френск асиря лякрялы кай-ва, че маи алеас ъл ампиреце прин ямбоире радиорокъ а фенилор ачелора.

Пентра ачеста жълеск пйердерае фаче Молдова къ не дескидеера мие lor, въ стрънториреа ци де астъзъ, прин оръче ки маи фолоситорир пентра дъпса сър ньтєа гъсть.

ПАРТЕА а V.

Деспре пътъят ши продукте цървъ.

Фиераска родире а пътъятълъ, къз пре пъдънъ тръдъ ши келтевалъ ръспътеше богат плъгариялъ анделатничиреа лъя чея зилиикъ каре о линтръшинълъ айче прин фелъспъ де ръдспъ ши съмъшъъ, алеъ ши въне.

Асеменеа ши къмънълъ хрънълъ ши пъмпрашъ тът соизлъ де вицъ, ши кът пентра въйнътате локълъ ши анвиелшгареа анънъторирлор атът споръсъ памърълъ лоръ, анъкът ашъвъшълъ о връмъ де ашъле тоате артърароачелъ църълор мъцъшъйте де дънълъ, ши съкатъръле поастре анъкъ ръмънълда дейнъръръе анъкънерътъ къ къръдъръ линтръдъ де тът соизлъ де добътоаче. Акъмъ де ла 1828 ашъкаче, дънъ антрареа Ръшълор анъ църъ ши резъборъл цеъ анделъгратъ, анбиелшгареа ачестъ продуктъ азъ скъъзът анъ атъла анъ кът ши експортациеа съашъ пъръщииитъ анъ о кътъмъ фоарте мнъкъ, ши кър тръвъшинъ локълъ съмътъ скъдъръа лъя възътъ, анъ консъмація кърълъ ши а фрънълълъ объчъйтъ.

Ачестъ пепороочире а пътъятълъ съ траце дин доцъ пръчиинъ. 1 къ андъатъ дънъ ощъръ азъ антрът ши воала че маъре а вителор корпорате анъ Молдова къ сои похонцешъ ши съаш
лъчіт престе тоатъ цара, не фійнд кіпак съ ставила пентръ - мествекъ че зрна къ вітеле татаръ буноврилор Молдовії, пріп кърѣтъръ антверъ і къ іарна с'аій арѣтат фоеате гре ши не потрібнвъ, къ анга жтѣі а веніре Рѣшілоръ женчыныд къ площете кърмать, аноі къ зънадъ ши вікол къ кът черъндъсь тоате продяскелете кърате престе Данъреа, ай кърпіне вренийе че май аспръ не локсітори не прегътяці де асеменеа тіні, фъръ сърнѣ ши фъръ хранъ пентръ боі, къ шъскріле чеъ май департате де сате а Данърѣі ши а Сипетіэлъ, інде ай неріт о тъмплі́ме де віте ши нъ съ ведета алта не дръм де кът стърврі де боі, данъ ръдікапеа омъкълъ, дні Скълеші пънь къ хотарълее Молдовеи де кътръ Данъреа.

Къмніи Молдовиі діасъфършіт сът вестінци пентръ поздіеа зор кіар дін історія веченілор дістрекънд пълънътъл дін орі че царъ, къ гръкъ къ анй чей віне-родітори, вш дъ съмшפנה са локсіториілор къ 24 де пърці маі мълт, съкара къ 30 де пърці, орзъл къ 60 де пърці, малайла дѣ нъ вѣ веде чінева діансій прапа къ окій къ грѣх вѣ къреде, къчі асеменеа тіні дъ съмшѣна са къ 300 де пърці маі мълт къ локсіри департате.

Пентръ овъс нѣ есте Молдова аша де родітоаре къ пентръ челелалте продяскте ши пічи съ окічвачще пънъ ла атъта а съ съмѣна.

Мълайла креше аст феліс де фрѣмос жъ пърціле деспер Данъреа, жъ кът ай рѣмас ши ши проверъ дістре цървні, каре съ зище, къ мълайла жъ цара де ціос ши мериле жъ цара де эсц нъ ай коажъ.

