# THEFRAPU ROVANE 



## Sabiiu 1 Ianuaria 1866.

Iarasi au trecutu unu periodu, o bucata de tempu, pre carea omenimea 0 numesce a $n \mathrm{n}$; iarasi stâmu la intrarea altui asemenea periodu, séu bucâti de tempu.

Inapoi'a nóstra cautâmu asupr'a lucruriloru intemplate, inaintea nóstra cautâmu plini si de sperantie sî de ingrigiri si in óresi care mesura chinuiti de curiositatea, ca óre ce ni va descoperí anulu acest'a din cele ce stau ascunse dupa perdéu'a venitoriului?

Ómenii in adeveru propunu de malte ori lucruri destule sî pentru venitoriu, insa cine va negá, ca acelea suntu tóte inveluite de grós'a sit nestravedieoiós'a perdea a venitoriului dimpreuna cu o miia de impregiurâri nóue necunoscute, cari impregiurâri de multe ori, candu impingemu perdéu'a cu o di, septemâna, luna séu cu unu anu inainte, spre a realisá cele propuse, ni se opunu si ne indrépta la resultate, cari nu au fostu socotite in planurile si calculatiunile nóstre sî de care noi póte nici ca amu visatu.

Constatandu-ne esperiinti'a din viéti'a mica st din viéti'a mare acestu adeveru ne si arata totu odata, ca cele ce avemu sa le asceptâmu dela venitoriu nu suntu absolutu numai eflusulu lucruriloru din trecutu, ci ele suntu si vointi'a unei puteri mai pre susu de lucruri sí mai pre susu de ómeni, vointi'a unei puteri cari dominéza si conduce si lucrurile si pre ómeni câtra destinurile loru.

In fati'a acestor'a aflandu-ne noi acum in momentalu unde facemu o privire inapoi asupr'a celora trecute si de unde cu curiositate cautâmu spre cele venitóre avemu mai antâiu de tóte a ne rechiamá pre scurtu in memoria celo mai momentóse lucruri petrecute in anulu trecutu.

Déca ne radicâma la punctulu de unde putemu cautá asupr'a vietiei popóreloru din lume, no ađucomu aminto ca in Americ'a de médianópto in anulu acest'a s'a pusu capetu unui resboiu infricosiatu, carele insa si-a cerutu chiarusi dupa incetarea lui o jertfa insemnata adeca viéti'a presiedintelui stateloru Unite, Lincoln. Totu in acea parte a lumei vedemu inca siadi luptandu-se principiulu monarchieu cu celu republicanu, in statulu Mesicului. Din alta parte a lumei si adeca din Afric'a avemu sa inregistrâmu unu reu, carele au cerutu jertfele sele, intielegemu ací epidemi'a cholerei, carea au strabatutu sî in Eueop'a nóstra sî inca mai pâna la fruntariole tierei nóstre.

St findu ca suntemu la Europ'a la acea parte de pamentu in carea locuimu sí noi avemu a revocá memoriei dóue perderi a duorn barbati mari si de influintia in lamea cea mare politica, intielegemu ací pre lordulu Palmerstonn despre carele la tempulu seu amu vorbitu sî noi in acésta fóia sî pre regele Belgiului, Nestorulu capeteloru incoronate din Europa.

Preste totu putemu dice ca acésta parte de pamentu in acestu anu n'au fostu bantuita de resbóie si de nelinisciri afara de neinsemnatele intrerumperi din Romani'a, Bavari'a Iri'a (Britani'a mare), sí Spani'a.

Câtu pentru césta din urma insa, acum in dillele mai de curendu fù de nou neliniscita sî déca putemu dá crediamentu la cele ce ne spunu diuariele, neliniscirea acést'a póte sa aiba urmâri insemnate.

Tiermurindu-ne la statulu nostru Austriacu ne vedemu constrinsi a marturisí, ca ne aflâmu in stare de transactiune. Amu vediutu adeca in anulu acest'a sistandu-se constitutiunea imperiala, sì cu acést'a senatulu imperialu, schimbandu-se unu ministeriu sl facendu-se din inaltitmea tronului unu apeln câtra tóte popórele spre a contribuí la o definitiva deslegare a cestiuniloru de slatu si prin urmare la o definitiva multiumire a pretensiuniloru totaroru tieriloru sí popórelora din momarchi'a intréga. Spre acestu scopu fura convocate dietele to-
turora tieriloru, intre care sf a nóstra, a cârei scopu si resultate le scimu fâra de a puté mesurá resultatele ulterióre. Caus'a impregiurârei din urmá este, ca precum celelalte diete asíá sì a nóstra inca sustau.

In fine venindu la viéti'a nóstra bisericésca cu bucuria trebue sa ne aducemu aminte, ca fratii nostrii de unu sânge si o credintia, cari se aflau sub ierarchia sträina, s'su re'ntorsu in anulu acest'a sub scutulu Metropoliei loru natiunale, re-capetandu-si si Episcopii loru natiunali.

