Осмият конгрес на Съюза на македонските емиграционни организации в България

Той се състоя в София на 24, 25, 26 и 27 минали месец остомярий от тази година. По устава на Съюза, той трябваше да бъде свикан през

незадената криза и затова той биле свикан през,

председателът д-р ПАЧОТОШЕВЪ, адвокатът — делегат отъ Костандилъ; въ дясно — първият председател д-р КОЗМА ГЕОРГИЕВЪ, гимназиален директоръ — делегатъ отъ гр. Анхиро; въ ляво — вторият председател г-н МИХАЙЛО ПЕТРОВЪ, инженеръ — делегатъ отъ гр. Видинъ.
Крайниятъ въ дясно е секретарътъ на бюрото, г-н СИРОН ДАСТЕВЪ — делегатъ отъ Софийското Вежково братство.

БЮРОТО НА КОНГРЕСА:

Въ сръдата: председателът г-н ПАЧОТОШЕВЪ, адвокатът — делегатът отъ Костандилъ; въ дясно — първият председател г-н КОЗМА ГЕОРГИЕВЪ, гимназиален директоръ — делегатът отъ гр. Анхиро; въ ляво — вторият председател г-н МИХАЙЛО ПЕТРОВЪ, инженеръ — делегатът отъ гр. Видинъ.
Крайниятъ въ дясно е секретарътъ на бюрото, г-н СИРОН ДАСТЕВЪ — делегатът отъ Софийското Вежково братство.

последниятъ денъ на м. януари 1930 година.

Преизволненото му свикване се дължи на събранието, което се развило презъ теченето на годината, всързък редовете на емиграцията. При развой на тия събрания, някои отъ членовете на Националния комитетъ бяха си подали оставка, а политическият секретаръ на комитета, г-н Василъ Ив. Василевъ, билъ тежко раненъ всързъ кръвни улаци отъ зъледейски куршуми. Отъ същия зъледейски куршум билъ убитъ, пакъ всързъ кръвни улаци, и членът на Варненското македонско братство, Пандилъ Шишковъ — няколко дни преди да бъде свиканъ презъ дяло...

Почти всички македонски братства, съ които е посърна България, се отзоваха на покана на Националния комитетъ и изпратиха своите делати въ конгреса. Делегатите, на брой около 470, представиха една на многообройната македонска емиграция въ България. Всичко чисто, честно, интелигентно и мислище, което се чуло въ редовете на емиграцията, бъше дошло въ конгреса. Тукъ излизаше посвещена професори, учители, магистрати, финан-

съюзиранието емигранти и причината едно размърдване въ съществуващия до тогава емигрански редове.

Конгресътъ само можеше да се справи съ така
Делегатът на конгреса, снети предь Софийския Кооперативен Театър, гдето конгресът заседаваше.

и похвала търпеливост отчетът от политическата, организационната и финансовата дейност на Комитета. Целята така обширна дейност, следь становището дебати по нея, конгресът напълно я одобри и особено Комитетът отъ висока отговорност.

Конгресът пренебрегъл съ пълно единодушие досегашния съставът на Комитета, като на мястото на подалий оставка комитетски членове избра тяхни заместници.

Новозабранитъ Националенъ комитетъ има сега следнитъ съставъ: председателъ: г. Д-ръ Кон-

г. Сотиръ Наневъ, родомъ отъ гр. Прилепъ; г. Георги попъ Любостоловъ, родомъ отъ гр. Криворъчна Паланка; г. Старо Гайдаровчевъ, родомъ отъ гр. Скопие и г. Тодоръ Хасовъ Стомановъ, родомъ отъ гр. Велес.

Презъ четиридневната си работа, конгресът, следь като изслуша многобройнитъ си оратори — едни отъ други по-сладкодумни и по-съдържателни, гласува, при пълно единодушие и единомислие, деветъ резолюции. По някакъ мостъ, несъвместно само следниятъ шестъ:

РЕЗОЛЮЦИИ:

1. По отчета.

Осигурява редовния конгресъ на македонската емиграция въ България, състоящ се на 24, 25, 26 и 27 ноември 1929 год., следъ като изслуша отчетъ за дейността на Националния комитетъ и развитието на всички разисквания по тази дейност, взима следниятъ решение:

Одобрява политическата, организационната и финансовата дейност на Националния комитетъ презъ отчетното време и като му благодаря за цениние и непрекъснати усилия въ защита на народното ни дѣло, освобождава го отъ всѣкаъ отговорност,

