de a se alege in jurisdictionile numile in $\S \%$, deputatii in numerulu aretatu acolo sî prin alegatorii respectivi determinati in acelu articulu si de a se numerá lânga jurisdictiunile indreptalîtc la tramiterea de deputati sí districtulu Naseudulai, carelé intocm'a ya tramite doi depntati.

Mai departe in privinti'a alegerei de deputatu se va numerá cetatea Regenulu sasescu la comitatulu Turdei, cetatea Fagarasiu la districtulu Fagarasiului, si Rosi'a la Abrudu, fâra de a intrá vre-o schimbare din ans'a acést'a in starea jurisdictiunei acestoru cetâti ce o au ele de altmintrea; in urm'a acestei'a (mesuri) alegatorii din cetàtîle amintite suntu de a se conscrie pre calea diregatorieloru loru respective, din sinulu loru si la constituirea comitetului centralu, carele are de a conduce alegerea respectiva este de a se luá privintia asupr'a cetâtîloru numite.
De órece art. II spune espresu in $\S 3,4$ sî 5 cui st in puterea câroru insusiri i compete dreptulu de alegere in diferitele jurisdictiuni ale tierei, asiá nu se póte pasi preste determinârile legei sî de aceea prin urmare, oficialii presenti ai jurisdictiuniloru, precum in cetâti membrii comunitâtiloru, apoi in alte cercuri administrative membrii comiteteloru de representatiune si corporatiunile de representatiune nici nu au, cá atari, dreplu de alegere, déca acesti'a nu aru fi indreptâtŝti la alegere pentru legal a loru cualificatiune din alta parte.

Onoratiorii enumerati in §ulu 3 alu acestui articula de lege suntu indreptâtiti la alegeri numai in celâti sî inca sî in acestea numai acolo, unde si au locuinti'a statornica.
§lu 1 din art. V de lege ungurescu amintitu in $\S 10$ alu mentiunatului II art. statoresce principiulu, ca acei'a, carii pâna la anulu amintitu au fostu indreptâtiti la alegerea de deputati, voru remané sî mai departe in esercitarea acestui drepto.- Asiá dara acele persóne morale (corporatiuni), cari pâna la 1848 si au esereitatu dreptulu de alegere prin representantii sei legali, suntu indreptâtîte sî acum alu esercitá in acelasi modu; sî prin urmare nu se póte negá esercitarea dreptului de alegere astoru feliu de corporatiuni, a câroru suma contributiunala corespunde censului legalu; - insa aici e de insemnatu, ca, dupa ce comunele amintite in $\$ 4$ lit. c. din art. II au ocasiune de a se impartâst la alegere prin representantii loru, numai acele comune potu fi privite de indreptâtîte de a se impartâsî la olegeri, cari se afla in posessiune eschisiva si privata de astfeliu de bunuri, de cari aterna platirea unei contributiuni ce ajunge censulu; asiá dara locuri comune,
pasiuni comune, sí padurile comune sî déca platescu pasiuni comune, sí padurile comune sî déca platescu contributiune sub numele comunei nu se potu priví cá atare proprietate privata.

Persónele morale indreptâtite la alegeri (corporatiunile) se impartasiescu la alegeri prín representantii séu plenipotentiatii sei, cari intr'aceea, in intielesulu art. Il § 6 namai atunci potulfi alesi deputati, déca ei si de altmintrea suntu indreptâtiti pentru persón'a loru.