Eata dar pânà ací fugitiv'a descriere a anului espiratu. Acum sa ne indreptâmu privirea inainte câtra cele venitóre. St fiindu ca amu aratatu la inceputulu acestora siruri ce este impreunatu cu cele ce au sa fia in venitoriu sî ca in acui mâna se afla cu deosebire acel'a, trebue sa recunóscemu, ca noi in asemenea momente precum e sì momentulu acestu seriosu avemu de a invocá pre acea prea inalta fiintia pentru ajutoriulu ei, cá cu acest'a sa ajungemu la realisarea dorintieloru, pre carí le asceptâmu sa emaneze din propunerile nóstre.

Sa o invocâmu dara sî sa nu ne mandrimu a povestí despre lucrurile ce asceptâmu sa fia, cu siguratate, ca asiá séu asiá va fi, ci sa ne esprimâmu numai dorinti'a, ea asiá dorimu sa fia. Sì adeca noi amu dorí cá anulu acest'a sa nu fia bântuitu nici de resboiu nici de alte necasuri ; amu dorí cá cestiunile cele pendinte, despre care ne aducu diuariele mari sciri nu neingroditóre sa se deslege pre cale pacínica; amu dorí cá asiá numitele cestiuni: orientala, romana, venetiana, Schleswig Holsteineana, polona sa nu dea ansa la vre-o tarburare a liniscei popóreloru; amu dorí cá popórele Austriei sa intieléga odata chiamarea loru sí sa se adune cu incredere impregiurulu monarchului loru, statorindu legi, in urm'a câroru sa vina fericirea, multiamirea sî indestulirea pentru statu si pentru membrii lui; iara in tiér'a nóstra binecuventata de natura cu atâtea bunetâti, amu dorí sa intre odata adeverat'a armonia fratiésca, cá sa se bucure fia-care natiune, fia-care biserica de drepturile co i se cuvinu sí cá fia-care cetatiénu sa fia mândru de conumele imprumutatu dela dulcea-i patria, de conumele transilvanu!

## Eveneminte politice.

Sabíiu 1 Ianuariu 1866.
Precum amu vediutu din depesi'a publicata in nrulu trecutu sí precum cetimu in corespundinti'a nóstra din Clusiu diet'a tranna se amâna sî se voru alege in scurtu tempu ablegati pentru diet'a de incoronare din Pest'a. Legea dupa care se voru face acesto alegeri este cea dela Pojonu din
1848. 1848.

Dela diet'a Ungariei aflâmu ca mercurea trecuta si au reinceputu lucrârile st ca dupa cetirea protocolului din siedinti'a din urma s'a cetitu diplom'a din 20 Octombre 1860 sí patent'a din 26 Fauru 1861, iara dupa acestea anu documentu de statu privitoriu la referintielo tieriloru tínetóre de corón'a ungurésca. Dupa cetirea acestor'a propune Deák, cá indata dupa verificatiuni sî dupa desbaterile adresei sa se ia inainte actele de statu amintite. Tota in asta siedintia se cetesce o petitiune a cetâtiei Fiume, carea cere a se incorporá la Ungari'a.

Din sciri mai vechi adaugemu totu din Ungari'a, ca cancelariulu de Curte Majlat avea ca pe marti'a trecuta sa sosésca in Pest'a. - Mai departe se vorbesce ca architectulu Ybl arn fi capetatu insarcinare oficiala a intocmí in cas'a ces nóaa a deputatisloru si o banca pentru ministri. Cas'a acést'a se dîe, ca pe inceputulu lui Fauru c. n. va fi gat'a sl diet'a se va stramatá intr'ens'a.

Din Vien n'a aflâmu mai multe sciri interesante st adeca despre o deputatiune a dietei unguresci, care are missiunea de a invitá pre Maiestataa Sea Imperatés'a la Pestia despre care ne spunu diuarele ca fù preagratiosu primita.

0 alta scire interesanta e amnestiarea compromisîloru politici din Lombardo Veueti'a, in urm'a cârei, afara de desertorii militari, in restempu de unu anu potu sa si dobendésca reintórcerea libera in patria séu sa iese din drepturile cetatienesci sí sa fia priviti cá aternatori de unu statu strainu.

Ministeriula au publicatu bugetulu anului 1866 din care vedemu ca erogatele(spesele) statului anulu 1866 voril fi iara veniturile os. v.it acmis

531,273,881 f.
prin urmare una deficitu de
40,139,146 f.
Din Bohe m i 'a aflamu, ca Maiestafea Seal respundindu la adress'a diettei din Prag'a sian esprimatu dorinti'a de a se incoroná dupa dreptu síobiceiu sântuin Prag'a, venerabil'a metropola a Bohemiei, de rege alu Bohemiei. -

Cattându in afara st adeca la Franci'a aflâmu, ca discursurile Imperatului Napoleon dela anulunnou suntu pacinice. Elu si esprimà solului austriaca bucuría pentru atentiunea aratita din partes suveranalui Austriei, decorandu pre fiitla sen pre principele francezu cu ordinulu stului Stefanu: Cefui Rosescu i espria ma sperantia, ca anulu acest'a va fi mai norocésu pentru suverantlu lui. De sigura alusiune la mőrtea clironomului ruseseu. $\mathrm{Se}^{2}$ vorbesce fórle multu despre o conventiune de desiertarea Messichluì de trupe francese.