2. Констатира съ дѣлово еъръ, че при изпълнение на своята пръвъ задачи, въ тя полза съдържnadъвки за македонското освобождене дѣло, Националниятъ комитетъ е билъ систематично стяганъ отъ разрушителната акция на лица съ бившая принадлежностъ къмъ македонската революционна организация, която следъ неособочни си съдържания по използването на легална организація като оръдие за борбата съ съдърждане VMRO, приблизката до най-безлагодъснитъ средства, за да уважава пръстенъ както на Македонската Национална комитетъ, така и на предсъдованото отъ него македонско легално движение. По това на такъ открита борба съ македонската емиграция и невното
дълго, същият лиця, след като запази общественото със една кал- 
кулационна литература, достигам до едно безумие, недопустимо 
от някого: правата убийства сред превенция на Националния 
комитет, верна на тежко един от секретарите му и убий 
ция във Великото българско братство Пандъл Шишковъ. 
Разбира се, конфигурация на собствено възможение, че в 
външно съгласие със разрушителата дейност на тънката 
лица работи и друга около вестики „Народъ“, чиято роля досега е 
била здраво или приритана, със недостатъчна дълбочина и вярност — 
да създадатъ промяна в редовете на македонската емиграция, да 
я обезвреждатъ и да разпазватъ вражий и нов уникална 
Имайки предвид всичко това, контре 
спуска една калкулационна литература на по 
менатия лиця и звяра предь обществото, 
че тъ не говорять отъ някое име и не пред 
ставявать ничие — освещи себе си.

2. До правителствата на Великият 
сил

Осмислят редовете години съ създал 
на Съюза на македонски емигранти ор 
ганизация във България, състоявъ се на 24, 25, 26 и 27 ноември 1929 год., въ 
София, следъ като се замина обстойно съ създал 
ето на Балканът и по-специално съ създал 
ето на разположения и поробена Македо 
ния, съ позволява да премине във възможността на 
правителствата на Великият сили върху 
треторията на политика, че мирът въ въ въ 
тънъ въ Западна Европа е сериозно зазначи 
ната скъска, както и новият изобрази 
зият на възможности и възможности 
въ въ тънъ несигурност всички български народи.

И ако балканският отношение съ от 
ровения поради всичко това, тъ стоять още 
по-важно при и най-сетне, опасения за утрек 
вия день отъ факта, че нашето отечество — 
Македония, което е разположено и хвърлено 
във ново робство помимо желанието на насе 
ленето и на добре разбрани общо бъл 
гарски интереси, се намира въ положение на 
пътно отношение, всередност на жестокия по 
тственник метод за управление и асимпи 
ция, които прилагать въ въ него управницата 
отъ България и Атина.

И може би, за да не оставятъ съ всички 
равномерно разреденъ на младия съ снимащи, 
зашто съ разпореди манета и имам 
енето имъ, съществува съ смя 
ни във възможност, че съ симпатични 
отношения за нашата всичко 
народи.

Пандъл Шишковъ 
родомъ отъ Леринското село Върленъ (Елени), бившъ именитъ Лерински 
поводъ за вълнене на съвсемъ малъко българско население. Македонската между 
соба гъвтъ още едва сънятъ и свидетелъ македонски сила. Миръ на правата му!
българит в Македония подъ вейна власт, но, упражнявайки единъ вечуванъ, възносять нисше въ святъ физически и моралният тероръ, уничжавайки систематически всички българи, които, макаръ и въ най-неистинна форма, съ проявляли съюза българско национално съзнание.

Така наистина асимилационната политика се провежда ето вече 10 години съ все по-гръбнати и жестоки средства. Инсценирани политически преврати, хващане въ затвори и извяване безъ присъда на невинни българи, убесваждането и възносять пълно економическо разорение на поробено население — ето постоянния режимъ въ Македония подъ сръбска власт.

При това, трбова да се подчертая, че този тероръ, упражняванъ отъ редницата, е още повече засиленъ при декатура и е обхванатъ всички краища на този нареченъ Югославия — съ щедра бруталностъ той се упражнява върху братската народъ въ тъжна народъ, а така съ върху черноръгия и други потиснати народи въ Югославия.

Пириска пролъчъ.

Отъ това крайно тежко положеніе тъжни народъ не само че не могатъ да бъдатъ избавени чрезъ новата административна реформа, предприета отъ Българската диктатура, но явно е, че тази реформа, предназначена да забули светъ, въ същията си е само по-свръхвърла на сръбската тирания политика и на стремежа да се асимилиратъ отъ малобройно сърбско племе всички потиснати народи въ Югославия.

Имащест предвидъ всичко това, ние съ позволение да посочимъ на читателската обществено на народъ, че крайно недействително положение въ нашата розива и въ ціла Югославия, а при абсолютната непознаваемостъ на поробеното население да се бори по естествено пътя за своите прави и при факта, че престъпленията сръбскитъ власти въ Македония и въ други области на Югославия и последи изостанали средства отъ занаяци разглежда отъ най-висше учреждение въ Европа и Света и миръ — че при тъй условия, положението на Македония подъ сръбска властъ и въ ціла Югославия разкрива все политически загадки за спокойствието и живота отъ всички миръ на Балканитъ.

Освояването на всичко това, осмишъ конгресъ на македонскитъ емигрантски организации отъ моли Обществото на народъ да възнесъ въ Югославия и въ Македония подъ сръбска властъ рапската национална властъ и всичко за Македонската политика на народъ, който на най-малкое мьсто да следъ извънъното на договора за македонитъ.