In fine e de a se observá in privinti'a catâtimei de contributiune determinata cá censu, ca in acést'a e de a se socolí afara de darea capului tóte contributiunile direpte, asiá dara sl contributinnea de case si de venitu.
2. Cercurile de alegere, care dupa $\$ 8$ alu respectivului art. II de lege an a se constituí amesuratu impregiurâriloru prin jurisdictiunile respective, trebuie astfeliu compuse, cá spre alegerea unui deputatu sa fia numai unu cercu de alegere, de órece in casulu acest'a fia-care cercu are sa aléga numai unu deputatu.
3. In comitate, in districtele Fagarasiului si Naseudului, precum sî in scaunele secuiesci, comitii supremi, capitanii supremi sî judii regesci supremi au sa conchiame in unu terminu care sa nu tréca preste 10 dile, tóte adunârile de comitete, care in urm'a imputernicirei p. n. regesci au fostu chiamate a conlucrá la alegerile cele din urma ale deputatiloru tranni- singuru sî eschisivu pentru agendele urmatóre en privire la alegeri.
a) Comitetele an sa determine, déca este de lipsa, in interesulu sustinerei ordinei la darea voturiloru, erearea de cercuri de alegere- cu privire la impregiurârile teritoriale sî ale populatiunei.
b) Comitetele au sa aléga spre esecutarea determinâriloru ce se cuprindu in mentiunatulu art. II de lege din 1848 , precum si pentru ingrigirea sl conducerea afaceriloru do alegeri in toti ramii loru, unu comitetu centralu constatatoriu din mai multi membri, sub presidiulu unui oficialu superioru, care comitetu centralu sa slea in nemijlocit'a comunicatiune cu guv. regescu st care sa fia astfeiu alesu, incâtu in acelasi, déca jurisdictiunea e impartita in mai multe cercuri de alegere, sa fia representate tóte cercurile de alegere-si in proportiune cuviinciósa sa ia parte sî antistii comunali ; pentru casulu, candu oficialulu superioru aru fi ocupatu aiurea, séu aru fi impedecatu, comitetulu centralu alege din sinulu seu unu presiedinte - locutiitoriu, - inca sl pe notariulu si lu alege acelasi din mijloculu seu.
4. In scaunele sî districtele sasesci au sa se faca asemenea pe calea corpuriloru representatóre, atâtu crearea cercuriloru de lipsa pentru alegeri, câtu st comitetele centrale, in modulu aretatu mai susu.
5. Cetâttle indreptatite la tramiterea de deputati esecuta
cele de lipsa pentru compunerea comitetului centralu in siedinti'a comuna a magistratului si a comunitâtiei.
6. Comitetu centralu e de a se creá si acolo unde are a se
o numai unu deputatu. alege numai unu deputatu.

De sine se intielege, ca membrii comissiuniloru centrale nu se alegu numai din mijloculu comiteteloru comitatense- districtualesî scaunale (secuiesci) apoi din corporatiunile representatóre ale jurisdictiuníoru sasesci, ci se potu alege sî afara de acestea.
7. Despre deciderile ce au sa se adaca dupa punct. 3,4 sî 5 este de a se reportá neintardiatu reg. guvernu; cu deosebire suntu de a se substerne respectivele protocóle ale comiteteloro.
8. Membrii comiteteloru centrale depunu urmatoriulu juramentin

