
 ons impsjon pot mblimer exenta it watsa

 cap mena. Ai eveiern prex la verpe uensa a twa- mave mivameosament as just tuterue pre liopantamest tebfinits,
 Ir $1^{\prime}$ emarmació. Sem sippe esteputh verpe, fo rever ohea mé, unthow, et marim vespecte: In materiva dereatesa pre twhem en Pencarmació lo Wrater en 1 instanto de l.iffentinant te
 Le culaitament la deixa tauncé intacta, iprehment verei, ises S. Trun J'imiyuadt cotro el tor pre chár peiné prest wne.


 (1) Efes, 19.1.
ella enaftem sola en opusts moneents purs eps fon ela lo pue" embocieita l"infmat anb own lempetsich ubluer or Gifpers i pacotra" en uxa entrutia. $l$ an ahes



 shen ugos.

Equar t derm no timia vy to murvele ene an en


 persema or Gens es el to que os, misade flefirminit.

 hwoir or tavin les prathe propuemsio Fapuestots perpectats continn, pobthert icloretat. Le Mengenser un miperee continu, ted Tit a ti eve e airt poperes portar aterme I' oha kle postes verupcio potink palitio inor. Di Leques
utat imporitte, iten ajil i mbtil
i verplevient ee sen ens, pri haura peepr

pugreta
 is m la improntilitat en terace escapol des
 suple; $l$ de $r$ opplitot en cannixus abe les aigues del lear de Tiberiates ita de mbblitat en el for to seatir Jel clanste invidat te la vepe Marra. Il veien el puripi? ha wes nade on la pormate lems
 gre marrifestorese con un wel en la tranh hpucnió.

a pilhom
wort lel naspement funcioná in turiement $h$ pognictar de motilitaty bes pang vidents do Ia unitia concoiten fant os reolegis a les reves nsions Aman Coreripa Emmerich dia eus la vage Manix wher en estari seme them a terra, be mane venaies she el pit. Gupprentava per uarnents el
 vevizatrimen es fus a Forra or aivim es dén be voal ella haviaderingent mare. Ah fens siela, ayut/ phe ming, hi hava se new Jum.
 If elesa spillate te repuiere el sin $M$ la Resminecciós.

Aunb mitia Nyemk $x$ nateles faunoses, Fura manera pervial:
"Lel rust come un andat te elerm, wom un zaiy de ole: la seve mare cite atminata de veurece apmeixer aixi de uys: wient wis wi sioléveix en eqpent infantament; miracoblowmens covebut, neir meara wés miraublosament; ish
 pre haver atht concelent in ara verge. (1)
Pranack Jlevations sur les myiterts, XVI.S. ja dév.

Pabies yuettes voses poter raciunt al lector
 gevir pue el miade de Nivontoment HB, imionth mathirim a un the eve I'axaplest cate Ax milers imulen $M$ evepates: reare mi atruar-ie'n, ciata que entiacte a l'haia is Is unspquaió as hota a four gany whe el, cospouses. Appent murade er Jel mateis atse jue le athe; te la unateiar mi. Nop al gry cercu la congaranga en un siuvil $M$ athe oite.
 inpubanent $L$ L ko l'elegia mes pura a pantlinga deet,


 i en els cans m hrionf. (F,aias XXXV, 1,2)
 i repent infentament unciaculors lelorin pernai
 mare. Lucura pre l'encarmacrós sigui oba de l' Gyerit fout, la veppe ravia istansure coun les actes man i unoet més i tot. \& on \& Girt-Jru faut founs - wo fan por pitor jee cel, com pretenix /ifretfe Valentís, rive pue fou pris io la Vepe Manix if fommet aunb a jeva aup niés pura. Wo cal ver més or a voer hare. Ra vexpe Maria és dones mare suadite or Jerkjeit.