2. Отразяне училницата и чернитъ, създавани на времето отъ мъстното население съ много усилия и жертви;

3. Запръжане на многобройнитъ изгнанни, при групирания лична сигурностъ и ползване отъ граждансъ въ политически право.

4. До Обществото на народъ — за положение въ Македония подъ гръцка власт.

Осмият редовъ конгресъ на македонскитъ емigrantски организации въ България, състои се на 24, 25, 26 и 27 ноември 1929 год., въ София, намира за необходимо отново да привлече вниманието на Обществото на народъ върху следната факти, които разкриватъ крайно тежко положение върху гръцкъ въ Македония подъ гръцка власт:

1. Гърция, въ която залава тамъ съ всю население, въ македонското съ българско, следъ като низложена гърция върху него съ крайно групи мъртви и насили, убесвани всички културни учреждения, учители, читалища, библиотеки и на осталиото тамъ българско население;

2. Отозва на и носъ гръцкий правителствъ не съ направилъ абсолютно ниско нито да възстанови на това население постигнатата народностъ и културни права, които съ му гарантирани на договора за македонитъ, подписани отъ Гърция; и тъя става, върху факта, че Гърция призна предъ Обществото на народъ (въ 1924 год.) българската национална принадлежностъ на това население;

3. Къмъ непрекъснатия физически и моралният гнетъ, който проявлява поради прот婠ъ българското население отъ родната му земи на последникъ се прибавя и новъ ударъ за животъ интереси на това население: гръцкиятъ власти склоняватъ, чрезъ ненавистни дейности и доклади, стременно увръщаване принудително положение на мъстнитъ и прицелни гърци нажиска пъленъ икономически разорение на българското население.

Имащест предвидъ всичко това, конгресът на Обществото на народъ да възнесъ следнитъ мъртви, които, по мнението на конгреса, биха гарантирани права на българското македонитъ население въ Гърция:

1. Учредяване на единъ специаленъ органъ на Обществото на народъ, който на най-малкое мьсто да следъ извънъното на договора за македонитъ;

2. Отразяне на училницата и чернитъ, създавани на времето отъ мъстното население съ много усилия и жертви;

3. Запръжане на многобройнитъ изгнанни при гарантирана лична сигурностъ и ползване отъ граждански и политически право.

5. До населението въ поробената Македония, до осъдениетъ синове на Македония, до разбитъ македонски организации и институти и до доблеститъ защитители на македонската свещенна правъ кауза.

Осмият редовъ конгресъ на македонскитъ емигрантски организации въ България, единствъ подъ духъ и воля да водъ борбъ въ своята едица Татковина до край, сръчъ за свой свещенъ дълъгъ да напратъ българскитъ свои похвала и националностъ на българското поробено население въ Македония, който, макаръ и подложенъ на върховата съпра регулативъ на народъ, потисничество и делегации, продължава във вечностя братската въ свободата и националност самоиздаване.

Конгресът съ мнението и сиро се пояснява предъ святъ пъти, нито на всички индивиди и независни покойници, които погълна свещената освободителна борба на робската Македония. Конгресът извълнува членовъ, напълнени съ своята национална съзнателностъ и отъ трудностъ разправи единъ съ върховата принудителна загуба, както и всички нежнитъ жертви, които ги глаголятъ върху заведия. Конгресът притисява най-сърдито борбата търя съ всички жертви, които, дължни по пътя на честъ въ къмъ българската свещена правъ кауза.
Америка и други страна на света, които работят за достойно за народите и идеали.

Конгресът съ същността на една особена природност благороднит усилия и подкрепа на всички чуждестранни, които, водени най-вече от чувството на хуманност и справедливост, се заловяха през цялата йевропейска популация, елементарните граждани, национални и чуждестранни, които предвидят миролюбив договори и кой то така жестоко се отказва от нашите съществени в Македония от сърдцето и гърдите извънредни моменти. Представители от организираната македонска емиграция в България и гръцкия християнски, имащи свободи да участват в дейността на националнохуманните организми, се нашадватътът на Македония, властване от тяхната досегашна подкрепа на македонската емиграция както в България в съпротивление на икономическия и социалният власът на химероизмишчащата България. Изгнаници със години и години от съществуването на хиромяко на българската земя, която е възникнала на химероизмишчащата България.

6. До блатския хърватски народ и до други поредици народи в „Югославия“.

Освеното възражение, първоност на конгресът на София на македонския емиграция в България, състоящ се в София на 24, 25, 26 и 27 ноември 1929 г., една от най-големите хуманните кампании в България по отношение на блатския хърватски народ, в началната емиграция, се счита за чистеца на тези определени хърватски ходове, и най-вече за хърватите, които сме сега се събират в мащабни деяния за химероизмишчащата България. Изгнаници със години от съществуването на хиромяко на българската земя, която е възникнала на химероизмишчащата България.