Eu N. N. juru s. c. I. (dupa cum e confessiunea respectivului) ca tóte acele, ce eu, in afacerea alegerei deputatului dielalu (deputatîloru dietali), amesuratu acestei missiuni a mele, sum detoriu sa implinescu, voiu impliní cu credintia sî fâra partinire : asiá sa mi ajute Ddieu.
9. Comitetulu centralu are sa so adune dupa constituirea sea in tempulu celu mai scurtu-- sì adeca in cetâti celu multu in 2 dile sî in celelalte jurisdictiuni celu multu in 5 dile, sî
a) a denumí cu privire la cerculu de alegere, care e sub densulu, pentru insemnarea alegatoriloru atâtea comissiuni, din câte trei membri, câte voru fi de lipsa spre ordinarea sî dupa putinlia grabnic'a conscriere a alegatoriloru;
b) a determiná tempulu, in care au de a se indepliní listele alegatoriloru, - avendu privintia sî la respunderea unoru reclamatiuni sî de a se tramite comissiuniloru centrale;
c) cu privire la datele esistânde dela alegerile de deputati din urma, a determiná modalitatea de conscriere sí amesuratu aceslei'a, provediendu pre comissiunea de conscriere cu ajutórele de lipsa, a i dá indreptârile recerute.
10. Oficiele administrative au indetorire a publicá sî cu folosirea tuturoru mijlócelovu indatinate in asemené casuri, numai decâtu si prin cea mai putinciósa publicitate, a aduce la cunoscinti'a comuna numele membriloru dela comissiunile de conscrieri, diu'a inceperei activitâtiei loru, prelânga modulu urmârei acelei'a st cu deosebire acele cualificatiuni, care suntu de lipsa la indreptâtirea de alegere, apoi terminulu de incheiare alu conscrierei precum si loculu, unde lucrârile conscriptiunei sî in decursulu conscrieriloru alegatoriloru se potu vedé sî se polu sî insinuá reclamatiuni.
11. Pentru lucrârile conscrietóre emite reg. Guvernu dupa deosebitele categorii de alegatori, diferite blanchete (Drucksorten)
câtra jurisdictiuni sì adeca :
A) pentru cualificatiunile diferite ale alegatoriloru din cetâti determinate in $\oint 3$, si $\oint 4$ lit. b. a mentiunatului art. II de lege precum si aceloru din $\$ 5$;
B) pentru cei pe basea art. XII de lege din 1791 indreptâtiti la alegere dupa $\oint 4$ punct. a. in comitate, districtele Fagarasiului si Naseudului;
C) pentru alegatorii cei indreptâtiti dupa mesur'a censului loru conformu $\S 4$ punct. e. precum si $\$ 5$;
D) pentru acele comune, cari in intielesulu $\wp 4$ sunt indreptâtîte a influintiá prin representantii, ce suntu de a se alege
liberu, alegerea deputatului dietalu. liberu, alegerea deputatului dietalu.
12. Pentru cá sa se póta intrebuintiá blanchetele memorate in punctulu premergatoriu sî preste totu pentru inlesnirea sî grâbirea afacerei conscriptiunale, carea dupa impregiurâri este urgenta, se
dau urmatórele indreptâri :
a) in cetâti suntu indatorate comissiunile de conseriere, carí suntu de a se denumí dupa pâtt̂le cetâtiei, de a trece in blanchetele insemnate cu A in rubric'a respectiva, inainte si din oficiu, numele tuturoru acelora locuitori proprietari de case sî de pamentu din partea aceea a cetâti, carea este impârtłta comissiunei de con-* scriere respectiva, cari dupa sciinti'a generala si dupa date oficiali in intielesulu art. II de lege $\S 3$, suntu afara de tóta indoial'a indreptâtiti la alegeri; prelânga aceea in rubric'a corespundiatóre suntu de a se trece ŝ insusirile acele, in puterea câroru insemnatulu in lista este indreptatitu la alegeri d. e. posesorulu unei case ori unui pamentu in pretiu de 300 f. argintu, meseriasia, negutiaioriu sf proprietariu de fabrica cu 100 f . dare de venitu, doctoru, advocatu, chirurga etc.
b) Dupa ce in comita e, districtele Fagarasiuluj sî Naseudului, dupa aceea in scaunele secuiesci cu ocasiunea alegeriloru deputatilloru tranni din urma, cei dupa art. XII din 1791 indreptâttí suntu dejá insemnati, asiá din listele dejá constatate au de a se transcrie alegatorii de atare categoria inainte sì oficialminte in blanchetele insemnate cu B (insa acei ce nu suntu in stare de a produce diplome de nobilitate, déca se va reclamá la tempu potu
fí respinsi dela actulu a $\mathrm{fi}^{\text {r }}$ respinsi dela actulu alegerei R.);
c) ce se atinge de alegatorii indreptâlíti pe bas'a censului, asiá in listele conscrise cu ocasiunea alegeriloru de deputati din urma, dupa numele contribuentelui suntu insemnate si sumele dela intrég'a contributiune ce o platesce, prelânga detragerea dârei capului sì a
adauseloru (aruncaturiloro), sí asiá adauseloru (aruncaturiloro), sì asiá listele acestea so potu folosí cu
scopu, cá date, spre a erui, la cari din alegatorii conscrisi de acésla categoria ajunge sum'a contributiunei determinata in art. II de lege § 4. punct ${ }_{b}$ c. de censu;- sî apoi sî acestea suntu de a setrauspune, inainte sî oficialminte, din cele esistande in blanchetula C ; in fine
d) in blanchetele cu D suntu de a se petrece comunele care prin tramiterea de representanti suntu indreptâtite a avé influintia la alegerea dietala - sî numerulu de representanti ce suntu acelea indreptâtîte sa aléga ; - conscriptiunea comunala a funduriloru de casa recerute din acésta causa in inticlesulu art. Il de lege, pentru cá sa se crutie tempulu, sa se faca prin antistii jurisdictiuniloru inainte sî fâra amanare pe cale politica, iara pe temeiulu dateloru capetate astfeliu suntu apoi de a se inscrie inainte sî oficialminte, la rubricele respective in blanchetulu D numele comuneloru, numerulu posesoriloru de funduri de curti, indreptâtiti la alegeri, afara de cei indreptati dupa art. XII din a. 1791, precum sî indreptâtîrea comúneloru redimata pre acést'a de a tramite 1 séu 2 representanti.