La Jeyp Mania is traike ave or dién i cavicia en terectos. bedebered proclame el cowerli $\Gamma$ thes-qui to neppis. I arpoés virent, peqpie xi Ganis és veritablement sin clas és mare ie sén, entenent aci oer "dín" la reoura perroun de la funtriina Prinimt, el Fiel encarnar. \$l cabalaus tenm l'hoor $\Gamma$ anomenar Mare de dén a la Verf Maria, mite os whellang $i$ dien $a$ "Vropen", es hanceses la "Vieye"i hestiann Oa."Mrann.". Bn avtruen onsthere a pextem
 ph selors", la "Mase to m Montressat", la
"Mare te dén re Nïrix." Impinen perin focte trice més exthany in tavia sentir: la "Mare Masios te las Dolones o la "mére Me Dion ove sonleurs" Pe "Alphe siosis lei dolori","
 ere sma a la - Vepe Mavia el nostre poble. hi duvem un titue ivés inportion ere $\mu$ is veye a coforion plarix: Li diem Mare is dín. Agpur tite és critentwent moct wés illastre perqui jer a eszer wave he dín, ix hawene vist, pel pre the aurt tiont, gue obix cies verge.
ti Lappé a la critidutat unia requix sumenisa pran en f'amy h 31 el cunciei o Sles prodoura, a petició re Pant livil, pore la Verpe Mavixés mare io dén. Its havia haypt verctoes ove havien repot gue Qesuant fos dém
 moternitar divina or Mavia
y Jesís. In Dequeniti, hi ha ee din illhome, - Deypiri unaraperiono aub les dues ventrualerse, la Jivinar i l'humana, Airō as vol ore liv-cserian
 rivó ware, repons lo ustanadera kuemama, be la


Per a
Cutebrar la prochmaciós dee Dopma de la unatervitat livina ir Mmix, exgenié fors unstanito immediratament a Rame un tauple en houor be la
 Maria Magsirie, prasion sota el poblount res Reis
 rupp westo tombica isriana, quell no xé viè lefanems are troben en totes les estlinies desticates a $l a$ Maxe Moden, de le les comites mós novertes firse al (jantininas) de hencombla
com wo m'equivoc, mentre go wolo uperit
 Je Moute gáico, a Vicuya,f le caj a tanta uruix Aela polote, flanea imarivera nota el al arpontat er venería, i provo res Mallà al monustir de Zrsat, a la bauta imperbara be pelf dee cammo

 refencora re la $f$, wig any vetaid keves, way ary saltaite be nen.

Li Cela ís meve mo oín, la tocsa do ha rexa



 elyouts li han estat tection inatpe hiesitica es feta







i aubregaels ult hamits

bunnprimue, five en then camarill Homar remtind vealment veines. In aprest wón tran firit la Nure 4 sim hi ha portat tom conge - Aasta pamin! Supant reple rua ha potigot hotlamizat: presilt
de cavreres de les cintat, viles i potlets i puen fone has



 raus a clavely ives.

La Jecec Marix ifant Quag ho swouen te our que aquent गeñ́s is fill or lithensitm. Per nirs l'alepria He kot ho ear tan forts. fi nomes or haver poror un kome

 neiria en apuest mon, fill 5 plla. iove Agoert mar sement miraculós previaura b fe de faur qosep i era pra la ware illespos una permpra de la fratia plinx dee Fill. Maicap parcele humaua ha prescuaxire comi Qores 1 Mavia una cora tan pura itan pata. Fecoiten 1 lo aclaparament immens or Atam i Eva i contempem $l$. oppix immensa $J$ opnesta oth parelas. In eits monents Jèvia hover-hi gänic en l'änin deb sos eqposos pegpè es nolt alews de piòsia que forlion la dapeit'expas
eren home i sena, $x$ casn $i$ esty isur un coveripement per fmiga limitst the lesipnis be dém. $i$ encara devia cive més mitesiós pue aqpert seri puomes, sestinat a onepmee tron $\overline{\text { un ren velume rense fi, }}$ hapri's norut pabe tan poble is una utrtia. I mes perquenent pue tot ai>o que dernés or arritar miracolosment ple de ploria irepreincia, com no ha arribar masi al ción cap acte, bome, al cop Muna estona oquatr plaix, 'apypés l' infant es poxés a florar com puabevie mossel.

Nme reden

