dragoste. Nu a fost un spital doar pentru ortodocși sau doar pentru români, aspect care deși astăzi pare ca fiind de la sine înțeles, în epocă ar fi putut fi ridicat.

Metodele de cercetare folosite, sunt în mare măsură specifice lucrărilor din domeniul istoriei. Astfel, am utilizat metoda biografică, prin care am făcut mici medalioane unor persoane care au avut un rol important în istoria acestui așezământ. Numărul foarte mare de personaje care au avut un rol important în teză, nu a permis însă realizarea unor portrete biografice pentru toți. Am folosit metoda genealogică pentru clarificarea unor descendenți sau ascendenți ale ctitorilor sau slujitorilor, utilizând materiale și surse de documentare deja existente. Metoda comparativă a fost folosită pentru situația când s-a impus confruntarea unor opinii contradictorii și care au impus clarificarea lor ținând cont de faptul că fiecare opinie conducea către o altă concluzie. Metoda analitică și metoda sintetică s-a impus în special în studiul documentelor de la diferitele arhive sau din colecțiile de documente cu caracter general și care au impus o analiză a informațiilor expuse în documente și apoi sintetizarea informațiilor respective pentru a fi integrate în expunerea lucrării într-o manieră cât mai logică.

Am utilizat atât surse primare alcătuite din documente originale, precum manuscrise, documente de corespondență, fotografii, cărți de cult, vase sfinte și alte obiecte de cult care oferă o perspectivă directă asupra evenimentelor cu caracter istoric. Aceste surse au fost obținute prin cercetare în arhive, biblioteci, sau prin interviuri cu persoane care au trăit sau au avut un nivel de implicare important în tema cercetată. La aceste surse am adăugat o serie de surse secundare cum ar fi: lucrările scrise de alți cercetători, care au analizat și interpretat sursele primare pentru a ajunge la concluzii și teorii istorice expuse în cărți, ziare, studii și articole.

Cele cinci capitole ale tezei au fost orientate către atingerea obiectivelor propuse și anume:

**În Capitolul I**, am făcut o prezentare a **istoriei Mănăstirii „Sfântul Spiridon” din Iași**.

Având în vedere existența mai multor teorii referitoare la data de când există mănăstirea, în primul subcapitol am prezentat aceste versiuni și pe baza documentelor, am stabilit că mănăstirea Sfântul Spiridon nu poate fi mai veche de anul 1752. În al II-lea subcapitol, am adus în atenție persoana ctitorului principal - Ștefan Bosie – după care, pe rând am vorbit despre constituirea și modul de intrare în proprietate a locului pe care s-a construit mănăstirea, alegerea hramului și construirea primei biserici. După aceasta am subliniat câteva aspecte legate de statutul de stavropighie căpătat de mănăstire prin Gramata Patriarhului Samuel I ,,Chatzeres” (1763-1768; 1773-1774) emisă la data de 12 iunie 1763, prin care mănăstirea Sfântul Spiridon era scoasă de sub ascultarea Mitropoliei Moldovei și trecea sub directa ascultare a patriarhului de Constantinopol, care a rânduit ca egumenul mănăstirii să fie arhiereu.

Am precizat mai departe în teză că prima biserică a fost avariată foarte tare de cutremurul din 14 octombrie 1802 și că, urmare a acestor avarii s-a impus demolarea și reconstruirea bisericii în perioada 1804 -1807. În același subcapitol am scris despre turnul – clopotniță cu cișmelele, ceasul și clopotele care au deosebit făcut acest turn. Am insistat în mod special pe turn și cișmele care au un caracter aparte în arhitectura bisericilor din Iași.

Am încheiat capitolul I punând în evidență atenția deosebită de care s-a bucurat mănăstirea din partea domnitorilor, boierilor, precum și a unui număr mare de credincioși. Atenția se recunoaște după numărul mare de hrisoave domnești – o parte din acestea fiind incluse la finalul lucrării în *anexele text* - , prin care mănăstirea și spitalul au primit mai multe danii și facilități sau privilegii, precum și numărul mare de odoare și podoabe bisericești care au inclus: cărți de cult, veșminte și vase de cult, obiecte de mobilier bisericesc din material prețios sau din lemn. Numărul mare de cărți, vase și obiecte de cult primite sau achiziționate de mănăstirea Sfântul Spiridon au făcut ca această biserică să aibă unul din cele mai importante tezaure, nu doar ca valoare materială, ci și prin însemnările făcute pe acestea, fiind în bună parte menționate în lucrare.

**În capitolul al II-lea** al tezei am tratat **despre așezămintele medicale**. Acest capitol are în structura sa 18 subcapitole după numărul de așezăminte care au aparținut Epitropiei Sfântul Spiridon.

Am început cu spitalul Sfântul Spiridon, pentru că a fost primul spital construit de Epitropia mănăstirii Sfântul Spiridon a cărui activitate a început oficial la data de 1 ianuarie 1757. Odată cu creșterea numărului de instituții medicale a fost numit *Spitalul Central*. La acest spital a început să fie pusă în lucrare grija pentru cei sărmani și bolnavi. Această îngrijire a fost extinsă pe tot teritoriul Moldovei și diversificată, în sensul că pe lângă spitale au apărut azile de bătrâni, orfelinate, școli de moașe și stațiuni balneoclimaterice. O remarcă a fost referitoare la amploarea nu doar a numărului mare ci și teritoriul la fel de mare pe care au fost dispuse, practic acoperind tot teritoriul Moldovei (de la Botoșani până la Galați), inclusiv în stânga Prutului. Am subliniat dezvoltarea Spitalului Central, care de la cele 30 de paturi cu cât s-a început activitatea medicală în 1757, a ajuns ca după 200 de ani să depășească 1000 de paturi cu peste 20 de clinici, în care sunt tratați și în prezent mii și mii de pacienți, beneficiind de cele mai competente cadre medicale și de dotări care la un moment dat, erau comparabile cu dotările spitalelor din Occident.