Suntu listele de conscriptiune in modulu acest'a gatite, atunci in cetâti comissiunile de conscriptiune sa espuna intr'unu locu otaritu si mainainte fâcutu cunoscutu publice, in respectivele pârti de cetate - trei dile dela dîu'a publicârei, listele oficialu pregatite, spre a puté ori cine cautá intr'ensele; in tempuln acest'a e iertatu, fia-cârui a-si mijlncí introducerea numelui seu in lista, déca lipsesce, séu déca afla pe cine-va fâra de a fi indreptâtitu insemnatu, a sî face reflectârile sele in contra-i.

In comitate, in districtele Fagarasiului sî Na cudului sî in scaunele secuiesei suntu de a se face estrase din conscriptiunile tabelarice oficialminte pregatite, insemnate cu B sî C dupa comane, si ale espune in comune la antistiele comunale spre vedere pentru fiacarele, celu putînu 48 de óre.

In jurisdictiunile sasesci este de a se observá aceeasi procedura cu conspectele tabelarice insemnate cu C .

In fine se va impartasí fiacârei comune din conspectulu luatu de comissiunea de conscriptiune de sub $D$ estrasulu respectivu, pentrucá sa-si póta face in 48 de óre reclamatiunea sea.
13. Comissiunea de conscriere supune, dupa decargerea terminului de reclamare in instantia prima esaminârei insciintiârile spre inscriere sî reflectârile contr'a celoru inscrisi sî judeca asupr'a
loru, reclamantii respectivi insa suntu ind clamatiunile loru.
14. Comissiunea de conscriptiune inscrie datele aduse spre juristificare, dupa numele alegatoriloru inscrisi in rubric'a listei de conscriptiune suprascrisa "observare", in estrasu ; asemenea compune unu cafalogu deosebitu din acci'a inscrisi, carii suntu supusi catalogu, din cause, cari suntu numai bre aine sterge séu nu din catalogu, din cause, cari suntu numai pre scurtu de a se insemná si asemenea din acei'a cari s'a presentatu inaintea ei, cá sa se in-
scrie, dara au fostu refusati
15. Reclamatien refusati.
nuá la comissiunea de conscrintire séu de defectiunare se potu insiintielesulu punct. 10, in care dî se inchiea afacerea conscriptiunci.
16. Operatele de conscriptiune, ce au de a se face in? plarie, trebuie sa fia asternute la comitetulu centralu in terminulu fipsatu sub punctulu 9 . b.

17 Unu esemplariu din conscriptiunile ce suntu de a se asterne de câtra comissiunile de conscriptiune suntu de a se espune spre vedere generala mai multe dille in unu locu determinatu
de comitetulu centralu.
18. Acel'a, cârui comissiunea de conscriptiune i-a denegatu, inscrierea, precum sî acel'a care doresce sa faca obscrvâri contr'a inscrierei altui'a, póte sa recure pentru astfeliu de indreptâri de
consriptiune la comitetulu centralu. consriptiune la comitetulu centralu.
19. Cine
din comissiunile de conscriptiune nu se inscrierea sea la nice un'a sá la comitetulu centralu.
20. Comitetulu centr
toriloru, se aduna fâra amanare la tempulu prefiptu de mainainte
si esaminéza si esaminéza
a) asternutele liste de conscriptiuni dela comissiunile re-
b) recursele date in intielesula $\oint 14$;
ternute, insemnarea acelor'a, fiariu din listele de conscriptiune aa se lasá afara, prelânelor'a, cari in urm'a recurselorú s'a decisu
d) Comiteture preanga subscrierea presiedintelui sì a notariului. pâna la deseversit'a indreptare centua in tóte dîlele siedinticle sele conscriptiune prin pertractarea recurselori asternate in listele de minarea sí statorirea listelora de conscriptiune sub D D dupa esatiunile, cá in comune sa se aléga conscriptiune sub $D$ face disposi-representanti- fâra de influinti'a celoru mai in graba uniulu séa doi § 4 b) síadeca se aléga in intielesulu art. I $\$ 4$ b) sî adeca in astfeliu de modu, cá representantii cei ce voru
fí de a se'alege sa aiba tempü, putatului dietalu. e) Unulu din esemplarele listeloru de conscriptiune astfeliu in-
dreptate lu tine comite tulu centralu pentru pentru sine, pentru folosire la
alegerea de deputatu, unulu lu pune in archivalu jurisdictiunei of unulu fâra amanare, celu multu pâna in 8 dille, lu tramito regescului Guvernu.
21. Comitetulu centralu pórta despre tóte consultârile sele, prelânga introducerea numeloru aceloru de fatia, prin notariulu ce e a se alege din sinulu seu, unu protocolu ordinariu, pune unu esemplariu in archivu, iar celalaltn lu tramite din tempu in tempu reg. Guvera u.
22. Siedinti'a comitetului centralu precum sî cele ale comissiuniloru de conscriptiune suntu publice.
23. Comitetnlu centralu ia mesuri pentru defigerea terminului spre alegerea deputatului dietalu, sî acest'a trebuie dispusu de asiá, incâtu alegatorii sa aiba tempu destulu de a se presentá, care tempu insa sa nu se estinda mai departe de 10 dile; terminulu fipsatu pentru alegere, presiedintele comitetului centralu, fâra de amanare st cu o publicitate câtu se póte de cuprindialóre, sa lu aduca
la cunoscinti'a ganerala. la cunoscinti'a ganerala.

