Aciolă (Acio lă) — Acomoda re.

Aciolă, adăpost, sată, colibă. (M. Etym. Rom.)

Aciolă, numele unei mării care s-a întâmplat în albeța din prima perioadă a țărilor din Europa cam de 200 de ani.

Aciolă, în vechi grec, se folosea pentru tinutele curbat de pe fața pământului, care leagă locuri către față de magnetism. — Cu un ac magnetice închineritor ne convingem, că pe lângă afluitorul geografic al pământului există locuri, în care acul se așeză chiar în poziție orizontată. Legând toate punctele cu inclinația magnetică nula, avem linii numite acline. (V. și afluitorul magnetic).

Acena, monstru fără extremitățile inferioare (picioare).

Acone rosace, fiora de sârbiu roșii pe față (mai ales pe nas) ca o urmare a inființierii cronice a glandelor de secerență și a celorlalți afecțiuni ai M. Negre. Literatură: Gr. Antipa. Studii asupra afluitorului de Carta. București 1895. (Dr. Gr. Antipa.)

Aco lă, numele unei regiuni din România mică.

Aci real, oraș în provincia siciliană Catania, situat pe o valea vulcanică Aetna, aproape de mare; loc vestit de cură climatrică cu termine vindecătoare (Aqua Santa Venera) și băie de mare; reședință episcopală, gimnasia, școală tehnică și două academii; 22,431 loc. — In apropiere este micul port A., pebleșa lui Polixen, caverna Galedae și minunile aife Scoții de Ciclopi (Faraglioni), insulele Ciclopi.

Acius, (Acusua), com. mică în cот. Arad, lângă Halmagiu, situată pe șatea coline. La 1439 obine sub numele: Acia de sus, A. de jos, A. de brad; — iar la 1561: Acia mica și Aciua nobila, 22,431 loc., în România gr. cr. — Teritorul e de 6548 jugare catastrale, mare parte acoperit de padură inculte. Se cultiva agronomia, pomaritul, lucrul de lemn și prăsărea vitelor. [F]


Ackner, Ioan Mih., însemnat scriitor săsească, n. 1782; a fost mai întâi profesor la gimnaziul ev. din Sibiu, apoi preot în Găușteria; s-a ocupat cu istoria, cu istoria naturale, mai ales cu Geognosia și Mineralogia; a scris despre mineraole, petrefactele și oryctognosia Transilvaniei și în colaborare cu Fricd. Müller despre inscripțiile romane în Dacia; 1802 a fost ales în Brasov membru onor. al Asociațiunii Transilvane. +1862.

Acolă, acolare, primire cu strig de bucurie; strigare de aprobare mai ales la adunări, când se alce vreun funcționar, sau se propune ceva spre primire fără votare.

Aculadă (franc.) 1. semn grafic de unire — în muzică se referă pentru a unire sau mai multe portative într-o partitură muzicală; 2) în evul mediu numele ceremoniei primirii în ordin a unui cavalier.

Acoulia, popor mexican, imigrat pe la 1150 în Anahuac, unde a fondat un regat (capitale Tzekuko), care sub rege Nezahualcoyotl a ajuns la culmea înfloririi și puterii. Sub președintea lui Nezahualcoyotl (1431) au format A. o alianță cu Aztecii și Tepanecii. După moartea acestuia ajunse la conducerea alianței regele Aztecilor, Montezuma I. După moartea lui, A. au devenit independent; mai târziu s-au desființat, formând statelor Tzekuko și Kakama, în fine s-au contopit în Mexic.

Acoulh, (greac.) Acolh = xkoluksev conservator la anumite oficii ale cultului divin. În biserică apuseană A. e un membru deosebit al treptei ierarhice inferioare, pe când în biserică orientală, nu este poziționată eclesiastică de treaptă ierarhice deosebită, ci demnitatea și oficialul aceluia e contopit în treaptă ierarhie inferioară a sub diaconului, și se conferește în chiar toate sacre, se reține prin Arhiepiscopul afară de altar. Direcțoria A-ului e: a apriune lumini rel. la casului mării lui Damașeul, și a griji de frum- seța aceluia (cf. rugăciunea chirotoniei subdiaconului).

Acolia, învățătura despre medicamente (leacuri).

Acomo, acomodare, (ital.) termin music, după placere.

Acomodare, (lat.) conformare, potrivire cu referințele morale și fisice ale oamenilor și impresajelor. A. optica, un joc al ochiului că să vedem când aproape, când departe. Acest joc se face cu ajutorul părților constructive ale ochiului, anume pupila se largesc la lumina slabă și se mîcse la cea puternică. Lentila sau cristaliul din interiorul lui se umfă și se desumfă prin