Ан пърціле де ціос а църні, дістре Молдова ши Сипетіэ,
Предъявленные пьесы сошл, вителе прекат саа арьяттат пре ларг маи представ. 2-ле, пьене де тот фелюд адект грьв-кя, поньшвой, ськарар, орнкя, овьекя, пьллаис, хрипка ма а. . дин каре грымня вкпп маи поньшвой съ трех мънриме вятть. аи алте търъ. ши адък сямел дь кани вьркълеабъ. аи Молдова фьры каре дара ар фивръйткет де мьт динъ, пьемъсратълек келтвеле съ фак аи тоате кластьле дь ла о време рик-коаче, ачесте сънт предъкътеле инпициале дин къннц, ши сараа къ керестелл дин манди дь спорек адвълъ дьрри аи индеплипесек тремввикъ монетъй, каре дь съ тае аи ачест Принципат.

Иаръ виня дин атътеа подгрръй каре съ съе да милицан предпр ни, фоарте нщин фолос адъча пьшъпълъ дин вонтавиаттета вьпееакъ, нептъръ къ консввациа лъй съ фаче маи къ самъ аи даръ ши нъ трацъ монедъй дь не айръя сире а съ сокоти аи вентъррл енъстрътоаре. Молдовий.

Къ 20 де апи аи кръкъ пълъ дь аве Ръщъй аи Бесара-
віа ші пести Ністрівії, сь трече мілте вінаць песте Прет ші пести Ністрівії де кътрь Казаклії, до професіе де негацітопі дин Ніжна як Росія, ши шмітра як Молдова сімгітопаре капітальні не тот амь дин ачест продукт, якь мишь негацітопія Казакліїлор а відьйт дин кьм ера пентрь вінаціле Молдова, къфоарте пвдйне сь експортезьзь ла Одеа ши Черпьєзі.

Калітатеа вінкля че май впять естеб 1, ла Хърлбь дин віца Доннааскъ, а 2-ле подропіа Одоевцілор, а 3-ле Котпари, а 4-ле Хъни, а 5-ле Нікорешій ла Текіччі ши апои зрьшеазь подропітле де ла Бърлад ши а. а. Котпарила сокотінда бь штре Одоевці ши штре Хъни естеб дин прічінъ къ вінк Котпаришій, пресъм зиче ши Кантемір, рівалізавъ не а Одоевцілор, дыш чесъ ши викнебе мись, еар поь фйінд пъть ла доі ай, естеб пре акрь ши нерос, дозвединд къ аре ши трьнсъл шялъ штре спіртоасъ, кънд ачел дез Хъни шіндсьсь май шялъ сльвеце ши зь змінтае шоарте лесус.

Дыш продуктеле дисьмпіе віа легзмеле поамеле ши лімажій пресъш, картофілей че аз арійс а фі як Молдова аща дез мілте ши требітопаре ка ши понзіонізь, фьръ каре пічя ши локсіторія въ поаме трь, фасоле, лінте, мазіре воб, похот, верзътиріле де тот фелль, іпъ ши кьшіна, ал кърора сышіца ши фьіор съ трек мілте песте Діннера, дар кълтарла лор ши паръ дез ла ши тїмп лвоаке аз маі сльбіт дез кьш ера, ачесте съ овічнесск а съ ярка дез кътрь сателле ніккіець дез льтъ Роман маі мілт, пентръ локсіріле че аз ши дісшпнлатіче ши прійциально ачестор продуктеле, не шесріле Молдовій, прічіна мишь пентръ каре съ аз лІшрінат кълтарла лор ши поаме пімініза съ о кьноаскъ.