Потиснатата от България народ — върху място Христополската и Македония — има въздействие върху блатских ходове, като се поставя върху място Христополската и Македония — има въздействие върху блатских ходове, като се поставя върху място Христополската и Македония — има въздействие върху блатских ходове, като се поставя върху място Христополската и Македония — има въздействие върху блатских ходове, като се поставя върху място Христополската и Македония — има въздействие върху блатских ходове, като се поставя върху място Христополската и Македония — има въздействие върху блатских ходове, като се поставя върху мястото Христополската и Македония.
А Бунева Мария жена роди и робът, Във несърет и неволи, преди змията грабък Не трепна от уплаха, възпял със сълзи в мигът И грабва пистолета — съди момът велика! Уби го той — злодее! Уби го с висял стъмък, като го прегърна със зеленка, чиста цялк — Ленка тя следва: свободата или смърт — Животи да гръбне възел в изстрадал роденът кътъ! Уби го ти откри! Уби тирана люто И живя се не възлът, не възлът и душът Злопостиите врабител и смъртната куцърна Теших си ти самичка със съзнатие, свистъ и умъ! Преди името и знайно прекланя всичко врагът, То вдъхна уважение и усърдъмът къмъ тоя Rao, То буна почив диева, прикача ни крила И води във бръзъня епичка, в безсмертни — черъ, дълъ! ... О, жена, ти загина, имената твоите тъкмо, Но твой духъ живее, о, живее твоето бълъвъ! Той нейтът завършът е, с него не ще се разделятъм, Доде врагъ не смахнемъ, доде не победирамъ! —

Извадки от „РЕВОЛЮЦИОННИ БОРИ във АЗОТЪ (ВЕЛЯШКО) И ПОРЪЧИЕТО“ от Стефанът Аврамовъ, издаване на Македонския Наученът институтъ — книга 10 отъ, „Материали за историята на македонското освободително движение“.

А З О ТЪ

[Продължение отъ книга 10 (20)].

Основателът на с. Оръхово — дъдо Дамянъ, е родомът отъ с. Росоки, Дебърско. На млади години той е билъ низът на единъ бегъ във Цариградъ. Веднажъ бягътъ се похвалилъ на една отъ хамитът си, че притежава танца отъ султанъ за някакъвъ голъмъ имотъ и че той имащъ ще го направи много богатъ, като казалъ и танцътъ. Хамината проследилъ бегъта и скрилъ танцъта и, за да му отмъсти за лошото третиране, отмъстилъ му танцътъ и избъгналъ. Дълго време се скиталъ безъ да се вести във родинъ си край — отъ страхъ да не го убие братъ, до ката, скитащи отъ село на село, пристигатъ въ връзка. Велишко. Въ връзка селото той завърналъ притежание съ хамитъвъ вярата Стефанъ и останали да живей във неговата войнища.

Следъ продължение около две години във Килиново, отъ мъжа за родинъ си край, дъдо Дамянъ тежко заболътъ на, за да излъкува стоящата болестъ, тръбвало е непременно да замине за родното си село. Той стигналъ във Росоки, покъръжъ между родилътъ си малко и се сгодилъ за една селска девойка. Но и родилътъ му край не го свързъ, понеже той почествувалъ танцъта за Бабината планина и пакъ не мъркалъ покой. Той съобщи отъ генералата си, че иска да се възстанови и да заминаватъ за едно много хубавъ край, далечъ отъ тъжното село. Шомъ се научилъ да движеятъ на девойката тъ и забрали вече да си сръбча съ генералката си и той се отвърналъ и заминаватъ за Килиново.

Цялъ три години той хайдукувъ, докато във едно сражение съ арнаутъ-харамини той е билъ тежко раненъ и едва сполучилъ да стигне до с. Килиново. Подграждане на притежателската гръшка на Стефанъ, той билъ спасень. Чистиятъ българи въздухъ благотворно повлиялъ на Дамисъ и той благославялъ Бога за дадения му подслънъхъ.

Шомъ напълно здравъ, Дамисъ окончателно замислилъ да се засели във околното на Килиново. Макаръ, че неговиятъ приятелъ Стефанъ го молилъ да остане да работи във неговия имотъ, той решилъ да намъръ своя собствено уютъ кътъ, близъ до някоя ръка и тамъ да построи своя колиба и заработо въвъ бръзнъ собственъ имотъ. У него заседнали мисълита да заселиново селище — характерна черта у българския народъ да има свой подслънъ за семейството си. Заедно съ приятеля си той почналъ да дрири обетованата земя. Ходили във околността на Строиве, но не харесали мястото, ходили къмъ Мартари — и тамъ не харесали. На вървяще, минавайки презъ планината Далуцина, почнали да сля各样 по теченото на Оръховата река, и останатъ на място, ударшево съ селото Оръхово. Тамъ имало само едно бяло, на което креатата билъ някакъ си Оръхово.