Am făcut câte o mică descriere spitalelor:

* *,,Precista Mare”* din Roman,
* *,,Profetul Samuel”* din Focșani,
* *,,Sfântul Spiridon”* din Târgu Ocna,
* *,,Cantacuzino Pașcanu”* din Iași,
* *,,Dimitrie Borș”* din Tg. Frumos,
* *,,Pulheria Ghica”* – Hârlău,
* *,,Ion Mavromati”* – Botoșani,
* *,,Spiridonia”* – Galați,
* *,,Frații Mihăiță și Lascarache Mihalache”* – Băcești,
* spitalului din Tg. Neamț,
* *,,Elena Beldiman”* din Bârlad;

La spitalele de mai sus destinate tratării bolnavilor, am completat lista așezămintelor Spiridoniei cu descrierea instituțiilor pentru ocrotirea bătrânilor, orfanilor, infirmilor și a celor suferinzi de boli psihice după cum urmează:

* Institutul ,,*Grigore Ghica Vodă”* Iași (maternitatea),
* Orfelinatul de la Popricani,
* Băile de la Slănic Moldova,
* Azilul de bătrâne ,,*Eufrosina Balș”* din Iași,
* Ospiciul de infirmi de la Galata și
* Ospiciile de alienați de la Mănăstirile Socola, Golia, Neamț și Adam;

Descrierea acestor spitale și azile au cuprins data și sursa fondării, raportul juridic (unele instituții aflată în proprietate sau în administrare), numărul de paturi și întreținerea în timp sau noi construcții, iar la cele mai multe, am indicat și medicii care s-au remarcat în mod deosebit.

Am amintit de contribuția esențială a spitalului Sfântul Spiridon la apariția și dezvoltarea învățământului medical universitar ieșean, prin aportul dat Universității de Medicină din Iași, sau de jertfa multor medici și cadre medicale în gestionarea corespunzătoare a unor epidemii care au secerat multe vieți și au făcut posibilă limitarea efectelor cu totul dramatice care se întrezăreau.

**În capitolul al III-lea** am prezentat **așezămintele bisericești**. Tânăra ctitorie a lui Ștefan Bosie, a ajuns ca în scurt timp să aibă sub oblăduirea sa un număr mare de metoace: mănăstiri, schituri, biserici și paraclise în care au slujit un număr mare de ierarhi, preoți, diaconi, monahi și cântăreți de strană. Altfel spus, pe lângă fiecare spital sau azil sau alt tip de așezământ medical se afla și câte un paraclis, o biserică sau un schit în care cei care sufereau de boli trupești veneau să primească și vindecarea de suferințe sufletești.

Majoritatea acestor biserici, sunt deschise și azi spre închinare, în prezent fiind biserici parohiale sau schituri și mănăstiri aflate în jurisdicția bisericească a Arhiepiscopiei Iașilor (8), Arhiepiscopia Romanului și Bacăului (4), a Episcopiei Hușilor (2), a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei (1), Arhiepiscopia Dunării de Jos (1) și în Mitropolia Basarabiei (2) și chiar pe teritoriul de azi al Ucrainei. O parte dintre paraclisele existente în perioada cercetată, au păstrat aceeași funcțiune și în prezent, iar o altă parte nu mai există.

Astfel, în afară de Biserica ,,Sfântul Spiridon” din Iași, am descris:

* Biserica ,,*Sf. Apostoli Petru și Pavel”* din Moara de Vânt – Iași,
* Biserica ,,*Precista Mare”* – Roman,
* Biserica *,,Sf. Prooroc Samuel”* – Focșani,
* Biserica Domnească *,,Sf. Cuv. Parascheva”* din Tg. Frumos,
* Biserica *,,Sfinții Voievozi”* de pe moșia (azi, din satul) Români (jud. Neamț),
* Biserica *,,Sf. Arhangheli Mihail Și Gavriil”* de pe moșia Băcești (jud. Vaslui),
* Schitul din Măgura Iașilor (azi Piatra Sfântă) *,,Tărâța”*,
* Mănăstirea Războieni din jud. Neamț (ctitorită de Sf. Voievod Ștefan cel Mare),
* Biserica Domnească *,,Sf. Gheorghe”*din Herța,
* Schitul Măgura Ocnei din jud. Bacău,
* Schitul Liești din jud. Vaslui,

- Paraclise. În afară de Paraclisul spitalului Sfântul Spiridon despre care am vorbit în capitolul I, am subliniat câte ceva despre următoarele paraclise:

- Paraclisul Azilului *,,Eufrosina Balș”* din Iași,

- Paraclisul *,,Sfânta Treime”* al Spitalului Pașcanu,

- Paraclisul Spitalului din Hârlău,

- Paraclisul ,,*Sf. Ioan Botezătorul”* al Spitalului Mavromati din Botoșani,

- Paraclisul Maternității.

La aceste unități de cult aflate în proprietate sau în administrare, s-au alăturat încă un număr mare de mănăstiri și biserici care, anual, primeau din partea Epitropiei Sfântul Spiridon diferite sume de bani cu ocazia hramului sau în alte situații generate de prevederi sau clauze prezente în dispozițiile testamentare ale diferiților ctitori sau ale unor drepturi legatare prevăzute în donațiile sau moștenirile lăsate în timp mănăstirii pentru îngrijirea celor necăjiți și bolnavi.

**Capitolul al IV-lea** este dedicat **slujitorilor și ostenitorilor Mănăstirii ,,Sfântul Spiridon”**. Motivul pentru care am dedicat un capitol întreg a fost lipsa unui studiu, articol sau măcar a unei expuneri a slujitorilor acestei mănăstiri. Tratarea acestui aspect a scos la lumină chipuri de ierarhi, preoți, diaconi și monahi care și-au dedicat viața slujirii cu credință și jertfelnicie a acelor suflete purtate de trupurile slăbite de bolile și sărăcia vieții de acum două veacuri și jumătate în urmă.

Prin urmare, în acest capitol mi-am dat silința să constitui un memorial al ierarhilor, preoților, monahilor, monahiilor și cântăreților de la strana și corul mănăstirii, care au slujit în toată această perioadă, în biserica mănăstirii Sfântul Spiridon. S-ar fi cuvenit ca lista să fie extinsă cu ceilalți slujitori din toate mănăstirile, schiturile, bisericile și paraclisele pe care Epitropia Sfântul Spiridon le-a avut în proprietate sau în administrare. Pe o parte dintre aceștia (de la alte biserici și mănăstiri) totuși i-am menționat datorită notorietății sau dimensiunii slujirii. Am precizat că nici lista cu slujitorii mănăstirii Sfântul Spiridon nu este completă și nu am avut posibilitatea să rezerv câte un medalion monografic tuturor celor care au ostenit în mănăstirile și bisericile care au alcătuit Așezămintele Sfântul Spiridon. Între slujitorii rânduiți să slujească la aceste biserici, au fost și oameni cu viață sfântă sau cu o activitate deosebită pe tărâm pastoral-misionar, cultural și filantropic.