Trebuie preingrigitu, cá sa se incungiure o gramadire prea mare a alegatoritoru in unulu sî acelasi tempu, precum sí disordinea ce aru puté sa se nasca de ací, sî spre acestu sfersitu in jurisdictiuni constatatóre din mai multe comune potu cá sa se determine insinte, mai multe dile ce urméza dupa olalta, numindu-se comunele respective, din care sî candu au sa se presenteze alegatorii. Comitetulu centralu denumesce pentru esecutarea alegerei o comissiune ca unu numera corespundiatoriu de membri, presiedinte sî notariu, asemenea alege comitetulu centralu la casuri de lipsa si pe loculiitorii celoru din urma. Déca suntu dóce cercuri de alegere a-
tunci suntu de a se alege dóue comissiuni in modnlu de mai tunci suntu de a se alege dóue comissiuni in modalu de mai susu.

Alesulu presiedinte deschide adunarea alegatoriloru in díu'a sî loculu otâritu, la ór'a ce e de a se fipsá sî publicá de comitotulu centralu; sî la alegere an numai acci'a drept, de a votá, cari suntu cuprinsi in listele pregâtite in modulu arelatu mai susu, la casu, candu jurisdictiunea e impârlta in dóue cercuri de alegere, atunci au alegatorii numai in acelu cercu dreptulu de a votá, in care suntu inscrisi, pre lânga ce se intielege de sine, ca unu astfeliu de alegatoriu, carele aru fi conscrisu in ambe cercurile de alegere, póte dupa placu sa-si aléga acelu cercu, in care doresce a-si esercitá dreptulu de alegere, crea ce elu insa trebue la tempulu seu sa faca cunoscutu comitetului centralu.
24. Alegerea depulatiloru, pe basea art. XI din 1791, trebue sa se faca prin votarea constitutiunalminte esercitanda si nu prin
aclamatiune.
25. La votare numele votantului este de a se insemná de câtra comissiunea de alegere, sî de óre-ce votarea nu o iertatu a so face nóptea, asiá, déca alegerea nu se póto terminá in diu'a votârei, póte sa se continue in dilele urmatóre pâna se termina; sil la fia-care intrerumpere a actului de alegere trebuie bine ingrijitu, cá voturile date se se pastreze nevatemate in intregitatea loru.
26. Procederea comissiunei pentru votare (de alegere) precum sl numerarea voturiloru e publica.
27. Déca dupa incheiarea volârei resulta mojoritatea absoluta pentru cine-va, acel'a numai decâtu se publica de deputatu dietalu.
28. Déca dintre acei'a, câroru lis'a datu voluri, nu au capelatu nici unulu majoritate absoluta, atunci e de a se face alegere intre acei doi, cari relativu au voturile cele mai multe.
29. Volarea acést'a de a dóa'a, déca pentru multimea votantiloru nu s'aru puté terminá in un'a sî aceeasi dî, cá votarea dintâiu, sî déca impregiurârile nu aru cere fipsarea unui terminu nou de alegero, atunci dupa publicarea cnvenita sa se incépa votarea a dóu'a di si sa se termine dupa p. 25.
30. Acel'a care din doi candidati capata la a dóu'a votare majoritatea voturiloru celoru ce an luatu parte la votarea acést'a, se dechiara numai decâlu de deputatu dietalu alesu.