Шомъ застанали тамъ, на Дамисъ се харесали хубавото бългане, щедро напоявано отъ изобилита бистра вода на Оръховата река и решили тукъ да се посели и сгради свой домъ. Харесали му тоя кътъ, защото тамъ малко котовилата е забиволена отъ всички страни съ голъмъ бългани, покрити съ бокови и дълбоки гори, напоявана отъ множество буйни бългерски ручей, които пръскать водата съ низъ селскитъ тучи бългерски ливади. Въ тая котовилата, съ помощта на Стефанъ и креатата Оръхово, Дамисъ съградилъ свой къща. Обаче, когато съмълълъ, се е изпълнилъ заявлението си мечта, видълъ се съсамотънъ и радостта му изчезнала. Мисълътъ му почнала да дети къмъ село Росоки — по неговото първо либе. Домашниятъ на генералката му, като се научили за хайдушкитъ му подвизи, дума не давали да се издума за Дамисъ. Следъ като му отказали да му дадатъ невеста, Дамисътъ съ нюколина свои другари-хайдуци влиза във Росоки, грабкали генералката си и я отвелъ въвъ своято ново отчеството и се върнали за някъде въ Килиново.

Така хайдукувъ Дамисъ построилъ свой домъ
и си грабваш домакиня от своя роден край, загуби, като мнение, той на всеки цени иска да запази старата племенна традиция, да се оженя за мома от множество потекло.

След настаняването си в новото село, той, за да не живее осамотен, почва да призива своите близки родници да се заселят в новото село.

След дълги увещания, в новото село се заселили Китановъ от съ. Могорче — Дебърско. След 1—2 години няколко семейства от дебърската села Лазарополе, Гаре и Галичник, поради залумитъ на арменските банди, избягали от роднини си села и се заселили в съ. Орше.

В знак на благодарностъ към князя Орешковъ, който бил в пълна услуга със селяните, пришлицели, последният нарекъл своето село Орше.

Наскоро след това, поради залумитъ на аналики, от Лазарополе пристига семейства си дъло Чучче (родоначалникът на семейството Чучарови).

След малко престояване в съ. Орше, той хареса друго място за селище, отстоящо на 4—5 километра от съ. Орше, гдето се и заселя; от съ. Могорче, Дебърско, пристигналъ дъло Митревъ (братъ на попъ Илия — отбрасълъ съсъшествия въ съ. Папрадище) и се заселвъла съ семейството си. Въ второочие на една година и новото село вече брояло десетина къщи, която, поради изобилието на напръщъ върху и около селото, селянинът го нарекъл Папрадище.

Заселването на селата Орше и Папрадище е станало към края на XVII. и началото на XVIII. векове. Тия двете села, следъкълъ поколението, станали доста голями села и съ своята особеностъ във вносътъ и дебърскитъ преводи и обичи ярко се отличаватъ от другите Върскиски села.

Орешковъ и Папрадищени се готвятъ съ своето мнозина точно, като считатъ, че старото племе мини въ всъкъ разселение е стояло по-високо отъ останали славянско-болгарски племена.

Тъ слъпо се прицържатъ о своята мнозина косцъ, особено женищъ; при това не се запазватъ ирвъ, обичани, преданието и наречието на своетъ пръдъбрани дебранъ, но най-важното, въ своя съставъ и съ своя съставъ се възцярятъ съ населението отъ крайния крайъ на селата, тия като други съ сълза отъ първото бъръцина.

Въ своите сеционализътъ минищъ отъ Орше и Папрадище стигатъ дотамъ, че, ако въ селата имъ възкъсъ съсъ одисейна отъ околното села, десета приходятъ дъдо майка си или баща си, за да имъ съобщатъ неприятната вестъ: „Леле майко, бъръкъци дойдите!“.

Поради особената планинска почва на Бабуна, почти въ всички села се засягатъ малко земеделски култури. Населението, не може да се изхранва съ своята жита, купува храи отъ другъ крайци на околната, а именно отъ Клапата и полето, въ които районъ имъ богати села, които се занимаватъ съ зеледелие и лозарство.

По Бабуна и Даушка мандруватъ караачански стада, докато възпоменавътъ отъ балканскитъ ручей буйни ливади се намира изобилна паша.

Надъ село Орше, въ мъстността „Скопъранищъ“, се изработватъ разни видове скложен (гаванки), бълки, дървени лъжици, тесни, софи и други подобни, които се разпродаватъ въ Велешъ и Прилепъ. Отъ този занаятъ се изхранватъ само няколко семейства отъ селото Орше.

Почти цялото мъжко население, годно за тежка физическа работа, дохожда въ България и се занимава изключително съ строителство въ здания. Тъ съ извънредно способни строители, на които този занаятъ е останалъ по население отъ търкани пръдъбрани — дебранъ.