Slujitorilor Sfântului Altar, li s-au adăugat numărul mare de psalți și cântăreți care prin cântarea și glasurile lor au înfrumusețat slujbele din această mănăstire. Așadar un alt obiectiv al acestui capitol este legat de muzica bisericească prin evidențierea unor nume și aspecte importante ce pot fi valorificate în cadrul cercetărilor din acest domeniu prin completarea cu nume ale unor cântăreți bisericești care au excelat în muzica bisericească psaltică sau corală.

A fost o instituție care a avut în fruntea ei egumeni de seamă, dacă privim spre drumul în viață de după plecarea de la Epitropie, mai ales după obținerea autocefaliei, cei mai mulți au urcat pe treptele unor slujiri mai înalte în Biserică, ajungând chiriarhi la eparhii importante din Biserica noastră, mitropoliți și chiar un patriarh (Nicodim Munteanu). Alți slujitori și ostenitori ai mănăstirii, au fost intelectuali de mare rafinament pentru timpul lor, bucurându-se de recunoașterea unor instituții de prestigiu, cum ar fi Casa Regală, Academia Română sau unele instituții de învățământ (superior sau mediu). De asemenea în fruntea Epitropiei s-au aflat reprezentanți din elita Moldovei și a României din punct de vedere social, politic, literar și juridic.

**Capitolul al V-lea** a fost rezervat **Reperelor culturale** care sunt legate de Așezămintele Sfântul Spiridon.

Un prim reper este dat de mulțimea documentelor pe care le-a deținut Epitropia Sfântul Spiridon, unele cu o valoare foarte mare și care au stat la baza publicării mai multor colecții de documente de către istorici și autori consacrați, cum sunt Gheorghe Ghibănescu care a publicat în perioada 1906 – 1933, colecția *Ispisoace și Zapise* cu șase volume, fiecare volum având două părți (în total 12 cărți), în care se precizează chiar pe copertă că sunt documente din arhiva Epitropiei Sfântul Spiridon. O perioadă s-a considerat, plecând de la părerea chiar a lui Gheorghe Ghibănescu, că în arhiva epitropiei s-ar afla cel de al II-lea document care s-a păstrat scris în limba română, după Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung către judele Brașovului din 1521. În urma unei cercetări făcută cu foarte multă atenție s-a constatat că respectivul document era ceva mai nou.

Tot în patrimoniul epitropiei s-a aflat și o pinacotecă impresionantă în care, printre altele, erau tablouri cu toți domnitorii Moldovei. Am considerat potrivit să amintesc de aportul esențial al așezămintelor Sfântul Spiridon la dezvoltarea în general, a învățământului medical din Moldova și în mod special al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Acest aspect, nu poate lipsi din istoria studiului medicinei din Iași și chiar din țară.

Tot în acest capitol am menționat faptul că fiind o biserică de referință, aici veneau adesea la slujbă domnitorii Moldovei și după unirea principatelor, multe din personalitățile României care vizitau Iașul, își fixau ca obiectiv și o vizită la mănăstirea și spitalul Sfântul Spiridon.

La finalul lucrării, am expus în anexe toate textele hrisoavelor domnești prin care s-a reglementat activitatea mănăstirii și a tuturor așezămintelor epitropiei. La acestea am adăugat gramatele patriarhilor de Constantinopol care au fost adresate mănăstirii Sfântul Spiridon, o mică parte din zapisele și actele prin care au fost cumpărate sau primite ca donație o categorie de proprietăți cu un conținut foarte valoros. De asemenea, am pus în anexe câteva din ,,sămile” (bilanțuri contabile) mănăstirii cu un conținut la fel de valoros, dar și pentru a se vedea cu câtă rigoare țineau evidențele contabile acum două veacuri și jumătate în urmă. De asemenea, am anexat la lucrare un număr de fotografii cu o mică parte din odoarele bisericești din inventarul bisericii și cu o parte din documentele ce cuprind numele și semnătura unor mitropoliți sau egumeni ai mănăstirii sau a unor personalități care vremelnic au slujit aici. Am încheiat anexele cu listele domnitorilor, egumenii și epitropii, până la anul desființării (1948).

În **concluziile tezei** am propus ca un simbol al acestei instituții, imaginea unui jertfelnic pe care s-a așezat ca o ardere de tot bineprimită, tot ce a avut mai bun sufletul românesc din această parte a țării în cele două veacuri de existență. Epitropia Sfântul Spiridon a reprezentat instituția în care o mulțime de oameni devotați, având vocații diferite, au slujit aproapelui: slujitori ai Sfântului Altar – ierarhi, preoți, monahi și cântăreți bisericești, medici, personal medical auxiliar, administratori, profesori și învățători, îngrijitori, negustori ș.a., cu toții au fost însuflețiți de dorința de a alina suferințele celor din jur exprimând prin aceasta omenia și fapta cea bună atât de plăcută lui Dumnezeu.

În această teză am încercat să scot în evidență nivelul înalt de preocupare pe care Sfânta Biserică prin slujitorii ei l-au arătat față de suferința, durerile și nevoile oamenilor din timpuri când oricum, condițiile de viață erau mult mai grele chiar dacă cineva nu ar fi fost bolnav. Sfințiții slujitori ai mănăstirii Sfântul Spiridon și ale celorlalte așezăminte bisericești din cadrul Epitropiei în interacțiunea cu boala, sărăcia, durerea și lipsurile, nu s-au limitat doar la administrarea Sfintelor Taine și rostirea rugăciunilor de tămăduire – deși mijlocirea către Dumnezeu nu este puțin lucru, ci reprezintă un aspect esențial în tratarea și alinarea celor neputincioși și bolnavi. La rugăciuni și ungerea cu ulei sfințit însă au adăugat fapta cea bună. În timp li s-au alăturat o mulțime de doctori având aceeași simțire și același spirit de sacrificiu, de multe ori, la propriu – dacă luăm în considerare numărul de medici și personalul medical căzut la datorie în lupta cu diferite boli contagioase sau în timpul unor epidemii, cum a fost ciuma, holera sau tifosul exantematic.

Această lucrare a Bisericii, a fost sprijinită de mulți domnitori, demnitari și oameni de stat, sau diferiți membri ai familiilor boierești, cu posibilități materiale mai mari care au redirecționat o parte din averile pe care le aveau, sau uneori la sfârșitul vieții, le-au donat în întregime, fără să pretindă sau să spere nimic altceva în afară de pomenirea numelor lor și a celor din neamul lor la Sfânta Liturghie.