31, La esecutarea alegerei comissiunea, carea aduna voturile trebuie sa aiba unu esemplariu autenticu de list'a alegatoriloru.
32. Fia-cine póte votá numai in persón'a sea.
33. Alegatoriloru nu li iertatu a se presentá la conscriptiune séu la alegere cu arme séu cu bâto.
34. Membrii comissiuniloru de conscriptinne sẻu de alegere stau sub scutulu legiloru; vatamârile ce li se voru face, fia de ori ce natura, se voru pedepsí amesuratu vinei dupa procedur'a dreptului penalu.
35. Atâtu la conscriptiune, câtu sî la actulu de alegere are presiedintele tramisu dreptulu si indetorirea de a sustiné ordinea si spre acestu sfersitu la vreme de lipsa si deocamdata póte pretinde
st putere armata. st putere armata.
36. Comissiunea carea culege voturile i-a unu protocolu ordinariu despre decursula actului de alegere, care dupa incheiarea alegerei se subscrie in trei esemplarie de presiedintole, de notariu sf celu putinu de doi membri ai comissiunei de alegere.

Unu esemplariu se da deputatiloru alesi, sí celclalte dóue se tramitu comitetului centralu spre a se pastrá in archivu sî respective a se substerne regescului Guvernu.
37. Protocolulu de alegere datu deputatului servesce acestui'a de documentu de legitimatiune.
38. Presiedintelo tramisu spre conducerea alegerei nu se póte
a'ege deputatu in jurisdictiunea ei respective in acelu cercu de ale-st incalditóre avù asupra-i acestu spiritu, pentru ce debutarea-i gere, in care presiede la alegere.
39. Regesculu Guvernu priveghiaza urmarea legei presente prin respectevii si indreptandu spre acestu scopu indigitatiunile sl emisele de lipsa câtra comiletulu centralu respectivn.
40. In privinti'a aceloru alegeri, a câroru legalitate, din ori ce respectu suntu pase in intrebare, va decide cas'a deputatilótu unguresci.
41. Tóte mesurile sî pregatirile privitóre la ducerea in indeplinire a alegeriloru, sa se faca cu iutiél'a câtu se póte de mare, sî antistii jurisdictiuniloru dimpreuna cu comitetele centrale suntu sub respundere indetorati, a ingrigi cu acuratelia, cá sa se sustîna deplin'a sî constifutiunal'a libertate la alegeri, precum sî linisce si ordine; asemenca au sî comiletele centrale sa ingrijésca, cá sa se controleze strinsu identitatea celoru ce se presentéza la alcgeri cu a alegatoriloru conscrisi.

Datu in siedinti'a reg. Guvernu tinuta la Clusiu in 10 lanuariu 1866.

Brasiovu 20 lan. Cu multa placere referâmu, ca in Zernesci tóta inteliginti'a si charu si dintre popora au serbatu laolalta onomastic'a D. V. presiedinte a tablei regesci Ioane Cavaleru de Aldule an u, redicandu-i-se toaste sf urâri, ce dovedescu o stima st o pretiuire rara, care o posiede in animele poporului din loculu nascerei. Noi inca ne asociamu cu ale nóstre urâri cá pretiu de stima câtra multu pretiuitulu nostru barbatu, care cu soliditatea caracterului sou a datu alâtea probe, ca merita increderea celoru ce-liu pretiuescu in mesur'a cea mai complinita. Nu in desiertu sa st tine pe aici cá representantulu nedespârttu alu intereseloru cercului acestui'a. -
"G. Tr."
La acestea trebuie sa completâmu din o corespundintia, ce ni a venitu mai tardiu, ca „dupa petrecerea cea cordiala se spedà unu telegramu gratulatoriu câtra suslaudatulu barbatu. Totu asemenea telegramu gratulatoriu ise tramise decâtra bravii negutiatori din Brasiovu."