In It ali'a s'au terminatu cris'a ministeriala, carca au incetatu cu formarea onui ministeru nou subl generalutu Lamarmora. Poile publice nu prorocescu bine acestui ministeriu. ${ }^{9}$ Ele dicu, ${ }^{17} \mathrm{ea}$ elu ${ }^{1}{ }^{4}$ fi silita ${ }^{10}$ a disolve camer'a, pentruca nu simpatiseza cu nici o partida din camera ŝ se mai dice, ca ministrulu primariu are de cugetu a abdice celu patinu de o camdata de o politica de putere mare; a abdice de "Rom'a si Veneti'a sî ca se va strâdui a impuciná armata celu putînu cu 100,000 de feciori.

Cu ocasiunea gratulàrei de anntu nou, ce o facura oficirii francesi Papei le respunse acesta cu recunoscintia multiamitóre pentru servitiele loru. In anulu acest'a dise ca te da o . binecuventare mai larga sí mai generósa, pentru ca aude ca armata va sátu parasésca si asiá póte ca acest'a e celu din urma anu, in care le pôte dá binectiventarea sea. Citéza apoi cuvintele Ap. Pavelu: „sciu ca dupa departarea vóstra voru intrá lupii rapitori" sl adauge ca va urmá lui Christosu, carele inainte de a se suf pe Golgot'a s'a rugatu in Gethsemane. Se va rugá pentru ei (oficeri si sold t) si familiele loru, pentru Pranci'a si pentro catolicii cei onni din tóta lumea, pentru famili' imperatésca, pentru acésta seraca Italia, pe carea o an aruncat'o in abisulu nereliginnei sí miseriei (pour cette paüvre Italie quan a jeté dans l'abise de l'íreligion et de misere.)

- Jex Din $\mathbf{S} p$ a i i a andimu lucruri seriosesí adeca de o revofutume militara sub generalulu Prim. Se vorbesce ca garnisónele cele mai credincióse din Aranjuez sî Ocan'a au revoltatu mai antaĝt. Cumce nu e gluma ne marturisesce scirea ca s'au publicatu starea de asedia preste tóta Spani'a.

Spre putina orientare sa insemnâmu dupa „Revist'a Dunarei" din Romanìa, ca situatiunea de adí a Spaniei isi are incepatula de mail inainte. Asta véra candu vrú o se intórce regin'a la Madridu o asceptan orasienii en 40,000 flueritie, cá sa ofluere. Audiendu regin'a despre acést'a nus'au dusu la Madridu, ci au mersu numai regele, carele de-si salutà in lóte pârtile, pe elu nu'lu salutá nimenea.

Spaniolii ain cele ce se aude voru alungarea dinastiei burbonice sî unirea Spaniei sî Portugaliei in unu statu sub cas'a domnilóre Braganza. Cetimu ca cu ocasiunea itrecerei regelui si reginei din Portugalia prin Madridu, de-si petrecura numai dela 10 óre dim. pâna la 2 óre dupa am. sí dejunara la regin'a Spaniei, totusi candu se suira in vagonu la curtea drumului de feru strigara Spaniolii adunati in masse mari: msa traiasca regele liberalu de Portugali'á". Altii spunu, ca din multimea adunata s'aru fi aruncatu regelui o cârpa, pre care se aflau scrise cuvintele: Iberi'a una! Viva la lheria!

In Romanj'a s'au deschisu demullu corpurile legiIslative. Cuventulu dé trona din anulu acest'a au fâcuta sensatiune in tóte partidele, pentruca Domnitoriulu au atinsu o córda delicata, declarandu, ca elu privesce indoit'a, alegere, ca unudepositusacru. Eata cavintele lui insusi i, Fiti convinsica eu n'asiu vrea de o putere care nu s'aru iniemei'a de câtu pe fortia. Fia in capulu tierei, fia alaturea cu DVóstra, en voiu fi totudeun'a cu tiér'a pentru tiéra, fâra alta tînta de câtu vrointia natiunala si marele interese ale Romaniei. Eu voiescu sa fia bine sciutu ca nici odata persón'a mea nu va fi o impedecare la ori-ce evenimentu, care aru permile de a consolidá edificiutu politicu la alu câruf asiediare amu fostu fericitu a contribui.

In Alessandru Ioann I, Domnu alu Româniloru, Românii voro gâsi totudeun'a pe Colonelalu Cuz'a, pe acelu Colonelu

Cuz'a care au proclamatu in adunarea ad hoc st camer'a electiva din Moldov'a marele principii ale regeneratiunei României, sí care findu Domnu alu Moldovei, declar'a oficialmento Inalteloru puteri garante, candu primea sí corón'a Valachiei, ca elu primesce acést'a indoita alegere cá espressiunea neindoelnica sî statornica a vointiei nationale pentu Unire- insa numai cá unu depositu sacru."

Acést'a, respunsulu la epistol'a vezarala, primirea unei adrese din partea popóreloru crestine a le Turciei si unu respunsu datu de câtra Principele acestor'a au indemnatu pe unele dîuarie din Yienn'a a scrie, „ca Cus'a au fâcutu o bucata de cestiune orientala."