În sensul celor spuse, am considerat potrivit și foarte actual cuvântul rostit de ilustrul profesor universitar Gr.T. Popa, epitrop al Epitropiei la data de 2 martie 1940, în biserica mănăstirii Sf. Spiridon, cu prilejul pomenirii a doi mari donatori (Prof. I. Raianu și Eduard Scully Logothety):

*,,Vremurile în care trăim s-au înăsprit mult din punct de vedere al sufletului omenesc. În ciuda marilor progrese pe care le-a făcut iscusinţa omului, de pe urma căreia a ieşit o uşurinţă de trai nebănuită, calităţile morale au scăzut până la o treaptă vecină cu aceea a sălbăticiei.*

*Plăcerea momentului a ajuns să fie suprema virtute şi bunurile sufletului s-au risipit până la istovire. Oamenii vor sa trăiască în huzur trupesc şi fără înălţare a sufletului. De aceea nu a fost poate o epocă mai crudă în trecutul omenirii decât cea de azi. Vărsarea sângelui nu mai sperie pe oameni, cruzimea pare a fi dorită şi neomenia nu mai ruşinează. Să privim în jurul nostru cu oarecare atenție să ascultăm faptele vremii noastre şi ne vom da seama cât de mult s-a animalizat omul. Popoarele se încaieră, statele fac războaie tăgăduind că le fac; oameni foarte abili şi îndrăzneţi aruncă moartea de pretutindeni peste spitale, peste biserici, peste copii şi oameni bătrâni, fără apărare. Oamenii şi-au omorât sufletul şi se cred semizei. Dar până la urmă ei vor întelege că sunt totuşi făpturi slabe menite pieirii, care nu pot atinge veșnicia decât prin spirit, prin sufletul înălțat către Dumnezeu. Această înălțare se face însă numai prin ceea ce se cheamă ,,faptă bună”.*

Pentru că și astăzi sunt oameni bolnavi sufletește și trupește, oameni săraci și neputincioși, mi-am exprimat nădejdea ca această lucrare, să încurajeze și să inspire pe toți cei din prezent care pot lua din acest model al Epitropiei ,,Sfântul Spiridon” validat în toată existența sa de două veacuri, ținând cont că în același timp sunt și astăzi credincioși care au posibilități mai mari decât alții și care ar putea vedea în forma de organizare a epitropiei Sfântul Spiridon de altă dată, un exemplu demn de urmat. Poate un nou Ștefan Bosie se va lăsa inspirat și ar putea pune temelia unui alt așezământ social în ,,ograda Bisericii”.

În conformitate cu titlul tezei, expunerea în cercetarea de față s-a oprit la anul 1948, an în care Epitropia și-a încetat activitatea. Am considerat să fac o prezentare pe scurt a perioadei care a urmat Deciziei 202 (Vezi Anexa Foto 64.1.) pronunțată pe 31 ianuarie și apărută în Monitorul Oficial pe 3 februarie 1948, de *Comisia Ministerială pentru redresare economică și stabilizare monetară*. S-a instituit o Comisie de lichidare a bunurilor Epitropiei Sf. Spiridon, la conducerea căreia a fost desemnată prin Decizia 1/4 februarie 1948 Veronica Gorgos, procuroare la Tribunalul Iași. Termenul pentru finalizarea activității de preluare era șase luni, însă amploarea patrimoniului uriaș și foarte diversificat, au impus o solicitare de prelungire a termenului care s-a dus până în mai 1949.

Primul element mai vizibil a fost schimbarea denumirii, prin îndepărtarea numelui ocrotitorului acestui așezământ și în loc de Spitalul Sfântul Spiridon, așa cum i s-a spus în continuare de către toți cei care se refereau în mod liber la acest spital, oficial s-a numit *Spitalul orășenesc clinic de adulți - Iași*. A fost disponibilizat întreg personalul angajat la bisericile, mănăstirile, schiturile și paraclisele care aparținuseră de Epitropie, iar bunurile au fost împărțite între diferite ministere.

Biserica Sfântul Spiridon a funcționat ca un paraclis mitropolitan, în care a slujit preotul Teodosie Păucă, fiind ultimul preot deservent al bisericii care a mai rămas, iar la biserică mai slujea doar duminica și în sărbători, în restul zilelor fiind închisă. Părintele Teodosie a mai locuit cu familia în condiții foarte dificile în locuința sa din fosta clădire a administrației, până când a fost constrâns să părăsească chiar și acea locuință modestă.

Din anul 1991, biserica Sfântul Spiridon a fost transformată în parohie, iar preotul Nicolaie Stoian a devenit preot paroh. S-a pensionat în august 2003, fiind urmat până la 31 ian. 2005 de pr. Ionel Șerban, iar de la 1 febr. 2005 până în prezent de subsemnatul. Prin hotărâre de instanță, Parohiei Sfântul Spiridon din Iași i s-a recunoscut calitatea de succesoare a Mănăstirii Sfântul Spiridon.

**BIBLIOGRAFIE**

**I. Izvoare inedite**

Arhivele Naționale ale României – filiala Botoșani: Colecția documente, II/3;

Arhivele Naționale ale României – filiala Iași - Dosarele:

1. 31/1830-1831;

2. 33/ 1830–1846;

3. 36/ 1831-1838;

4. 53/ 1832-1850;

5. 67/ 1834-1835;

6. 68/ 1834-1848;

7. 72/ 1835-1844;

8. 77/ 1836-1839;

9. 84/ 1837;

10. 88/ 1837-1843;

11. 90/ 1837-1844;

12. 92/ 1837-1849;

13. 93/1837-1874;

14. 99/ 1838-1841;

15. 101/ 1838-1842;

16. 108/ 1839;

17. 110/ 1839-1841;

18. 115/ 1840;

19. 118/ 1840-1842;

20. 123/ 1840-1846;

21. 124/ 1840-1846;

22. 128/ 1840-1853;

23. 133/1841;

24. 136/1841-1846;

25. 148/ 1842;

26. 183/1841;

27. 195/1845-1846;

28. 211/1846-1847;

29. 212/1846-1847;

30. 229/1846-1882;

31. 234/1847-1848;

32. 240/1847-1854;

33. 260/1849-1852;

34. 279/1850-1872;

35. 363/1855-1871;