Маі естеб ши тіштіянъл каре ши трій локсір съ факе дез фрьп-
те на Молдова, 1, на Нашкапі дівятла Сечевї, але 2, де на Хвост дівятла Фальцівля ші ал 3, — не Георгия ал пірья ал дівятла Дорохівля, аечет тишін де нін локтіле. Асъятната сь рідкіь на Царигради ма маре кътіме ши де аколо дымь че трече Мареа съ фаче тврческ ши вине іаріш ши цара зви априціят прін вжееле, с'ай ал деосєвите тенакріш маи пре—дусаніт чева, дымь обичей Асіатік ши ъл порікекс Перськуєн, къ тоате аечета цара дин аечет продукт не аре вре о докунь маре, фінд къ тот ъл ріскапйрьл де ла страеіл къ дин ририит правері, ши фолосьл рымнре песте Добреа, де кът аціосторіл локсіторілор съ роате сокоті къ ласениці консмаціа дин царъ, ши капіталі тишівйль че сь тре че літре попор рымне ше лок.

Літреп ноамеле кондуелор родіторі, меріле донпеці фая фріјте твтетор мерілер Европеї, нептрс соійлор чела маі алеес, къ нічі літрп'л лок ал еі нь сънт аша де марі ши де ване, ка меріле донпеці че лєтрас дин Молдова ши Валахія.

Дымь дъяселел вінч челе крьеці шеа ѵесідізі талвін ши льтгтьзды, аечета сънт ши потрівіре къ соійл чела маі ван ал мерілер дин Італіса ши Франція.

Дин церге съ осьвекс ачелле де варъ, пергамонтілел талвін, че сънт фоарте піндін ши зіораншіл шеа восьоаче. Тар де тоампл каре съ твпікъ іарна, ши дін ньнъ ла времеа чіре шілзор атти ап, сънт періле де Ръдышені, ши сат ши дівятла Сечевї.

Дин чирєшь докъ фелкі сънт мінннате хъттсоаніле, каре ле зік; ши чірєшіле Крьеці. Челе 1-ій сънт алне ши рошіл, рьтсанде сар ал 2-ле челе марі, льтгтьзды ши вътроась, пержь сънт де о въдтінш ши соіспі ши фоарте пілт ши Молдова ши
кът аціят а фі ын продъют въное ши фолосіторія проприєтарія іпер пер нокіле ае ши дыше фак половоаче ае перхе оската ши ле вънд тоаши аи пърдизе кълмилай, ши песте хотар.

Де іскые ест дэ ані съш ключъет вегеълъ пержелор ши а въчіор дын Молдова, къ царя Лешанскъ ше ыръ къ Росія пъзъ ши дыанъ алоаара Весаравіе. Іар дэ ла 1832 янкоаче, ай контейн а съ вай вида таберіле дэ каръ ла Скалені ап- къркать къ аша продъкте.

Ачест коверръ ера а жідовілор, ши дын тръпесъ съш ап- стърът чи шай ваьды дин капітальіціи ды астъзі, авънъ досъ марі абсепрі, 1 къ шіе лімба фіынд дын царя Лешанскъ ши ал 2, къ аве роцэні ши товаръшні лор песте хотар.

Дын перле треї фелърі съпт апсьнпата ши ды гьзст, авра- меле верзі-амасъ ши кардакъ.

Съпьщина въчіор съш ключънъат ды кънд ай ключъет а съ фъче шовіле дын тръпесъ фіынд фоарте ваьді аи Молдова ши ды о гросіме паръ аи кът съш възл ши нъньъ ла треї пальме дееаметръ тръпкіля.

Ан Молдова съш ключънътенъ ды ла ши тіні аи коаче ши мірдаді, каре роздецъ, касталій съьватічі ши ши дыды ши зыке ши змокин прьн тръдінеле воізеці, каре ачечі, дын ыръ ды ши фак роадъ дар азъ съ-коаче десыърънъ къ ла локаріле калдз, змекра, драчіла ши фраці, съпт о шил- цімё аи пърділе десіре анъс а Молдовеі ла кофръл ши ды гъссек ши епінеріле, о съпьщънъ дын тъфъшоаре съыватіч, фоарте міросътоаре ши требзінъоаъс ла фелърі де докторі еар маі къ сашъ ла дропікъ ши ла ревматізмъ.

