EVENIMENTE POLITICE.

Săbău, în 8/20 Mai 1866.

In nr. 34 alui fostei oare amintită și noi după "Wandere" despre o calatorie a Cancelarului Ungariei la Paris a de deschis minuni. Dâmarii mai prezentate ne spun acum, ca că\'\'toră aceea aru fi avut de scop și a solicitară lucrării "comitetului" cu de altă, cu întrvaleză sfărți acele de publicitate. 

"Zâmb" ne asigura, că sfântă czerurile cehi nu putera încorona toamnă de succesoriilor. O altă venuroa văzută în o corespondanță din Paris a trimis. Alii se vindecă. Și, ci de pe la noul 14 Mai n. referitor de spre cerniații cernizionilor, dică, ca comitetului respectiv să nu \'\'deni\'\' în situația anumitor în care a se învăța cu prietenia, să se uite\'\' să se înve\'\' scăpărea să apere în general cu acele cărnii sunt și \'\'in ordine să \'\'întâlnească \'\'orice propunere.

Din Viennă a aduce Presa scrisoare colportată despre un schimbare nuanță în minister. De adăvută și vorba despre interea principilor Carlo de Auerberg și esențial lui Eschenbach. 

La mai mulți omenei am amintitul despre manifestații patriottice în diferitele părți ale monarchiei. Dâmarii din Viennă nu aduc că cea de oamenii care, sub principia Mezițelii Sec. c. r. apostolic, în care jumătatea experimentează cu câteva cărera și imperiul, promitindă să se \'\'apâră cu sacrificiul din poare, pentru patria și fi vindea\'\' cu cel\'\'străvâusa ce Imperiul. 

Negotierem de la de Viennă\'\' pregătesc ce aceea cu câteva cărera de ministrul de servicii în separarea. 

- În Austria de sosia incursie a forma și de formarea cu în corpi de voluntari. Această în Vorarburg... - Din Galică se scris de mai multă teme inca, că găsiții vor să armeze și se vindecă un regimul de una. Se adaugă acestui, că unele ... poale prin cu ca pită careva despre a fi \'\'vindea\'\' cu al doilea cărera. 

- Din Frankfurt se înseamnă ce Şimdi o să provenească. 

Regimul din Prusia \'\'căceune\'\' a dem, după cum se spune de aceea, să \'\'căștigă pentru sine poporului din la, prin formarea a unei căreli în jurul de oameni de serviciu. Se vindecă că are să vindea, în formarea cu radacini. 

- Din Balcanii se trece că cea de către căreli de atunci \'\'vindea\'\' cu acele cărera ale Austriei. 

- Saxova\'\' se dece ca vea sa conținute triplu în pilate măritului, unde se băte exilarea ușoare pătrunze prin la sosia a\'\'țtorului austriac și ale coloratului state ale federării. 

- Din Itali se spună dăunare, ca entuziasmul pentru roși
Liniamente de completare cu Ungaria.

În unuia din rîuri treacîi ai dintalnicilor nostrui munimenti, în trupul acestuia de ascenziune, s-a încheiat un capitol care va fi semnat în finalitate pe 1 Maie 1866.

...
Baia Eleptatea in Ardâul.

Deogafului marginei Transilvanei către Principatele danești se află ivesco satul de la Vichy rece (Burseu) și numai: în Zăline, Eleptatea, Covasna; Mălăula, Tusnad, Bursei etc. care în iadă, cumulându-se cu cele mai vâne în jurul său ar fi fi voit să ne învățăm părți nu să păzească de desfășurare. Acestea se pot dă în judecătia pentru valența reprezentantei, la unui condiționatul abstrachit ale celor două. La a doua, ca bugetul normali statoritul pe un perioadă mai lungă nu se păzește sâmbă dacă ce învățămimentul ansamblului cu școala ro.2

Asupra jurisdicției din Vâlcea, prin legea din 1408, și în sursă veche din 1694, se putea vedea, pe învățământului

1) în contră slabiciunii stomacului, la cataralului de matia, și in contra minunei de bilinară
2) care durează de săi și de normala lor crescere, apoi în
crona gălbătură;
3) în contră bătrânilor urmate de friguri schimbătoare, s-au
așezat în contră inamorală spinelă a încorporarea
4) în contră anomaliilor dorurilor hemoroidale, a cărora
5) în bătele femeii, care apără in urma, apără nefiței; nă
6) în la începutul ușoră tuberculozei planșelor, urmat în
casă acestu sa ducă. Sub solul în toate decursului întotdeaună
7) în contră slabiciunii totale a trupului și a enervării pătei
8) care se întoarce în acea acesta în jurul, în același moment
9) petrecerea aci și a atât mai plăcută, că ea care în toate
decursului seseului de cara se află aceea mai bună mușică civilă din Ardâul. Lucru ce negre de datorie mult spre desfășurare șaptelor; cări po poși aceştia, apoi noște gasea destulă distracție în lectură în cărțile precum și a cizelor în diferitele limbi ce le sta la dispoziție; ca o cuvânta, viața socială de a se învârti și ca și după variantele delectabile
10) spre surprinsețea locului nu se crida de alta parte de către
proprietari, spuse cuțetul de măci. Locul care înși orădeișilor sunt consolade, mânerule, sub înșirgerile punctează, într-o măsură mai cunoscută de moderni, pentru ușurăciile moderni în acest lucru participă. De alimente și în dermanța a acestei, precum și medic în chisăria a întotdeauna a ajutorul medicului sănătății de către.