36. 379/1858-1881;

37. 433/1863;

38. 435/1863-1865;

39. 479/1865-1915;

40. 480/1866;

41. 511/1868-1869;

42. 573/1876;

43. 579/1879;

44. 635/1891;

45. 642/1892;

46. 650/1893;

47. 669/1894;

48. 672/1894-1896;

49. 678/1895;

50. 697/1896;

51. 702/1896-1907;

52. 710/1899;

53. 719/1900;

54. 721/1900;

55. 722/1900;

56. 724/1900;

57. 735/1901-1907;

58. 775/1905;

59. 781/1905-1906;

60. 787/1906;

61. 804/1906-1909;

62. 809/1907;

63. 834/1909;

64. 847/1910;

65. 870/1912;

66. 878/1912;

67. 881/1912-1913;

68. 902/1914;

69. 904/1914;

70. 905/1914;

71. 930/1917;

72. 940/1917-1918;

73. 977/1919;

74. 979/1919-1920;

75. 980/1919-1920;

76. 985/1919-1921;

77. 1044/1919-1947;

78. 1060/1920-1930;

79. 1061/1921;

80. 1111/1923;

81. 1117/1923;

82. 1135/1924;

83. 1142/1925;

84. 1178/1928;

85. 1204/1930;

86. 1271/1931-1932;

87. 1273/1931-1932;

88. 1285/1932;

89. 1320/1933;

90. 1391/1936;

91. 1394/1936;

92. 1396/1936;

93. 1421/1936;

94. 1428/1937;

95. 1469/1938;

96. 1505/1939;

97. 1508/1939;

98. 1520/1939;

99. 1530/1939;

100. 1564/1940;

101. 1571/1940;

102. 1573/1940;

103. 1581/1940-1941;

104. 1586/1940-1942;

105. 1592/1941;

106. 1593/1941;

107. 1595/1941;

108. 1600/1941;

109. 1603/1941;

110. 1607/1941;

111. 1608/1941;

112. 1617/1941-1942;

113. 1628/1942;

114. 1636/1942;

115. 1639/1942;

116. 1650/1943;

117. 1652/1943;

118. 1653/1943;

119. 1666/1944;

120. 1668/1944;

121. 1669/1944;

122. 1670/1944;

123. 1671/1944;

124. 1672/1944;

125. 1673/1944;

126. 1674/1944;

127. 1675/1944;

128. 1676/1944;

129. 1677/1944;

130. 1678/1944;

131. 1679/1944;

132. 1680/1944;

133. 1681/1944;

134. 1686/1944;

135. 1687/1944;

136. 1688/1944;

137. 1693/1944;

138. 1698/1944;

139. 1701/1944-1945;

140. 1704/1945;

141. 1705/1945;

142. 1706/1945;

143. 1707/1945;

144. 1708/1945;

145. 1709/1945;

146. 1710/1945;

147. 1711/1945;

148. 1712/1945;

149. 1714/1945;

150. 1715/1945;

151. 1721/1945;

152. 1729/1945;

153. 1738/1946;

154. 1739/1946;

155. 1764/1947;

156. 1765/1947;

157. 1766/1947;

158. 1772/1947;

159. 1778/1948;

160. 1783/1948;

**II. Izvoare edite:**

1. Biblioteca Academiei Române: *Documente istorice*, CLIII/141; CXLI /97; MCCXI/7, f. 39r; MCCXII/1, f. 17r; MCCXI/7, f. 39 r.;

2. BOBULESCU, Pr. Constantin, *Inscripții ieșene*, manuscris aflat în Biblioteca Academiei Române

3. CAPROȘU Ioan și CHIABURU Elena, *Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei*, vol. I-IV, Editura Demiurg, Iași, 2008-2009;

4. CAPROȘU, Ioan, *Documente privitoare la istoria orașului Iași*, vol. VII, Acte interne (1771- 1780), Editura ,,Dosoftei”, Iași, 2005;

5. CAPROȘU, Ioan, *Documente privitoare la istoria orașului Iași*, vol. VIII, Acte interne (1781- 1790), Editura ,,Dosoftei”, Iași, 2006;

6. CAPROȘU, Ioan, *Documente privitoare la istoria orașului Iași*, vol. IX, Acte interne (1791- 1795), Editura ,,Dosoftei”, Iași, 2007;

7. CAPROȘU, Ioan, *Documente privitoare la istoria orașului Iași*, vol. X, Acte interne (1796- 1800), Editura ,,Dosoftei”, Iași, 2007;

8. CAPROȘU, Ioan, *Documente privitoare la istoria orașului Iaşi*, vol. III, Acte interne (1691- 1725), Editura ,,Dosoftei”, Iași, 2000;

9. CAPROȘU, Ioan, *Documente privitoare la istoria orașului Iaşi*, vol. V, Acte interne (1741-1755), Editura ,,Dosoftei”, Iași, 2001;

10. CAPROŞU, Ioan, *Documente privitoare la istoria orașului Iaşi*, vol. VI, Acte interne (1756 - 1770), Editura ,,Dosoftei”, Iași, 2004;

11. CAPROȘU, Ioan, *Sămile Vistieriei Țării Moldovei*, vol. III (1805 - 1826), Casa editorială Demiurg, Iași 2011;

12. CODRESCU, Th., *Uricariul*

13. COGĂLNICEANU, Pseudo-Enache, *Letopiseţul Ţării Moldovii de la domnia întâi şi până la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat voevod (1733-1774)*, ediţie critică de Aurora Ilieș și Ioana Zmeu, Studiu introductiv de Aurora.