## Protocolulua

Siedintiei Comitetului Associatîunei tranne române tìnute in 2 Ianuariu c. n. 1866 sub presidiulu Ilustritatei Sele D. Consiliaru Petru Manu, fiindu de fatia DD. membrii Comitetului: II. Sea D. Consiliariu Pavelu de Dunc'a, D. Cassieru la cass'a provinciala Gabr. Vajd'a, D. Dr. loann Nemes, DD. prof. Zacharia Boiu 1. Popescu st Nicolau Cristea; apoi Secret. II I. V. Rusu si D. Cassieru alu Associatìunei Const. Stezaru. S'a pertraetatu urmatórele obiecte :
§1. Presidiulu presentéza conspectulu despre starea cassei Asoc. pre tempulu acestei siedintie, din care se vede, ca cass'a Assoc. - dupa subtragerea erogatelorute are in proprietatea sea summ'a de $23,101 \mathrm{f}, 71 \mathrm{xr}$. v. a.-

Se ia spre sciintia.
\$2. Directôatilu Asoc. romane pentru cultur'a poporuIui româtu, din Aradiu, din respectulu unei intielegeri continuative intre ltóle trele Asoc. române, iul obiectulu doritoi unificâri a ortografiei române, prin pretiniela scrisóre din 30 Octobre (11 Nov. 1865) Nr. 89 , comunica presidiului Asoc. tranne, respunsulu datiu din partea Societâtii literarie din Bucovin'a, la scrisórea Asoc. Miterarie aradane ddto 29 Maíu (10 Iumiu) a. c. impartasita cu Asociatiunile române in cestiunea stabilirei unitatiei ortografice.

Conclusu. Cetindu-se atâtu comitiv'a - Incl. Directoratu alu Asoc. literarie din Aradi, câtu si respunsulu Societâtiei lit. din Bucovin'a, "privitoriula obiectulula sta bili rei uneionitatiortografice: Comitetulu Asoce tranne primesce du cea mai mare placere aceste impartasiri, care au importantulu seopu, de a mijlocí sî pastrá sí pre acestu terenu o solidaritate nobila intre capacitâtle competente a natiunei române. Totu de odata acestu Comitetu amesuratu conclusului adusu in ast'a cestiune, in siedinti'a II a adunârei generale tinuta la Abrudu in 20 Aug. 1865 cum si petrunsu de adenc'a importantia a subversanter cestiuni, cu privire la prosperarea sivitoriuludurabilusi progresivualulimbei síliteraturei romane: se folosesce de asta ccasiune, a atrage cea mai incordata atentiune a toturoru barbatilaru de specialitatea filologica, spri-mandu-si cea mai via dorintia, cá acer barbati români de specialitate, sa nu-si pregete ostenel'a, a vent in ajutoriolu unei imibucuratórie sî multiamitórie resolutiuni a a acestei probleme, prin darea in publicitate pre calea dîuareloru române, a produseloru ingeniului studieloru st esperintieloru sale, castigate in acést'a specialitate, sí anume si indrépta acestu Comitetu doriniti'a sea in ast'a privintia, câtra prea demnulu V.presiedinte alu acestei Asoc. : cá presiedinte alu sectioneifilologice, a cârei constituire s'a decretatu in adunarea generala a Asoc. tranne tinuta in 1-2 Aug. 1864 la Hatiegu, deferminandu totu deodata, a i se comunicá in copia autentica si respunsula onoratei Societati literarie din Bucovin'a, datu la scrisórea recercatória a asociationei literarie din A radu.
§ 3. Aducendu-se inainte impartrea aloru 2 stipendia de câte 100 . v. a., cari cu ocasiunea impartifei celorulatto stipendia ale Asoc. in siedinti'a Comitetului din 16 Nor. 1865, din"caus'a unoru pedeci, ce se ivisera in urm'a famei, ca tinerii, cari le capatara in anif trecuti scol. aru fi trasu stipendia sl din alte fonduri - remasera neimpartite dupace acum acele pedeci s'a delaturatu, Comitetula pre bas'a documenteloru produse, a decisu cu unatimitate
b. cá aceste stipendia sà se confereze sî pre an. scol. 1865/6 tineriloru loanne Nichit'a rigorosante in drepturi, si Procopiu Laz'a juristu in IV anu la Universidatea regia din Pest'a, cárii amendoi lea avutu sì in ariii trecuti) ear concursele celorulati suplicanti sa se resólve negative.
\$ 4. Secret. dupace in siedinti'a trecuta a Comitetului s'a decisu tiparirea statuteloru Asociat. cum sì consemnarea membriloru Asoc. fâra de a se decide totu de odata st numerulu esemplareloru tiparinde, face intrebare, ca in câte esemplare sa se tiparésca statutele sl in câte consemimareal membrilor a Asoc. ?

Conclusu. Conitetulu dorindu á membrii acestei

Asoc. sa devina cálu mai cunoscuti inaintea publicului românu afla cu cale a decides: cá consemnarea membrilora Asoc. sa se tiparésca in 1000 de esemplaria, ear statutele numal in 500 esemplaria. -
§5. In Guberniu regiu Tranu, prin sorisórea din 18 Decembre Nr. $32,198-1865$ impartâsiesce comitetului unu estrasu din conspectu desprei progresulu imbucuratoriu alu stipendiatiloru Asoc. Ioane Dragomiru sî Nicolau Popu ca acesti tineri l'a fâcutu in sem. II. atu an. scol, 1864/5 cá auditori la facultatea filosofica in Vienn'a in Ill-lea anu.