Освенъ това, пъкъ цълите семейства отъ Орше и Папрадище, подгонени и заплашени отъ събръската пропаганда, напуснаха за винаги своите бания огнища и емигрираха въ България на търговскитъ сношения, населението не може да използува горнить и тънъ въ непонесими сиромашни. Тази е и една отъ най-главни причини, щото населението почти отъ всички села отъ Азотъ да ходи на гурбетъ въ България и други държави. Почти отъ всички села може да се занимаватъ съ търговия, зидарство и разни други занятия. Но най-големия емиграция даватъ селата Орше и Папрадище, отъ които
постоянно въстание. Тъхната колония в София се обособи във отдълно „Папрадишко— Оръжко Мячко благотворително братство“, което функционира отдълно от Велешкото братство.

Почти в всички села на Азотъ и останалит села на Велешката околия имаше основни училища и черкви, издържани от населението и подпомагани от екзархията. Тия черкви и училища — преди и следъ Илинденското въстание — бяха и си оставаха будители и крепителя на народа във борбата му срещу домогванията на сърбската пропаганда. Много учителни и свещеници, във борбата със пропагандата за запазване народа от по-

Азотъ, гладом от планината Даутица, Яку- лица и Мокровъ, представлява великколепна картина: навред високи балкани, завесени със хубави гори; навред тучи ливади и високи зелени па- пратици, напоявани от стремглаво спускащите се балкански ручей; навред пещери и високи каньони които, укъмоз въети, кърят този скрит балкански кътъ.

Азотъ през периода от IX. до XIV. въвкое е бил Thườngат на богомилското учене, от което си носи името и днешното село Богомила. Край последното, според народностното предание, се намира гробът на патриарха на таз нова религия, по̀тът Богомил. Планината Бабуна и ръката Бабуна също така получили имената си от времето на богоми- литът, понеже последнит в тоз година носили името бабуна.

Азотъ е най-непрекъснат откъм Поръч- ето, от което го дължи планината Даутица, и планината Якулина към с. Ябълъчка. В този непрекъснат и изолиран край се разположени, отстоящи един от друго по 5 километра в права линия, три села: Оръзче, Папрадишце и Нежилово. Тия села имат паметни във жи- щата история на Македония, поради развития се във и около тях ожесточени сражения между чети на ВМРО и чети на сърбската пропаганда. Точно същата една, разположена малко по-северно, съществуващата е във 8 къщи, което всичко въобще във района на пропаганата. Оттам се следват движения във първите три села и впоследствие пропаганата има възможността да се прехвърли във тозия край.

След Илинденското въстание, особено в 1904 г., като в този край се загърбиха неизбежна сила на пропагандата, Азотъ стана център на съпротивление на сърбските и гръцки поддържане създаване на стотици бойни екзархии, приблизаващите се сърбски краища, като се чувя българската реч, да се борят срещу домогванията на пропаганда, която се съвършава чрез злато и куршумът, да прави населението „право сърби“.

В борбата с четири на пропаганата и нейния естествен съюзник, гръцката войска, Бабунина се Гълова за стотици беззакони съдове и борци, които се изкачваха по стръмните вълни и път на намираха своето животне край. Един пада, други приближава, но всички умираха със една единствена мисъл, като по-съзерцателно да се унищожи сърбската пропаганда.

Страници от мо̀я дневникъ за 1901 година

(Продължение от книга 10 (20) и 24).}

— Сърбскитъ българи със много близкост до нашия, който се говори тукъ, във западна Македония; Македония е била във сърбска и ние сме запазили много обичай от сърби — казва български Наки.

— Да, Македония е била много пъти лъчка на други завоевателни, но най-малко на сърби, а турците има да направи най-много. Ако се гледа спра- ведливо, според историята, никой не е владетелът Македония повече от турци. Единъ външенъ, който е Македония, не би дал право да владее никому, освенъ на турци, защото само тъ я владеятъ непрекъснато повече от 500 години. Но, въпръкъ всичко, спо- редъ мене, Македония не е нито сърбска, нито гръцка, нито българска, нито турска. Тя е на насе- лявашците на народа, които със населението Македонийската макли, но плодородна поля и красоти плански мъстности. Във Македония живее нашего мнесто и наши турци. Помощта съм запазили своите раз воеводия и онем, който произвъдът е сърбски, понеже съм били и съм във постоянно съпричастнието със сънародниците си, непознати българи, запазили със свои обичай и прави. Помощта във Босна, със сърби от Босна, запазили сърбски прави и обича, а така също е и сърби. Ще ви приведа единъ примерътъ моятъ най-нови впечатления във Мъгленята за плакътъ оть
възхищение, когато слушах та да се пътят по ниви, където жълтъка поеечко изниква — Староовощко наречие. Също, и само преди няколко дена, тук чуххъ помешан във с. Пластвича и от пр. Дълчино към пътека български вълсни на Търновското българско наречие. Защо тия помаш няма пътят на сърбски, а на чисто български език? Това сега е дължно на богомилското дело, което се водят преди няколко пъти, на говор и животъ, за да запази езика и народа, като е старо възможно българско българско наречие. Нова толкова това е било друг пътъ, а сега не въпросъ. Македония от Шаръ планина до Югъ е населяна със турци, албани, българи, власи, гръцки, и такъв начинът отъ всичко е изнесено споменанието,

Петър Панайотов

Четата на войводата Наки.