14. GHIBĂNESCU, Gheorghe, ,,*Documente*”, în ,,Ion Neculce”, fasc. 9, (1931);

15. GHIBĂNESCU, Gheorghe, *Ispisoace și Zapise*, Vol.I, partea I, Doc. Nr 48, din 7091 (1682) mai 10, Iași,

16. NEGULESCU, Paul și ALEXIANU, George, *Colecțiunea vechilor legiuiri administrative - Regulamentul Organic al Moldovei*, Vol. I, Întreprinderile ,,Eminescu” S.A., București, 1944;

**III. Ediții ale Sfintei Scripturi, enciclopedii, dicționare, lexicoane**

1. MARCU, George (coord.), *Dicţionarul personalităţilor feminine din România*, Editura Meronia, Bucureşti, 2009 și ANRI, Dos. 804/ 1906-1909;

2. MORARU, Pr. Prof. Dr. Alexandru, *Dicționarul ierarhilor români și străini - slujitori ai credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române*, București, Editura Basilica, 2015;

3. PĂCURARIU, Pr. Prof. Dr. Mircea, *Dicționarul Teologilor Români*, ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Andreiana, Sibiu, 2014;

4. ȘTEFĂNESCU, Ștefan, *Enciclopedia istoriografiei românești*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978;

5. URSEA, Prof. Univ. Dr. Nicolae, ANGELESCU, Prof. Univ. Dr. Nicolae, ANTONESCU, Prof. Univ. Dr. Dinu, APETREI Prof. Univ Dr. Eduard, *Enciclopedie medicală românească de la origini până în prezent*, Editura universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 2009;

6. VLASIU, Ioana, *Dicţionarul sculptorilor din România secolele XIX-XX*, Vol. Editura Academiei Române, 2011

**IV. Lucrări**

1. BĂDĂRĂU Dan și Caproșu Ioan, *Iașul vechilor zidiri*, Iași, Editura Junimea, 1974;

2. BĂILEANU, Ghe., *Evoluţia juridica a Epitropiei Sf . Spiridon de la 1757 – 1880*, Iaşi, 1929;

3. BĂILEANU, Gheorghe, *Așezămintele Sf. Spiridon de la strădania primilor ctitori la înfăptuirile de azi*, Iași, 1937;

4. BĂILEANU, Gheorghe, *Fondarea Epitropiei Sf. Spiridon și crearea persoanelor juridice în vechiul drept privat*, Partea I, Iași, 1929;

5. BIANU, Ioan, *Catalogul manuscriptelor române*, tom I, Bucureşti, 1907;

6. BOBULESCU, Pr. Constantin, *O viață trăită. Viața de paraclise*;

7. BOGDAN, N.A. (Nicolai Andriescu), *Orașul Iași. Monografie istorică și social, ilustrată*, Editura Tehnopress, Iași, 1997;

8. BOLOGA, Valeriu *Contribuții la studiul legăturilor româno-ruse,* București, 1952;

9. CIOLAC, Dr. Gr., *Asphyxiata readusă la viață prin laringotracheotomie*, Tipografia Idel - Breazu, Hârlău,1897;

10. CIUBOTARU, Ștefan, *Monografia orașului Botoșani*, Editura Axa, 1997;

11. CUCIUREANU, Gheorghie, *Descrierea celor mai însemnate spitaluri din Germania, Englitera şi Franţia spre întroducerea planului pentru urzirea unui Spital central la Iași*, Tipografia Albinei, 1842;

12. DRĂGUȚ, Prof. Dr. Vasile și NICOLESCU, Conf. Univ. Dr. Corina, *Monumente istorice bisericești din Mitropolia Moldovei și Sucevei*, cu o prefață de Iustin Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Sucevei, Editura Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Iași, 1974;

13. DUMBRAVĂ, Virgil, Ghe. NEGRESCU, Prof. Univ. Dr. V. RÎŞCANU, *Activitatea de un an a actualei Epitropii (cuprinzând și emoriul adresat M.S. Regelui Carol II)*, Iași, Tipografia ,,Opinia”, Mai, 1932.

14. FILITTI Ioan C., *Principatele Române de la 1828 la 1834. Ocupația rusească şi Regulamentul Organic*, Bucureşti, 1934.

15. GOROVEI, Artur, *Monografia orașului Botoșani*, Editura Primăriei Botoșani, 1926;

16. HONCIUC, Bogdan, *Spitalul Cantacuzino-Pașcanu: act de filantropie în modernizarea asistenței sociale din Moldova secolului al XIX-lea*, 11 noiembrie 2021;

17. ILIE Pr. Cătălin, *Istoria Bisericii din Slănic Moldova*, Ediția a II-a, Editura Magic Print, Onești, 2023

18. IONESCU, Grigore, *Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1982,

19. IONESCU, Grigore, *Istoria arhitecturii în România*, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1965;

20. IORGA, Nicolae și alții, *Revista istorică*, an I, nr. 11-12 (nov. - dec.), Editura Casei Școalelor, București, 1915;

21. IORGA, Nicolae, *Documente privitoare la familia Callimachi*, vol. al II-lea, Institutul de Arte grafice și editură Minerva, Bucureşti, 1903;

22. IORGA, Nicolae, *Documente privitoare la Istoria Românilor, culese de Eudoxiu Hurmuzaki*, vol. XIV, *Documente Grecești privitoare la Istoria Românilor*, Partea a II-a 1716-1777, București, 1917, nr. MCXLV;

23. IORGA, Nicolae, *Inscripțiile din Bisericile României, adunate, adnotate și publicate*, Institutul de Arte grafice și editură Minerva, Bucureşti, 1905;

24. IORGA, Nicolae, *Istoria Literaturii Române în secolul XVII (1688-1821)*, Vol. I, ediție îngrijită de Barbu Theodorescu, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1969;

25. IORGA, Nicolae, *Studii și documente cu privire la istoria romînilor,* volumul al VI-lea: Cărți domnești, zapise și răvașe, partea a 2-a, Editura Ministerului de Instrucție, București, 1904;

26. IORGA, Nicolae, *Studii și documente cu privire la ISTORIA ROMÂNILOR, Vol. V, Cărți domnești, zapise și răvașe, Tipărite în întregime sau ca regeste și întovărășite de note explicative* - partea I - Editura Ministerului de Instrucție, București, 1903

27. IORGA, Nicolae, *Studii și documente cu privire la istoria romînilor,* volumul al XVI-lea, Atelierele grafice SOCEC & Comp., Societate Anonimă, București, 1909;

28. IORGA, Nicolae, *Oameni care au fost*, Chişinău, 1990

29. ISAC Virginia, Ivănescu Dumitru, Pricop Adrian, Anghel Rodica, Apostolescu Virgil și Cruceanu Florica, *Epitropia Generală a Casei Spitalelor Sfîntul Spiridon Iași 1824-1948* - Inventar arhivistic, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, București, 1971;

30. LIVADĂ-CADESCHI, Ligia, *De la milă la filantropie. Instituții de asistare a săracilor din Țara Românească și Moldova în secolul al XVIII-lea*, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2020;

31. MARINESCU, Mihai, *Cercetări privind posibilităţile de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor de îngrijire a sănătăţii din România, din perspectiva orientării spre client*, ASE, București, 2016;

32. MERTICARIU Arhim. Lect. Dr. Varlaam, Pr. Asist. Dr. Niță Dan DANIELESCU și Pr. Conf. Dr. Ion VICOVAN, *Păstori ai Bisericii și promotori ai culturii, Mitropoliții Moldovei de la începuturi până azi*, Trinitas, 2005;

33. MORARU, Alexandru, *Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserică, Națiune. Cultură*, vol. III, Tom I, Ed.IBMBOR, București, 2006

34. NEGEL, V.G., *Considerațiuni medicale asupra Spitalului Central Sf. Spiridon din Iași*, Tipografia editoare ,,Dacia”, Iași, 1902;

35. NEIGEBAUER, I. F. , *Beschreibung der Moldau und Walachei*, din 1854.

36. PĂCURARIU, Pr. Prof. Dr. Mircea, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române* (IBOR), vol. III, ediția a III-a, Iași, 2008.