Se ia spre sciintia.
§ 6. Secr. II dupace aduce inainte ca cea mai mare parte a Redactiuniloru de jurnale române din Austri'a avora unu tato de mai multu tempu a onorá Asoc. tranna cu câte unu esemplariu din jurnalele, ce le edau, face propunerea cá cintia, câte unu esemplariu din actele Asoc. câte de recunospâc'acum.

Conclusu. Comitetulu primesce de conclusu aluseu propunerea Secretariului cu aceea adaugere cá respectiviloru Redactori sa li se esprime multiamita protocolamente.ela siedinti'a din urma a Comitetului incursi la fondulu Asoc, presenta. -
a) Prin D. Prot. si col. alu Asoc. in Bras i i v u Ioann
ri c u, s'a tramesu la fond Pedri, cu, s'a tramesu la fondulu Asoc. 5 fl . vv. a. cá taxa
de m. ord. pre an. 186415 . m. ord. pre an. $1864 / 5$.
b) Prin D. col. in Câmpeni Georgiul Io a netto, s'a
c) Prin D. notariu com. in Racovitia Ioann Mac elariu, cá oferte dela dỏue comune române, Sabesiulu sup, sil inf. s'a
tramesu 20 fl. v. a. lund Sa ia spre sciintia.
\$8. Se presentéz a. ddto 3 Decembre, dela tipografi'a archidieces 29 xr. v. concursele si alte publicatiuni ale Comitetului inserate in decursulu anului 1865 in Telegrafulu Românu. inserate in

Decis iune. Comitetulu as Românu.
esolvirea respectivalui Conto sl anume a sumei de ass'a Asoc. xr. v. a. -
f. 29

Cu aceste siedinti'a Comitetului se incheia pre la 7 óre sér'a.
Sabiu in 2 Ianuariu c. n. 1866 .

$$
\begin{aligned}
& \text { PetraManiu } \\
& \text { Presiedinta }
\end{aligned}
$$

Presiedinte Int.

$$
\begin{aligned}
& \text { loannV. Rusu } \\
& \text { Secret. II. }
\end{aligned}
$$

## Dupa alegerile la diete.

## Dinungari'a.

Alegerile ablegatiloru se finira si pentru diet'a Ungariei deaprópe, sa vedemulu 1865, sa reprivimn la treeutalu mal

Triste, predriste reminiscintie !
giarii la alegerile dietale, sí trecurâmu prin lupte fétia, en Maba, patemu dice, prin sabia sì focu, la alegeri constiteptate, Ah! Dómne me cutremura, candu recngetu constitutiunale!

Nu vréa sa atingu de resultatolu agetu! séu nefavórea Româniloru, acést'a, purtarea ablerioru, in favorrea lu va demustrá, pentruca eu sum de parere, ca de vomu avéni dieta barbati de omenia sî harnici, sí mai ,a de vomu avé ta ce multu, - decâtu mai multi, si netrebnici. - Voiu sa atina fanumai de nisce impregiurârí sì insusirí, cari caracteriséza pe magiaru sì românu in viéti'a constitutiunala! caracteriséza pe

Ni se si asurdiá urechile de gur'a fat gandu totu 48: si dicendu-ne, ca prin fratora magiari striprimitu sî pe Români, cá pe frati, in „azalkotmány védbástyaiba", bastilele aperatóre "az alkotmány patriei.

Dar primirea acést'a a nóstra o vedu numai o ilásione pâna acum din decurgerea alegeriloru, ma chiaru sî din resultatele dieteloru din 48, s1 61! Pentruca vediurâmn nututiunei, - respective intre in bastilele aperatóre ale constisi anume in cetatea de prejuru (varmegye) cetâti intarite cu arme, pânire, si cu putere cruda in (varmegye) cu puterea de stabastilele constitutiona in mâna. Sf pe noi ne invitara in frati, atunci densii incepura candu amu vrutu sa intrâmu cá supr'a nóstra, st noi amp din cetate a descarcá armele 2rea stapânirei, si cea cruda, - séu unde retirâmu de putela sufletu, sa ceremu in ajutoriu voinli'? mu fostu mai tari puterea morala a poporului românu vointi'a divina, virtutea si fostu armele invingatóre ale nóstre. pentruca numai aceste au

Cugetati la tóte alegerile si lup
sí iata ve descriu o icóna via a participe nóstre in Comitate, tiunea cea liberala a Ungariei, respective a Magiarilorıu Pâna cându totu asiá!

Nu este tiéra constitutiunala pe fati'a pamentului, unde sa se fia facutu atâtea escese sl abusuri, atâte betâi si omoruri la alegerea ablegatiloru, cá sí in Ungari’a, si deosebi fatia cu Românii, cari incepura a vedé lumina;-nu este liéra in carea si gubernula (? R.) insusi sa fia datu ansa la aceste prin diregatorii sei, cá in Ungari'a! Si potemu dice inaintea lui Ddieu si a istoriei, ca ori unde s'au intemplatu scandale, acele
to fâcura fratii te fâcura fratii magiari!

Acum'a se-i intrebânu cu franchetia, acést'a vi este constitatiunea cea fericitỏre, li- acest'a ve este liberalismulu celu
mare cu care va-ti falitu inain mare cu care va-ti falitu inaintea Enropei, si a-ti strigatu
dupa partinirea ei ?