## Principatele române unite.

Bucuresci in 1 Ian. La 3 óre d. ministru alu afaceriloru straine st de Statu primea in salonulu seu galbenu corpulu diplomaticu. Mari'a Sea Domnitorulu se presintà in salonu la 3 óre st unu cuartu, intempinatu de d. ministru alu afaceriloru streine sî precedatu de cas'a sea militara.
D. Baronu Eder, agentu sl consulu generalu alu Maiestatei Sele Imperatorului Austriei, a adresatu Mariei Sele in numele corpului diplomatieu, urmatórele cuvinte
"Corpulu diplomaticu sl consularu are onóre de a oferí Alte„tiei Vóstre Serenisime, prin organulu meu, ale sele prea respec„tuóse felicitatiuni, si urârile sele pentru fericirea si prosperitatea „Principateloru Unite."

## Mari'a Sea Domnulu a respunsn

Domnule Baróne!
„Suntu fórte simtitoriu la felicitatiunile ce'mi adresati in nu„mele agentiloru si consuli generali, acreditati lânga persón'a Mea. "Domni'a Vóstra cunósceti câtu pretiaescu bunele raporturi care "esista intre Augustele Curti garante si Principatele Unite. Fiti si„guri ca eu voiu avea totudeun'a ingrijire de a intrettné sí a con„solidá relatiuni atâtu de profitabile pentru Romani'a." „Mionitorulu."

## Varietâti.

Reproducemu dupa Agramer Ztg. sl Familia urmatórea scire interesanta :
\#Viéti'a in cetâti mari e impreunata fâra indoiéla cu multe placeri ; mai alesu varietatea acestor'a, pentru ce multi preferescu vieti'a din cetâti mari celei din orasiele ; insa in cetattile cele mari lipsesce acelu tonu familiariu, cu carele in orasiéle se impartâsiesce unulu pentru toti sî toti pentru unulu in dorere sfi in bucuria. In acestu respectu orasielulu nostru (Carlstadt) cuprinde unu locu eminente intre tóte orasiele. St la noi suntu fusiunisti si antifusiunisti, suntu catolici, gr. orientali st israeliti, insa nici pârerile politice, nici credinti'a diversa nu suntu in stare a conturbá acea armonia, ce se baséza pre cultura si prescrie fia-cui a stimá convingerea politica sf religiósa a celor'alalti.
,Asiá fura pentru noi sí serbatorile crâciunului catoliciloru dile de bucuria comuna, ce n'amu propusulu a descrie pre largu. Ací voiescu numai a amintí o petrecere artistica, ce ni aduse sér'a S. Stefanu.
„Intru acésta séra avurâmu unu concertu, ce-lu arangia român’a virtuósa de violina Dsiór'a Elis'a Circ'a pre lânga conlucrarea amicabila a Dlui Doring din Zagrabi'a si a unoru diletanti din locu. Publicu numerosu se adunà la acésta petrecere artistica in sal'a onoratei Citaonice, sî atentiunea precum sî recunoscinti'a cu care ascultá fia-care piesele singularie dedera testimoniu maretiu despre sentiulu artisticu alu adunârei. Tonulu familiariu nu lipsí nici de ací sî eu din gur'a artistei amu audítu, ce impresiune binefacatóre
din Carlstadt i va remâné neuitata.
„Dara Dsiór'a Circ'a sa duca cu sine convictiunea, ca si no Carlstadtienii vomu tiné-o in placuta memoria impreuna cu escelent'a sea productiune. Si la noi suntu mai multi cunoscatori eminenti de musica, cari sciu pretiuí precisiunea jocului ei, tonulu celu suprindietoria potericu, ce scie sa-lu scótia din violina precum sî fluiditatea sî propunerea cea plina de emfasa, ce o manifestà in concertulu de Beriot sí in Yankee Doodle de Vieuxtemps. Impressiune rapitóre insa facù asupr'a toturor'a melancoli'a de Helmesberger. Ací fia-care nota fù nu numai dissa sî andîta, ci aduncu sentita de ambe pârtîle. Care scie, ca Dsiór'a Circ'a nu de multu si-a perdutu dulcea mama sí acum'a e orfana siesi lasata, pricepe pre deplinu tânguiren, ce o scóse din instrumentu in partea prima a melaneoliei ; care considera jun'a statura a artistei celei abiá de 18 ani, sí aude cumu suna totu mai plinu sî potericu tonurile vibratóre ale violinei sele, care considera camu strabatu sunetele pure de campâna din cea mai sublima estasa dreptu din inima la inima, cá dupa accea trecendu cu suavitate din agitato sa dispara linu sf dulce - acel'a sentiesce cu dens'a pre lânga tóta liniscea ei esterna miscarea cea adunca a pieptului ei. Da, music'a e limb'a cea intielésa de toti, carea indesiertu o cauta invetiatii pre aiurea. Dsiór'a Circ'a ne facù sa pricepemu acestu adeveru pre deplinu. Noi plângému cu dens'a perderea cea amara a ei, noi eramu insufleliti de eroic'a-i nesuintia, ce o duce cu asiá splendidu succesu câtra sublimitatea artei, sí liniscea cea placuta, cu care incheià melancoli'a ni spuse, ca artist'a incrediuta poterei sî perseverantiei sele cauta cu sperantia spre unu venitoriu mai frumosu. Din parte-ne i aducemu cele mai bune oftâri spre implinirea acestei sperantie meritate.
"Dlu Döring e 0 persóna cunoscuta sí de comunu stimata aici; deci me indestulescu a spune numai, ca a acompaniatu cu maiestria pre artista sî a esecutatu cu perfectiune sî elegantia indatinata pies'a sea solo pre fortepianu. Si diletantii nostri s'au portatu laudabilu ; dara cea mai mare lauda merita promptitudinea, cu carea conlucrara si la acést'a ca sî la alte ocasiuni asemené, câci fâra a loru coulucrare amu fi de multe ori lipsili câte de o petrecere artistica."