37. PRUTEANU, Paul, *Contribuție la istoricul spitalelor din Moldova*, Ed. Medicală, București, 1957;

38. RĂDVAN, Laurențiu, *Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc. Societate, economie și civilizație urbană în prag de modernitate (sec. XVI-jumătatea sec. XIX)*, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014;

39. RĂDVAN, Laurențiu, *Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident - Tranziţia de la medievalitate la modernitate*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2007;

40. RÂȘCANU, Acad. Prof. Dr. Vasile, Năstase, Prof. Dr. Gh. Gheorghe, Bîrsan, Dr. Ștefan și Băileanu Gheorghe, *Istoricul Spitalului orăşenesc clinic de adulţi din Iaşi, în cadrul evolutiv al fostelor așezăminte Sf. Spiridon*, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, 1956;

41. ROMANESCU, Pr. Dumitru, *Monografia satului și bisericii din satul Români, com. Români, Jud. Neamț*,. Manuscris primit prin intermediul PC Pr. Victor Dornescu, fiul al satului Români;

42. STURZA, Grigore, Bendela Dr. și Lupu D.C., *Actele relative la biserica Precista - Mare din Romanu, Biserica de peatră de la Bodești, Biserica de la Români și Biserica Profetului Samuil din Focșani cu Spitalurile din Roman şi Focşani. Metoace ale Cassei Sf. Spiridon din Jassy*, Tipografia ,,Buciumului Românu”, Iași, 1870;

43. TÂRCOVEANU, Eugen, Ion CHIRIAC, Mihai LIȚU și Oana EPURE, *Epitropia ,,Sfântul Spiridon” din Iași – de la origini la glorie, desființare și noi începuturi*, Editura Danaster, Iași, 2000.

44. TÂRCOVEANU, Eugen, Lițu Mihai și Epure Oana, *Epitropia ,,Sfântul Spiridon” din Iași – de la origini la glorie, desființare și noi începuturi*, vol. II, Editura Scripta Manent, Iași, 2004;

45. VICOVAN, Pr. Ion, *Dați-le voi să mănânce! Filantropia creștină: istorie și spiritualitate*, Editura mitropolitană Trinitas, Iași, 2001;

46. VICOVAN, Pr. Ion, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, vol. I, Trinitas, Iași, 2002;

47. VICOVAN, Pr. Ion, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române* (IBOR), vol. II, Ed. Trinitas, Iași, 2002;

48. ZOTTA, Sever *La centenarul lui Vasile Alecsandri (1821 – 1921)*, Editura Muzeului Municipal Iași, Iași, 1921;

49. WOLF, Dr. Andreas, *Beiträge zu einer statistisch-historischen Beschreibung des Fürstenthums* Moldau, din 1805.

V. Studii și articole

1. AGACHE, Dumitru, *Veniturile şi cheltuielile mănăstirii Sf. Spiridon din Iaşi între anii 1771-1823*, Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Iaşi, 15 (1978);

2. AMĂRIUȚEI, Mihai-Cristian și Bacumenco-Pîrnău Ludmila, *Despre epitropiile înființate de domnii fanarioți în Iașii veacului al XVIII-lea*, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014;

3. ANDRIOAIE, Pr. I., *Vrednici slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române – Episcopul Iacov Antonovici (1856 – 1931)*, MMS 1971, nr. 9-12;

4. BALABAN, Narcisa, *Clopotnița Bisericii Sf. Spiridon - Primul turn cu ceas din Iași*, în ziarul Lumina, 12 decembrie 2006;

5. BILCIURESCU, C. St., o. c. în BOR, an. XXVII (1903)

6. BOLOGA, Valeriu, Simplăcianu şi Ghiţan, *Un document rusesc important pentru istoria ciumei de la Iaşi din 1770: lucrarea lui Gustav Orraeus,* E.S.P.L.St., București, 1902;

7. CHELCU Cătălina, *Date preliminare privitoare la începutul funcționării Spitalului Militar din Iași*, în volumul Ioan Neculce, Buletinul Muzeului municipal.

8. CHELCU, Marius Dumitru BOGHIAN, Sergiu-Constantin ENEA, Ionuț MINEA, *Monografia orașului Tg.Frumos*, cap. III, Editura Universității ,,Al.I. Cuza” din Iași, 2018, p. 230.

9. CHEPTEA, Stela, (Cercetări Istorice și Civilizație europeană CICE Iași), Nicoleta Ursulescu (Univ. Iași), Dumitru Boghian (Univ. Suceava), *Cercetările arheologice de la Târgu Frumos*, în Cronica cercetărilor arheologice din România, 1994;

10. DIACONU, Drd. Gheorghe, *Relațiile Patriarhiei de Antiohia cu Țările Române și închinarea Mănăstirii Sfântul Nicolae Domnesc Popăuți*, în Teologie și Viață, Nr. 1-4, Ianuarie – Aprilie 2017;

11. DÎRDALĂ Florin Marian - *Biserica Proorocul Samuil din Strada Mare a Unirii și monumentul modest din curtea așezământului,* Ziarul de Vrancea, 1 iunie 2021.