— Тукъ ние нема ни разположение, както организаторъ на народа и войвода, четири чети. За да бъдемъ на чисто и ви приемъ съ отворени обятия, както истински македонски дятели, съгласни ли сте да бъдемъ по единъ дякъм пръснати между нашъ чети? Това за васъ е по-изгодно и по такъв начинът отъ васъ ще провежда споменането,
жиха, и в няколко минути се построиха във походна редица от 23 човека. Поканих и Наки със свое въздъх хора да застане начало на редицата. Момен
тът беше тържествен и трогателен. Ни възмаемо вчера пленището на редицата, а борци, рево-
люционери, другари, които ня сякото за нас и ние за тях, а всичко за дългото. Подложих ги на клетва, което запечатаме помежду си с братска пъдук, подпазващ всички и изваждайки от редицата селската милиция, като оставих двама за обслужване курьерската ни и разузнавателна служба през деня.

Момът читай заглавя бъха: 1. Илия Колев от с. Куфалово, Гевгелийско, после учител в Петрич. Велю Марков въ Крупчевско с 6 четьци. Спо-
менатият район им предложих напълно организиран, а за себе си оставих 12 четьци, между които Георги Сугарев и Илия Колев. Оставих се си по-голяма чета, за да мога да изпъл-
нивам поетата ми служба като организатор, защото по това време, 1901 год., нямаше в Бито-
лския вилает (освеш Леринско и Костурское) органи-
затори и школуващи чети. В този си план бъх подкрепен от ръководството на гражданските организации в Крупчево и Битоля.

Предварително ми бъше дадена пълна свобода на действие. Всичкит ми четьци и аз бъхме въвеждани с гръцкия пушки „Гра”, само Йордан Пиперката бъше вържен със къса маши-
нерова пушка и револвер Наган, далечен от Со-
фиа от вътрешността. Наки и другарят ми бъха върже-
ни със сръбски пушки „Кокинки”. Обаче, поради лишина в патрони, скоро ги бравувахме и замъкваме със „Гра”. И така мислят на Наки и Арсо, да създадат две чети в служба на сръб-
ската пропаганда за Кичевско и Дебърско, окончателно пропаднала на 26. юни 1901 г. с ра-
порот възможност на Окръжен революционен комитет, че върженето във Върбица чета, за която ми бъше известно, че е ми-
нала границата на път за Кичево, е вече пленена от четата ми. Писах, че чети-
ниците са мъстни хора от Кичево и молят да се от-
мени решение на екекутирането им, като добавих, че търска в течение на мое разпо-
реждане. Йордан Пиперката бъше се отклонил от четата от преди 5—6 дена и със още един чети-
ник се натърча около село Бабино, Демиръ-Хисарско. Курнерът, когато изпратих писмото за Битоля, отнесе писмото до с. Бабино, а това село друг курнеръ тръбваше да подготви път за Битоля. Йордан Пиперката спрял ку-
неров и заповежда на поет Кузу да му пречете писмото. Шом узнал, че е заловена сърската чета и че се намира в Българската планина, веди-
ная отива и се присъединява към Накевата чета. Във момента, когато изпратих писмото до Окръжен комитет, получил писмо от Църското ръко-
водство голямо, съ съсеско не молеше да му правя бърза помощ, понеже харманата Ислям Чауш отнема чета на два десетки за пари. Аз оставил Наки с четата му в Българската планина съ строго наредение на Българската селска чета да не остава сама Накевата чета, докато се получи отговор от Битола. Аз заминавам със цървана си чета за с. Църът и вълшо в селото само съ 6 четници; другите оставих за охрана във селото.

Турският аскер в селото, когато бъше на пост, само потрупираше по 5—6 души вждро в селото, та можехме лесно да го отбъг-
намъ. Направихме събрането си със 25 човъкъ, набързо разгледахме редът въпроси, като на първо мъсто се осведомихме по заданието на двамата селяни, както и дали разбойниците със взели хлябъ, пари и други въобще. Хората, от които се оплачаха селянитъ, че съ синиши, не бъха поканени въ събрането. Следваше взетият сведението, закрихме събрането и напуснахме селото.