Au nu vi rusine de omenimea intréga de popórele din patria sì de rege? Spuneti, de este manier'a vostra nobila, atunci candu lasati urme de tâtari, pe unde a-ti invinsu la
alegeri constitutiunale ?! -
Suntu seculi, decandu asiá uritu ve purtati ca popórele
din tiéra sí deosebi cu Românii pâna candu din tiéra sí deosebi cu Românii; pâna candu va mai conturbả acesta vandalismu, civilisatiunea européna ?
Au nu sciti, ca ceriulu resplatesce faptele rele si la natiuni, si na aveti frica pentru pecatele vóstre? - Cáutati Poloni'a, carea fâcù̀ atâtè a rele altoru popóre sî religiuni, sî tuati esemplu, pentruca blestemu grea 0 asupresce. - Nu iritati ceriulu cá sa tramita asemené blâstemu st asupr'a dulcei nóstre patrie, pentruca ací locuiescu si alte popóre mat
vechi, si nevinovate!
lara voi români fitit tari in credinti'a câtra Ddieu st lmperatulu si nu ve temeti, pentruca aḍ suntu órele ispitei in viéti'a vóstra; - virtutea, sí puterea morala ve va mantuf! Pompeiu.
$\underset{\text { rescriptulu in lanariu cal. nou Astadi câtra } 10 \frac{1}{2} \text { se }}{\text { C }}$ ceti rescriptulu imperatescu in trei limbi. La cetirea numelui Maiestatei Sele se audîra "éljen" insa nu pré sgomotóse. Rescriptulu spune pentruce a fostu conchiamatu Maiestatea Sea diet'a, apoi aduce, ce au decisu ea, recomandendu si cele ce s'au fâcutu din parteal lui Bömches sî Hosszu in favórea Sasiloru sî Româniloru, adaugendu-sel sì voturile separate ale Archiepiscopulni gr. res. Bar. de Siagun'a st ale deputatului Sabiiului Rannicher en consotii loru.

Deci imperatulu conced e tramiterea deputatiloru la diet'a incoronatóre din Pest'a. Câtu-i pentru uniune, aceea se va poté efentuí numai atunci, candu se voru regulá rela-
tiunile tiunile tieriloru tinatóre de corón'a Ungariei de o parte, iara de alta eu imperiulu intregu. Acésta concesiune se da cu aceea dechiaratiune, ca prim ea nu se alteréza nimicu in legile tierei, si ca uniunea este conditiunata dela interesele speciali
ale tierei, dela indestulirea al dela cestiunile de adm pretensiunilorí celorulalte natiuni sí dela cestiunile de administratiune ale acestei tieri il Se face dispositfuni pentru tramiterea legile din 1848 sl se veru face disposittuni pentru tramiterea regalistiloru.
tele dechiara diet'a este intielesulu. Zeyk, dupace presiodinastfeliu de diet'a de amanata, dîse, ca rescriptulu cuprinde astfeliu de pasage, despre care trebuie vorbitu; dara presiedintele dechiara, ea dupa vointi'a mai inalta, st demandaciunea comisariului regescu diet'a este amanata sis nul se ssufere nici o desbatere, de-si se sculara multi a spriginí pe Zeyk, trei limbile. Apoi presiedintele protocolulu sl se citíl in tote merse la densula presiedintele tìnù o cuventare si esí. Dieta de multiamita la care respunse betrânulu innecandure in lacrimi. -

- Eri in 27 Decembre umblal tat'a de vecinill din casa in casa, cu porunca dela politi'a orasiêna, cá nu cum-va astadi in 28 Dec. (9 Inn.) sa puna stéguri sévi sa faca iluminatiune, ca voru dá de mare pedépsa.


## Varietâti.

aif ©Ti Escelenti'a Sea Prea Santitula Archiepiscopu moloms tropolitu Andreiu Baronu de Siala Archiepiscopu isil Menou decâtra meiu Baronu de Siagun'a fù gratulatu de anutu nou decâtra membrii consistoriului archidiecesana, ai efo-
riei archidiecesane si ai corpului professoralu seminarialu- in ano corpore ai corpului professoralu seminarialu in - Prea venerabilulunostru Consistorin 9 rehidiecesanu au emisu unu cercularial sub Nrs cons. 991 / 1865 prin care aduce la cunoscintila oficielora bis. respective, ea
„Inaltulu Guberniu regiu ca privire la starea st impregiurârile servitorilora bisericesci ai deosebiteloru confessium, afla de lipsa a modificá ordinatiunile guvernamentale din 15 Iuniu 1850. Nr. 9099. si 10340. mai incolo din 20 Martie 1852. Nrv 26586. precum/ si ordinatiunea "locotinhtiale dih 1855. Nr. 27838, (bul e tier. 1856. p. 11. b. Vi. Nt 15.) si a seutí dela, Huciulu drumurilera: a) pe se ${ }^{\text {g. }}$ vitorii bisericesch ai futuroru confessipuiloru sub ori
numire; si b) pe clopotarii, crâsnicii, carii in acést'a a loru calitate ici, colo suplinescu pe servitorii bisericesci, cu observarea, ea in comunitati bisericesci mai mici numai 1. servitoriu si 1. clopotariu, fiara in cele mai mari numai 2 servitori sl unu clopotariu se potu bucurá de dreptulu de scatinti'a susu pemenita. -