Pâna ací Agr. Ztg. la care adauge cor. Familiei
„La acésta corespundintia, ce se vede a fi esitu din pén'a unni cunoscatoriu de arte n'amu alta de adausu, decâtu cá stimat'a Dsióra sa procéda fericita pre calea triumfeloru, care le repórta dreptu recompensatiune pentru fatigiele sele pre câmpulu celu vaslu alu artei, st care resplendéza sì asupr'a dulcei natiuni, din alu cârei sinu a esîtu ; iara fratiloru Croati, a câroru patria sémena in multe privintie cu patri'a artistei nóstre le descoperu sincera multiamita pentru sentiemintele, cu cari intempinara pre acésta fica româna ${ }_{3}$ in ce speru, ba sum convinsu ca-mi acórda si préstimatii mei conatiunali. "

## Nr. 3-3. Escriere de Concursu.

La statiunea invetiatorésca din Sidiór'a, facendu-se postula invetiatorescu vacantu se escrie Concursu, pe lânga salariulu s! emolumintele urmatóre: 105 fl . v. a. salariu anualu, unu centenaria lardu (clisa, ) unu centenariu sare, 15 metiu grân, 24 metiu cucuruzu, 12 orgie lemne, 2 jugere de pamentu, si cortelu liberu cu grâdina de $1 / 2$ jugere.

Competentii voru avé recursele sele bine instruale cu testimoniu despre absolvirea preparandiei române din Aradu, cu Atestatu ca e de relegea greco-orientale, despre purtarea morala st politica precum sî servitiulu de pân'acum ; adresate Venerabilulu Consistoriu diecesanu din Caransebesiu, sî indreptate pêna la ultim'a lui Faurariu an. 1866 la subscrisulu, câci la cele mai târdìu tramise nu se va reflectá.

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

## Nr. 2-2. Escriere de Concursu.

Devenindu vacanta statiunea invetiatorésca din suburbiulu Lugosiului, cu care este impreunate urmatórele emolumente anuale: $262 \mathrm{fl}, 50 \mathrm{xr}$. v. a. 20 meti ge grâu, 6 orgii de lemne, dtn cari so provede sî scól'a cu incaldîtulu, 84 fl. v. a. bani pentru cortelu.

Competentii suntu avisati recursele loru bine instruate, od documinte despre absolvirea preparandiei române din Aradu, purtare ${ }^{a}$ morala sî politica, Atestatu ca suntu nascuti Români de ritulu gr." orientalu, precum sî servitiulu de pân’acum, adresate Venerabilului Consistoriu diecessanu din Caransebesiu ; a le tramite pâna la finea lui Faurariu an. 1866 la subscrisulu, câci la cele mai târdiu tramise nu se va reflectá.

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