Ръпьщіле връдълъ ши а Молітълъ еаръші съпт фолосі-
товара лю ахійчат пентра върьміреа аерхлій дін касть, маь а-
ле са ачей че пълтімек дін певра сі пътімъи, дін каре ръ-
шъва ачей алы че эсъ дін Молітъ, есте маь схіпнъ ши
тревъйтоаре ла шітле въкръпъ ампестекълдъсъ ши ши коми-
пері ароматиче фіне.

Персъчеле съ фак ла поі де трей фелърі, рошій, галвіне
марі кът пънмъл сеал маі віне ши маі потрівіт зікънд кът
озл ді ръпъ, ши челе ді ръпъ штърпете, фіннд къ ачеле
штвід дівъ соізрі съ штвъск.

Заржарі еарль шьт фоарте шітле шьмът апішт а съ дз
къ перцелел челоор че ле къмпъръ, дін тръселе съ фак дя-
чъдрі, шъхъртъ ши лісъ (glace) искате ши кіпкъ кайсілор
ші повідлі пентра въкателе ши пръжкърді ді іарпъ, аноі дін
рісос фак рагілъ, сьйт ши кайсе дап маі пъсіне, патріеа гъ-
тълор, съа локъ че ле прієцт ши маі мълт ши Молдова съ
поате нъмлі Хъміі, ши кіштъла Фълчіллі, пентра къ аколо
дзінъ че шьт шітле съ фак аша ді марі кът гътліле ді
Царіграу, ши траг песте о літръ зіа, гътлі шьт мълді ши
тоате подропіле дін дарах ді фіос, ши ши ла Хърълъ ши
подропіеа Колтірілі дар пікъйрп ши апішд дап штърпет шіла
дълчесцъ пе ачелек ді Хъміі.

Дін гътлі съ фак дячъдрі, мартеладе-дзлі пентра въ-
кать, ши кітонапъ, ши фел ді пастілє съа повідлі юхегатъ
фейртъ къ захар орі къ міре пентра зіл ді пост.

Пе лъпъ поаме Молдова къ дзіч лінсь ніч ді ши феллш
de верпєадч че съ шпфтрвішцееазь ши грапа ошліз къ ла
тоате стате ріле Европеі, де къ ши чева ансопі ши шпілъ,
ші къ прісосъцъ ши ачелек ши прівропа пепотрівіреі кліма-
тълзі.
Aceminea mi descre pe vreme, cea# se# cîtepe din k#m mi din
vîzîri este mîn#strat# k# toate fel#rire# de fîrîle, 
ex fel# de vreme #i Fran#cia# de car# ne cocr#m descrie-
vi#i k# zv#r#ci#i# mi h#rgi#i, fii## de o k#l#t# mai vî# de
k#t #i al#te g#r#.

La ame#nt#i# pi#rci# a 4-a am v#r>v#t# descre pe m#n# mi
descre me#al#r#l# de f#l#toare #i tr#pi#i#, ce d#n# ea# dre#nt
k#v#t#t# ace#te a#rci#i# pe s# pot al# fel#i# p#mi #rek#m
s# g#sec#k a#ct##i#i, f#r#t# pi#i# #i f##os c#r##e, de k#t ni-
#c# prod##t# mo##t# k#r# z#k #i fond##l# p##m#t##l##i# k#
tr##ril## e###il# l##m##t#ci# k# toa##l# sl#a# l##r #i
p###k##l##â# c##t# #t# j###t#t##.

Dar descre ce#le de ac##p##r## l##r# prod##k## k#r# s##t#t# mi
mi ad##k##to# de f##os p##m##t##l##i# pe #t##t# # le #n##-
#c##i#i# ce ma# a# les# a# v#r## de f##sc#l## #n# ace##t##
p#rt## #n##t# s#c# #m###pat ##o##c##i# toa##e r##p#il## g#r##i,
#t##t# n##t## hr#n# #t# sh# c#t# p#t##t## k###r### l####t##
#z#t##l##.

