Пре-апалате Doamne!

Меритъ въ мѣрѣ ал Кроницѣ лѣ Шинкаи, есть къ ачасть карте пѣречъ и аптрѣвъ скользъ дин непинтѣрѣ ісвврѣ оріянале. Де ачееа къ дрент къвтъ съ зисѣ, къ лѣ къ тинѣй ачееа преціоасъ скрѣпѣ ны на фѣ писцѣатъ. Ромъпій ны вор авеа історіе. Ал адеуъ, літерафръ поастръ пы аре алъ карте каре съ кшрѣнъ атъ мѣй дѣ докуменѣ пеапоскѣ, атѣ факъ інтересантѣ пептромъ аптрѣшъ дать скользъ лѣ амѣнъ, ши каре съ пе декскѣ въ оріонѣ ана де ларгѣ лѣ ъпмѣ кшил асторіе пеционале, на колекція лѣ Шинкаи. Дин пепороура ёнъ, ачестѣ кана-д’оперъ дѣ ерадіцѣп, апроанѣ дѣ ніяртетъ дѣ сектѣ дѣ гилѣдъ аш ешѣт дин нена неапторилѣп. Алъ азатъ дѣ лѣ зѣпѣ манскрѣп, дин каре анѣ ал Епіонциѣ дин Орадеа-Маре, ши алъ жъ пімъпъ, патъ дин Архимандрітъ Германъ дин Иау дъ ло ліцтатіе лѣ Біенна. Ші професоръ А. Гавра дин Арадѣ, (кърсіа съ лотрепеніантъ зовапсісъ дъ ла Орадеа-Маре спрѣ ачестѣ скопѣ), ши Архимандрітъ Германъ съ пе фостъ анчеркъ аш аннѣ трекѣд’ ада ла лѣ амѣнъ продуктъ остепеліоръ лѣ Шинкаи дѣ тѣпѣци ши патръ дѣ анѣ, дар къ стотѣ прокерепрѣ пресѣ Ромъпецѣ, къ тот спірѣнѣ ізветорилор дѣ історіе, манскрѣл дин Орадеа-Маре нъ съ лотрептѣ тѣпѣръ дѣ Тіографія Ініереттийе дин Пепта дѣ къ пѣлъ ла анѣлъ 1383; іар ачел дин Иау лотрепенінтъ тесаѣпіорл Мітрополійе Молдова пъ аш ешѣт дѣ къ пѣлъ ла анѣлъ 1000 дѣ ла пашереа лѣ Христос.

Фропоаса кіемаре дѣ а лацентііи о лисѣ анѣ дѣ маре ал літерафръ історікъ а Ромъпілор ера пѣстрытъ. Апъртіеме Еоастрѣ, карелѣ дин лаксші кассета Еоастръ кшэръ-пушд лѣ апѣсцѣ манскрѣл дѣ ла Архимандрітъ Германъ, щи хотрѣпдъ къ съ дѣ димъ дѣ лѣмъ къ фонспрѣп Депарептентпѣліи лавѣдѣпторилор пеасѣ пепнѣ пептромъ тѣпѣріеа кърѣлорпъ фолосіогрѣ, аші дат о вѣ довадъ къ дѣ кѣнѣ смутно ачееа чо анѣ дѣ вѣнѣ зичегу: "Къ неардопръ вѣ е съ дѣгрижіеа дѣ а дѣнѣпе прѣ атапрѣ патрѣп орпъ че дин партѣ-вѣ ал писеа с’ъ адъкъ спорире, на памай матеріалъ, чи ма къртос моралъ ши інтелектуалъ.

Прп ічаечта. Апъртіеме Еоастрѣ пы ашъ фѣкъ шя пампача пептромъ Історія Ромъпілор дѣ цепералъ, дѣ къ ачееа чо ашъ фѣкъ пептромъ Історія Молдовѣ дъ спечалъ стрѣпчытъ Еоастръ стрѣпчытъ Іоріпіе Гіа В. В. карелѣ дѣ анѣлъ 1730, пы памай ашъ ашкакъ дмпру сѣпѣръ колекціа Кронічелъ Молдовѣ, рѣсплдѣ ши рѣтрѣпте, дар дѣкъ ашъ претѣгл дин еле ші о традскъйр греческъ *), ши къ кшкол ачеса съ пе фостъ фѣкъ аптрѣпторил ши пе-трѣпторипл апрапелор цѣрѣй салѣ.

*) Манскрѣл греческъ традсъ дин Сіферхи Александъ Априас съ адълъ ла Біблиотека реталъ дин Париж, денсѣ дѣ D. de Reyssevel, кърсіа і съ адъ дѣрѣт дѣ кърѣмъ диншш Домина Гіоріпіе Гіа дѣ анѣлъ іересерпѣ салѣ дин Молдова, триміе съмд дѣ реселъ Лодовік XV спрѣ а статія комерціал цѣрѣй дин Марпс Натрѣ.