Bugetuluerogateloru anulai 1866. Statulu curtiei $7,420,000$; cancelari'a de cabinetu 60,257 ; senatulu imperialu 200,000 ; consiliulu de statu 142,128 ; consiliulu ministriloru 25,963; ministeriulu de esterne 2,202,280; ministeriulu de statu 21,682,096; ministeriulu de culte sî instructiune $5,305,758$; consilialu de iustructiune 30,000 , ministeriulu de politia $2,836,454$; cancelari'a aulica ungurésca $11,436,586$; transilvana $3,315,731$; croata $1,625,781$; mini-steriulu de finantie $350,645,150$; ministeriulu de comerciu 14,564,939; ministeriulu de justitia 9,721,678; oficicilu de controlu $3,470,099$; ministeriulu de resbelu $96,588,981$ lânga care mai suntn de a se adauge pentru marina $7,825,981 \mathrm{f}$.

Reuniunea femeiloru române „pentru ajutorirea fetitieloruserace" precum in anii trecuti asiá sí in decursulu acestui carnevalu va dá in 9/21 Ianuariu 1866 unu balu strâlucitu romanescu in sal'a redutului din Brasiovu, a cârui venitu curatu este destinatu a se adauge la fondulu Rouniunei, din care cum este cunoscutu se sustinu scólele de fetitie din Brasiovu, Sabiiu si Blasiu sì care crescendu va intemei'a si in alte orasie romanesci din 'Iransilvani'a asemenea institute.

Inceputulu balului e la 8 sér'a. Intrarea costa 1 f .60 xr . de persóna.

- „Onorabile Redactiuni a „Telegrafului Romanu." Amu onóre a inaintá acei onor. Redactiuni câte unu esemplariu din "Monitorulu oficialu" rugandu-o, pe de o parte sa tramita acestei redactiuni in schimbu cate unu esemplariu din jurnalulu seu, iara pe de alta sa bine-voiésca a face abonati acestui jurnalu care este celu mai respanditu in Principatele române-unite.

Abonamentele se potu face atâtu la redactiunea acei foi câtu si la DluS amuelFiltschische Buchhandlung in Hermanstadt. Pretiulu abonamentului se póte vedé in capulu foii câtra care mai urméza a se adauge sî transportulu de opta (8) cruceri numerula. Redactoru Siefu.

Bucurestion 3 Ianuariu 1866.
Dupa premiterea acestoru de mai susu, facemu publicului nostru cunoscutu ca pretiulu abonamentulai este pe anu 4 galbeni, pe jumetate 2 galbeni st pe trei luni 1 galb., la care se mai adauge pretiulu portulu 8 xr . de nru. Acei ce voru a aboná la acésta fóia suntu rugati a grabí cu abonamentele.
„Revist'a Dunârei", fóia scientifica, literaria si politica (rectius politica liter. etc.) ese odata pe septemâna cu protiulu abonamentului pe anu 64 lei si in Districte 72 lei, sub responsabilitatea dlui Lazaru Vlascena.

Fói'a acést'a este fórte bine redigeata. Un'a insa trebuie se insemnâmu cu ocasiunea acést'a, adeca, ca sí dens'a pare a fi opusa Gubernului. Omula candu se restauréza de bóla indelungata are lipsa sí de tempu sí de linisce, sí credemu ca asiá e st la unu statu recovalescentu cum e Romani'a. De aceea caveant consules dela "Revista Dunârei!"

Glumanosocotita. Dupa cum scrie Debatte, in Pest'a unii domni tineri vrura sa faca o glama. Ei capetara de óre unde unu blanchetu de depesie telegrafice si o cuverta si scrisera pe blanchetu unui domnu ea aru fi castigatu dela o loteria mare din Vienn'a. Acést'a scire telegrafica falsa i o espeduira a casa. Bucuri'a bietolui omu de noroculu neasceptatu asiá fu de mare incâtu numai decâtu cadiù ametîtu. Inca nu se scie déca se va puté delaturá periculu ce i-au venitu din glum'a acest'a.
sumeloru incurse la fondulu Asoc. tranne dela siedinti'a Comitetului tinuta in 5 Decembre 1865 pâna la siedinti'a din 2 lanuariu 1866 c. n.

1) prin D. Prot. st Col. Asociatiunei in Brasiovu, Io a n e Petricu s'a tramesu la fondulu Asoc. cá taxa rest. de m. ord. pre an. $186 \%$ penlru D. Parochu in Tarlungeni Georgie Manole 5 fl .
2) prịn D. Col. in Câmpeni, Georgieloanefto s'a tramesu la fondulu Asoc. $15 \mathrm{fl} . \mathrm{v}$. a. st anume: a) tax'a pentru 5 diplome dela 5 membrii ord. 5 fl. b) dela D. Ioane Balea parochu in Bistr'a tax'a de m. ord. pre an. $1864 / 55 \mathrm{fl}$. c) dela D. Vasilin Burdiu Jude comunalu in Bistr'a tax'a de m. ord. pre an. 186 ${ }^{4} / 65$ fl.