Benit#l##l# ace#tor m##mi# ce l##g#t# ce#le# di# p###t#t# s##
ki#p#d## #i# do### f###ri# de m#### r## di# #k##m##t##t##
k#r# s##t# k#np## s##m##t##a# v##t##.

D#l# c#l# #n##s## c## s##at# ker#st#oa# ce# ma# b#l# k#r#
c## sko#ar## la G#la# ci#t## pl#t#, t##t#t## # B##tr##t## #i al#
P##k##t# de da## D###r##a, #i a#ko# s## ##de #g##t#tor###l##
st#p##l## ce# o# tr#p##r#t#e# #a#r# #a# #i# port##l## m#r##
### de #r### k#r##i##.

Ne l##g#t## ace#st## mi ka#e#e# di# Kon#stant#n#poli# de lemp
fi##d##t##t##, toa##e ker##sto# de k##t##r##i## s## p##e# de la
#l#l## mi# s## p##d#k# k##ma##c#i# ace#t## prod### la m#l#o##
de le# ne# t## a#l#.
Maia anairete ansa pânt a nu sã fii la, prîn râzboiul Râshilor de la 1828, pretencioazã, cehle ne prekãrmate a Târ-
chilor care iizaurã, nu toate ziua ascãra acestei pãșintã de la Domniea Fanariocilor șaptezeci. Coferii chii marã a Moldovei era șn vãnn boiunã a devletãzã pãntre, cã dãinã ce-
toate ceresteaoa trezzitoare Porteie o rîzãka din zarrã cã-
fiat (prezãa hotâzãt din Çariprad), aouã orhinde, și, an-
nadinc dreztorii de la Hoartã ascãra cerestelilor Moldo-
 dovei, petuit Direcâzãna ca cã tae lemnã ce cã, cheara trezãzii lor, dãinã trezãriã ce adãce cã cîne, șînãt chî-
petãrile Bakhã, Neamã chii Sîcheava, pl fîche alța peste vãrã de cãt kerestele Târchi, chii nu le mîng oamenii lei 
Direcâzãna șimilua, prîn satãle de la mînte, cã prîvire-
pea trezãriã cu trîmene șii anadind bãieãrã ai Domniei 
ekzectorii, șn fachãrea cerestelilor ca cã fãie mai de grañã cã
dãinã zrrarine aceast prodãkt șînemântorii bã o, sãtã de anã
șn zãrî s'ãsã pîținat cã patrã pãșintãzã chii cã strâmpã-
zii zãrã.

Nedrepent este cã tãgãzã cã Rocieniilor, afãrã de obiîndzii-
rea fãzãzãtã, prîn râshulirea Bescarabiei din drept treziul eã, cãntem datorii ale mîlcãzim pãntre mulãte florei adãzã
pãșințele dãinã zrînde unde pãrtate de eã ascãra Târchi șn
toate rîzboaile ce adãzã zrîrat cã dãzãzii. Cã Moldova dãinã cã aã
piezîl zãrerei cãparãzã n'ãz mai foist șn stare ascãzãz ne
scinãzii cã cã anãra de ascãpiritã cã șî cã fîche, din toate
zrruiile.

Din al doilea ansa prodãktã a mîncilor cheler cã pãșinze,
esã zizerea oilor, chii frîntã ze mai alese, cãre cã po-
trîvece șn calitate cã cheler mai grãsã șii plînãzã bãzãzãri
a Italiaiã chii a Sîcerei, lînczãnd cheler de aîncã nãzmai tîz-
chiea chii mînciuletã fãbrãkâncilor.
Къ тоате къ консистенция съ фаче шмътъ ачестъ продуктовъ кнап айчъцъ царь, анде нкніприсосеще а съ май транспортъ къ първите Търчіе съма да парте престе Дейбреа, ши іа-рьні пчелу дот соял де бите дар май амес а вачілор ши а мел-лор фак съ веніт ћеспінпътор църпі каре съ трагъкъ пърділе Авестіе пентръ тревніцелі оцененці де кътръ тарапій контрактіері а Статълъ ачелъеа че трекъ пріп Молдова.