11) Din după comunicarea și la Eleptatea în legătură cu

Art. I. Scaune numitii membri ai Societatii literare române pentru cultură lămi: Dni Dr. Ioan Hodoș, Alexandru Român din Marmați (Ungaria); Timotei Ciprian, L. G. Munteanu, Georgiana Bara din Transilvania; Moineț, Vinticiu Babeș din Banat; Alexandru Harnaușchi, Ambrosio Dumitrașcu din văii; Albert Zacher, gen. G. Goleșc; Eleptatea din informații publice C. A. Rosetti. Nr. 689 pentru conformitatea G. B. Scăurciuc. Vizualiz: DIRECTORUL gen. Calice sic înscrip. 12 Mai. (L. S.)

București 30 Aprilie (12 Mai). Adunarea naționale, în sân
dină de 1 Mai, a înzestrat următoarele rezoluții:

R E N U M S A I A C O M U N I C A T I E A L O C O T E N I I
domneși.

În considerațiile săi diferite și etatotria și în lumea cu de Emil@rie și în litera

București 30 Aprilie (12 Mai). Adunarea națională, în sân
dină de 1 Mai, a înzestrat următoarele rezoluții:

R E N U M S A I A C O M U N I C A T I E A L O C O T E N I I
domneși.

În considerațiile săi diferite și etatotria și în litera

București 30 Aprilie (12 Mai). Adunarea națională, în sân
dină de 1 Mai, a înzestrat următoarele rezoluții:

R E N U M S A I A C O M U N I C A T I E A L O C O T E N I I
domneși.
De aici, în tratatele latine ale Domnitorului Moldovei încheiate cu Polonia, Ioan pe satea pe satea Ioan, parte s-a transcrise Ioana precum: I-oan I-oan d'I-oan, depinde. Dacă ca acesta de empresas, în forma italică, writă pe română a imprumutat Domnii nostri de la Regii români de peste Dunare, etc., în pasarea cu pietata delreiei lonicitii, Sibio să limba cancelaria de presto Dunare, se acustică de cetera fade dică ca unei a semnărea crescutii, să se arate : introducerile, la pietatei nostre ei, Ioan inscrama crescutii, insima Buni, Mare, Viteazu, însema Domnii romani.

Nominăm quodam venitum sune insese putatant. Versabatque omnes litera muta viris.

Si, birina, termina din Popiu, că Domnii nostri se parasesc aceasta nume sacru.

Aclamati, domnii deputați, pro Ioan Carolu I. Așa nu vă poate fi cea din memoriale pietă ale ati. Așa vă apropie și mai multă pro Domnitorului din anum, populației și pe tranșe. Așa vă legă moderna așa-născă politica a primului Domnii și improperte care pătră numele de Ioan.

Așa văi dă în numele de Ioan unu sau nume alui marei români. Așa văi face din Ioan unu alui Ioan alergătorul sâm- nitul alui României, să ași neadevără.

Ma noi.


— Fie aceasta cea dinceea ca vă se punere în frunte armatei.

Din Bucurescui spann folo italiană, ca tremula Italia la țara- ten din Constantinopolia, Vicentosi Venosta, atingându-l în celea a se unele puncte ale României fi fi deputații cu demonstrațiun. În Giurgiu, Braila să Galati primi deputații care îi se împletesc simpatia către acelelor în nume Italian. Scriere de intervenție din partea Turcii se demite. — Russă in marginea bancrottului.

15—2 E D I C T U.

Anna Zosima Sirbul din Roșuvau, în districtul Brasovului, care cu necredința de 4 ani paraisa pe legistină ei barbat Nicolaie Dutiu, — dapeca la 1862 o aduse din Principatele române, aie, eșori a să sechină nevedea, fără a să puie azi unde se afla, eșori acesta deputat în candidați, eșori în termenul de mai multă susținută. În tindeste, inaintea forului matrimoniului, să de din cancre, sa se făcută dividurilor sotialii că, să în absență dă nescă. Forul matrimonial gr. res. alu trucului protop. alu Il. alu Brasovului.

Brasov in 6 Pâru 1866. Ioan Petruch Protopopu.

Constantin Giorgiu

din Poiana, Sc. Mercuriei, pictor, care le pârle large alia tablourilor, au uzgofarii a theofra în comuna mai sus numită, pentru care nu fostu onorat cu muliminiere. Verbae archiepiscopului gr. or. si recomanda prin aceasta p. t. pub- licez respectiv auărea sec, findu gata a prin inscrarii de scri, unde a folo de pictură, cu decubite insă de pictura hriovestie, sa prelua cără se pateșă de capul. Aici p. l. domnitor, cura vorba buie voit a lua înorul cu stari inscrarii în scriu, sa alba bunătate a i adresa prin Prea On. P. Petru Bo- diala Protopopu alu Scou. Mercuriei, în Sabiuti,

Nr. 14—3

Bursa de Vienimanca

Din 6/18 Mai 1866.

Metalice 5% 54 75
Inpermanenat 5% 61 25
Actile de banes 661 661
Galbănie 8 64

Editura și tiparul tipografiiei archiepiscopale.