12. GHIBĂNESCU, Gh., *Documente*. 1742, *Ponturile religioase ale lui C. Mavrocordat*, în IN, 5/1925, p. 315-318;

13. GHIBĂNESCU, Ghe., *Ponturile religioase ale lui C.N. Vodă Marocordat (1742)*, în „Anuarul Școalei Normale de Învățători „Vasile Lupu” din Iași”, Iași, 1930;

14. IFTIMI, Sorin, *Turnul Bisericii Sfântul Spiridon din Iași - Un monument între două lumi*, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014;

15. IFTIMI, Sorin, *Vechi turnuri ale Iașilor*, în Monumentul, Iași, 2002;

16. IONESCU, Lucia, *Donații și donatori în colecția de argintărie a bisericii mănăstirii ,,Sf. Spiridon” din Iași*, Teologie și Viață, anul VI, 1996, nr. 1-6;

17. *Însemnări*, în Cetatea Moldovei, Anul III, Nr.1, 1942;

18. LEPĂDATU, Alexandru I., *Cât a costat zidirea bisericii Sf. Spiridon din Iași?* în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Anul V, fasc. 18, Apr. – Iunie 1912, București, Tipografia ,,Gutenberg” Joseph Göbl;

19. MAREȘ, Pr. I., *Episcopii Iacov Antonovici și Lucian Triteanu, susținători și preocupați de pregătirea actului de ridicare la treapta de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române*, MMS, nr.7-9, 1985;

20. MÎRZA, Mihai, *Contribuții la istoria începuturilor mănăstirii Sf. Spiridon din Iași*, The Central and Eastern European Online Library, Jurnal Archiva Moldaviae, 2018;

21. MÎRZA, Mihai , *Din corespondenţa episcopului Ioanichie al Romanului ( 1747-1769 )*, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Istorie (ASUII), vol. LX , Iași, 2014, p. 275-305.

22. MÎRZA, Mihai, *Începuturile Mănăstirii Sf. Prooroc Samuel din Focșani: ctitorii, egumenii, formarea patrimoniului și închinările,* în Românii și Creștinătatea Răsăriteană, (secolele XIV-XX) , volum editat de Petronel ZAHARIUC.

23. MÎRZA, Mihai, *Jitnicerul Ștefan Bosie, un model de ascensiune socială în Moldova secolului al XVIII-lea* – SMIM, XXXVI, Institutul de Istorie Nicolae Iorga, 2018;

24. MÎRZA, Mihai, *O ctitorie şi doi ctitori din secolul XVIII. Dosarul zidirii, înfiinţării şi înzestrării Mănăstirii Precista Mare din Roman*, în Anuarul Institutului de Istorie ,,A.D. Xenopol” (AIIX), vol. LI, Iași, 2014, pp. 93-127;

25. MOLIN, Virgil, *Date noi cu privire la trecutul instituțiilor pentru organizarea sănătății petronate de Mănăstirea Neamț*, în Mitropolia Moldovei și Sucevei (MMS), an XL, nr. 5-6,1964;

26. MUNTEANU – MUNTMARG, Pr. Neculai, *Viața în Slănicul Moldovei. Oameni și fapte*. Altarul Ortodox, articol apărut în ,,Cultura poporului”, Anul IX, nr. 280, 26 mai 1929;

27. NICULESCU, Remus, *Eustație Altini, Extras din Studii și cercetări de istoria artei*, XII, nr. 1, București, 1965;

28. POCITAN, Arhiereu Dr. Veniamin, *Sofronie Vârnav*, în Revista BOR, an XLIX, nr. 4, 1931;

29. POPA, Grigore T. , A. FRIMU și Gr. Gr. IAMANDI, *Spiridonia din Iași*, articol în revista lunară Însemnări ieșene, Anul III, Vol. VI, nr. 4, aprilie 1938, p. 458-460.

30. POPA, Ștefan N., *Monumente istorice bisericești din Moldova, Biserica Războieni, jud. Neamț,* în Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1974, nr. 3-4, pp. 275-284, p. 279.

31. POPESCU, Pr. Mihail, *Biserica din Războieni, ctitorie întru amintire și pomenire,* în Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1986, nr. 6, pp. 101-106.

32. Progresul (ziar), *Foaea publicațiunelor oficiale din resortul Curței,* Anul V, nr. 7, marți, 31 ianuarie 1867, Tipografia H. Goldner, Iași. (În acest număr al ziarului ,,Progresul” din Iași, paginile 2,3 și 4 sunt dedicate comunicării și aducerii la cunoștința opiniei publice a importantei donații, sub nr.13”)

33. PRUTEANU, Paul, *Cercetări cu privire la protomedicii Moldovei. Cronologia protomedicilor Moldovei*, Studii – Revistă de istorie 2, anul XI, Editura Academiei Republicii Populare Romîne (Ed.ARPR), 1958;

34. RADU, Pr. Vasile, *Mănăstirea Sfântul Spiridon și Patriarhul Silvestru al Antiohiei*, Imprimeria națională, 1933;

35. RUSU, Dr. Eduard, *Corurile bisericești din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului la începutul existenței lor,* Teologie și Viață, Serie nouă, Anul XXXI (XCVII), Nr. 1-4, Ianuarie – Aprilie 2021;

36. SOLOMEI, Pr. I., *Ctitoria Așezămintelor Sfântul Spiridon*, Iași, Tipografia Alexandru A. Țerek, 1940; Liberalul, 1908.

37. „Revista Monumentelor Istorice”, LXVIII (1999), nr. 1-2, *Inventarul Arhivei Comisiunii Monumentelor Istorice (1892-1948)* 9 p. 106 , nr. 2008). Dosarul 1004 de la Arhivele Statului.

38. VĂCARU Silviu, *Temniţa din Iaşi în timpul ocupaţiei ruse (1828-1834)*, în volumul Ioan Neculce, Buletinul Muzeului municipal ,,Regina Maria” Iași II, Seria a III-a, 2020, pp.123-159.

39. VĂCARU Silviu şi Constantin CIOBANU, *Începuturile bisericii Sfinţii „Petru şi Pavel” Iaşi*, în „Monumentul”, XIII/1, 2012, Iaşi, p. 441-454.

**VI. Resurse web**

1. <https://legeaz.net/personalitati-juridice/gheorghe-baileanu>

2. https://www.researchgate.net/publication/283222645\_Antonio\_Croci\_Mendrisio\_

1823\_1884\_Architetto\_fra\_tradizione\_e\_cultura\_cosmopolita

3. <https://www.academia.edu>

4.[https://ziarulfaclia.ro/in-memoriam-140-de-ani-de-la-nasterea-dirijorului-antonin-ciolan- fondatorul-orchestrei-filarmonicii-transilvania/](https://ziarulfaclia.ro/in-memoriam-140-de-ani-de-la-nasterea-dirijorului-antonin-ciolan-%20fondatorul-orchestrei-filarmonicii-transilvania/)