Sum'a 15 f.
3) Prin zelulu nobile st stáruinti'a demna de imitare as din partea altoru conatiunali, a Dlui Notariu comunale in Ra-- coviti'a, IoannMacelariu s'a tramesu la cas'a Asoc. cá ferte pre an. $186 \frac{4}{\mathrm{~s}}$ sum'a de 20 fl . v. a. of anume:
a) dela Comun'a S abesiulu superióre (de susu) 10 f. $\mathbf{~ v . ~ a . ~}$ b) dela Comun'a S a be s iulu inferioru (de josu) 10 fl. v. 9.

Sum'a 20 fl. v. a.
4) D. c. r. Capitanu in pensiune si Cassieriu ad. Asoc. Const. Stezariu a respunsu tas'a pentru decretu 1 fl. v.a. Dela Secretariatulu Asoc. tranne române.

Sabiiu in 2 Ianuariu c. n. 1865.

## Postu de Professoru devenitu vacantu.

Amesuratu in. emisu alu Guvernului regíu transilvanu ddto 22 Decembre 1865 Nr. $\frac{33,001}{t .512}$ se escrie prin acést'a concursu pentru catedr'a de matematica si fisica devenita vacanta , dela Gimnasiulu c. r. de statu din Sabiiu (limb'a instructionei cea nemtiésca) cu carea e impreunatu unu salariu anualu de 945 f . v. a. prelânga dreptulu de, avansementu la unu gradu mai inaltu de salariu sí prelânga pretensiunea de unu adusu diecenalu de 105 f . v. a. dupa fiacare diece ani de sorvitiu seversiti spre deplina multiamire.

Competitorii au de a-si indrumá petitiunea loru indreptata câtra in. Guvernu regiu instruita cu atestatu de botezu, testimoniele de studii sí cu testimoniala prescrisu despre castigat'a facultate de propunere, cu atestatu despre aplicatiunea sea de pâna ací sî despre cunoscinti'a limbiloru tierei (ungurésca sî romanésca) - in restempu de 6 septémâni, prin Antisti'a loru la Directiunea Gimnasiului c. r. de Statu din Sabiiu.

Sabiiu 10 Ianuariu 1866.

## Nr. 1-1 Escriere de Concursu

Pentru unu postu de economu séu deregatoriu la Dominiulu Archi-episcopescu din Blasiu. -

Emolumintele impreunate la acestu postu suntu: a) bani gat'a 200 fl. v. a. b) Grâu 100 metrete. c) Secara 50 metr. d) Cucuruzn 100 metr. e) Ovesu 50 metr. f) Sare 100 ponti g) Vinu 50 ferii netrasu séu trasu de pe drojdii 40 ferii. h) 2 rimatori slabi sî pentru ingrasierea loru 20 metrete Cucuruzu. i) Lemne de focu 6 orgii. k) Jurestentiune pentru 2 Cai sf 2 Vaci pre lânga cuartiru liberu in Cergâulu-mare unde se afla curia dominale. -

Doritorii de a ocupá acestu postu au de a-si tramite Concursurile sele pana in $15 / 3$ Februariu 1866 in curtea metropolitana din Blasiu.

Eara lânga concursu au sa mai alature coneurentii a) atestatu séu carte de botezu sî b) atestatu despre portarea morale sî politica sí c) atestatu ca au mai servitu cá economi séu dregatori, séu ca se pricepu in ducerea economiei. -

Blasiu 1-a Ianuariu 1866 st. 1.
Provisoratulu metropolitanu.
Nr. 2-1. Escriere de Concursn.
Devenindu vacanta statiunea invetiatorésca din suburbiuls Lugosiului, cu care este impreunate urmatórele emolumente anuale : 262 fl. 50 xr. vI a. 20 metii ge grâu, 6 orgii de lemne, din cari se provede si scól'a cu incalditulu, 84 fi. v. a. bani pentru cortelu.

Competentii suntu avisati recursele loru bine instruate, cu documinte despre absolvirea preparandiei române din Aradu, purtarea morala si politica, Atestatu ca suntu nascuti Români de ritulu greco orientalu, precum sî servitiulu de pân’acum, adresate Venerabilului Consistoriu diecesanu din Caransebesiu; a le tramite pâna la fiuea lui Faurariu an. 1866 la subscrisulu, câci la cele mai târdîu tramise nu se va reflectá.

Lugosiu in 1/13 Decemvre 1865.
Ioann Marcu Proto. sî Inspect. :Distr.

Nr. 3-1. Escriere de Concursu.
La stationea invetiatorésca din Sidiór'a, facendu-se postulu invetiatorescu vacanta se escrie Concursu, pe lânga salariulu sf emolumintele urmatóre : 105 fl . v. a. salariu anualu, unu centenariu lardu (clisa, unu centenariu sare, 15 metiu grấ, 24 metiu cucuruzu, 12 orgie 2 lemne, jugere de pamentu, sî cortelu liberu cu grâdina de $1 / 2$ jugere.

Competeniii voru avé recursele sele bine instruate cu testimoniu despre absolvirea preparandiei române din Aradu, cu Atestatu ca e de relegea greco-orientale, despre purtarea morala st politica precum si servitiulu de pần'acum ; adresate Venerabilulu Consistoriu diecesanu din Caransebesiu, st indreptate pâna la ultim'a lui Faurariu an. 1866 la subscrisulu, câcị la cele mai târdîu tramise nu se va reflectá.

Lagosiu in 23 Decemvre 1865.
Ioann Marcu Prot.
si Inspeat. Distr.