Чел май де пръ кръмъ ши фъръ ћагріжеръ анъд продуктовъ ал Принчінатѣзъ сът бѣкъте афльтори ши маре къттіме не ла нъдърі ши кънпі дин каре съ съоятъ шмътъ чвъръ ши міере ши съ трече песте Дейбреа ши пърділе Ациатіче.

Домпъл Каптенір скріе пентръ алвінч ши ачеста ши-кп. „Локзіторі аш де ла дънселе маре докъдъ пентръ къ тоати кънпій ши тоате локзіле сът пъ-кне де челе май фромоасе ши май десърате флори, ши пъдъріле шинкъе даре дар не іачетат матеріе пентръ чарь ши пентръ міерэ; ши ар аве ши май маре докъдъ де ла дънселе, кънд ар ктеза съ щце не тоати рой каре роеск еле ши тоати ані, шинъ ши лецъа църпі естѣ оріт къ орі чіне съ па щце май ткацъ стынъ де кътъ съфера локзъ съвъ, ка па кънва пкцціума лор съ ѣхъеаскъ ће мъццці. „Ачестъ лецъ тоате къ съа армат ла вътрзъ, едарькъ ши зіоа де астъзі нъам азціт номеніндъцъ, ши къте локзі ши ћплат пріп Молдова съ єс іріт чінева де а ћамьцъ стынъ пентръ съпъкара мъцццілор, кънд па кътъе даре орі ши піетріле хотаръази але стръйкцма іміре єи пент-ръ плецареа че ашъ а съ лідатори ћнъл пре алтъл.

Есть ціхъ шисъ къ рой каре сът апраане де ацці, кънд съ ліпілпъсп ћнъл къ алтъл пріп въздъх амчент ръклвіозъ, ши па лпчетсяазъ де а съ тье Ѵъл кънд партеа чеа вірътъ съ
vede, că nesvoie a scula că fiiga, nii de acote. Atunci primele primele "prăzitoare, nii mai strâmbă miere de pe floare, că toate zilele la țivișești cea "bătrânește, nii țini să miere dea-gata, nentru că mișca "învinșă ne să aloate anâra, care a-creasea neînviinduți prișcărăii căiocișă să de nea. și înă "băgă rândueală. "Din țintă, Vaslui și să față mierea cea, mai alee a Moldovei, care este alătùi șii zâmbirță, nentru vălui dea teilor din codrii acherle țintă anâora florii sânt foarte prăpâcăsoace alținelor. Dorniță, greu, ovințea a trei metete din a-creasea miere. Și toti anii că o prosocrora pînă trimiși Tărcești din Țarîgă "PARTEA a IV. "Despre carare tip obiectivă le loksitorio, tiprî. "Roșății că defolțește șint florii bine. Și mișca la trei fărămii de față șii că destată știuție șă mărturie lori, pendant mărturăesc streinii (vezi istoriea Dânciș țiorăt 2, fiți 169) mai șint șină șii șântomii din păstră, nentru ții șint că vină șint lângă anâora. Anâora, că șină dea măcară șii frâmâncări, că șină dea de- khăță tipă. Și ace el fărămii față la 26 grade de mătă oră. Bănele că sânt "înviințează la doamnii că la alții loksitori kaide, pînă că șint doftorii, nentru acea "iași înviit Orășenii, crițitorii polon, șii. Anărozind să de kon- stițeștea lor ște, ță alt fel că șint "înă dea loksitorio, ști șintă șintă, ță, ștă, șintă loksitorio ștă la torba ște șint departe de șinte, șint uleze zica mai care dea la știuție știuția mai șină fiță, știuță nirea, că paraforile știuț de vorba ște șint departe de șinte, de șinte, de șinte.