В селото Църък, освен квартернацата турска войска от 100—150 души и тримата полиция турци (двама от сини шиши и един алаашец), други мъстни турци нямаше. Селото Църък броеше около 150 жители със доста заможни жители. В него локална организация. Сега настояваха да бъдат убити и други двама. Азъ, обаче, щадяха животъта на хората, тъй като повече, че съ убиствата често пъти се постигат обратни резултати. Убийствата бяха убийци — добър или лошъ. Обаче, най-най-малко двадесет души ще тъкват за него, ще носят омразата във душата си против убийците и двамата и ще убиват за тяхъ случай ще отмъщат или лично, или на дългото. Така обясняваш азъ на селенитъ. Ние понесохме кръста на апостолът — да създаваме отъ двамата хора, граждани и революционери, да слагаме своя животъ за тяхъ, а не да ги избиваме и всъщност да обслуждаваме само всъка седмица ставаше малък пазарът. Населението бъше чисто българско, признаваше Екзархията и се занимаваше със земеделството и скотовъдството. Голема част отъ мъжете страничаваха във Ромъния и България, а някои отиваха и във Сърбия, затова във селото имаше малко събраници.

Присъствието във селото на турски военен гарнизон и тримата полиция бяше въсъло във селенитъ големът страхът, а главно във революционното тъно на селската революционна организация. Загвългата бъше убеждението във тъхъ, че във селото имашъшши, които бяха главни пръвци за слабото пръвление на организацията. Посочени бъха трима такива. На единия отъ тъхъ, някой си Стояновъ, Иордан Пиперканъ бъше взетъ, във края на 1900 година, 47 турски лири, а презъ февруари 1901 г. бъше го убийъ, по желанието на Църската революционна организация. Въпротивихъ се на Църското революционно тъло и отмъщихъ решението му. Убийствата Стояновъ и другитъ двама бедници не бъха почетени във революционната тайна и нямаше какъво да предаватъ. Макаръ със ползъ на революционната организация, двамата със някои отъ революционното си, за да оправдае бездействието си и страхъв си, търсъшъ шиши във съседенитъ си, които бъха неприняви на някоя отъ революционното. Азъ искахъ да се среща със тия „опасни“ хора, да говоря съ тъхъ и да ги повеля във дългото, като имъ дамъ да разбератъ, че тайната ще се запази само между мене и тъхъ за всяко говорено. И във последностното ни събрание, обаче, не бъха поканени нито единъ двамата. Научихъ отъ някой във събранието, че еднитъ отъ двамата работъ във града — правът корито. Гюргънъ Наумовъ, мой четникъ, познаваше
лично наблюдения шпионинга. Следств събирането, в което се осведомих за всичко, излъчваме над селото на 7—800 крачки в гората до една пътека и току що вълкожнаме в гората, близко до селската ръка, останал Гюрчина с двама четници да следят движението на войската, дали е взела мърки за преследването на Ислам Чууш или нась, или дали съм видял на излизане от селото. Край ръката, по посока към Гюрчина и четници, бъха се насочили 5—6 души ясерили, единът от които даде, случайно или от „крох“, една изтрьх. Селинчика, когато чакаме, наранили едно корито, бъше на 50—60 крачки пред Гюрчина. Като чу прибере в четата. Това направих и сега. Вече, по подържане на старинъ възък, и следъ 10—15 минути четници ми се прибраха. Същадоха се различни тълкувания по поводъ възъка вой от на една клетък ми другари. Въ вълкожната гора работихме три армии от една. Задълбан е от къше и някои от четата са съответно съвършили и вълкожната гора, а за Ислам Чууш е заловихме само единът, а другиите избягаха, отивайки въ вълкожна и съсъбката вълкожна една хубава река, където чакаме, на гората и на която бъше една заловеници за пари и отъ вълкож и ми предписва да взема мърки за учино заловението на ръбовежната му бида и други писма: отъ Петъръ, Асев и отъ Константина, получихме едновременно. И българкитът народене взема бъше взема всички необходими мърки, за бойници върху върху сили и макаръ и малко на брой и макаръ това да ставаше вълкожната хотела това на която бъше намеренъ вълкожна и на която убитъ вълкожна. Азъ избярна обиколиха същата, за да окружих селинчика и да вярваме да изпълняватъ организационния служби. Отъ издирването, които изпълнихъ, се устано, че двамата цървачи, които бъше убихъ вълкожна вълкожна, една вълкожна слънчеви, и бъше всички вземани вълкожна а за Исламъ Чуушъ бъше обясниха, че това маго го заловихъ за някои съведение. И падна всеки убеждение вълкожна, че Исламъ Чуушъ е вземалъ вълкожна вълкожна. Същъ една седмица двамата цървачи бъше намерени вълкожна и убити вълкожна „Сухо поле“. Отъ убиването имъ не последва нищо опасно за района. Подиръ няколко дни бъше намерени вълкожна и на двамата убити цървачи. Поръдънъ Гиперката, подъ давлението на Наки и Арсо, прибра се заседно вълкожна вълкожна. Следът прибранетъ имъ започнахме отново нашитъ военни обучение, викатъ предвижения съсъ назидателни беседи изъ революционния боренъ на потиснатъ народъ. Наки и Арсо, следъ тримесечно стажуване, станаха отлични организатори работили, съсъ всички вълкозъ и съ вълкозъта протопана, който бъше ги изпратихъ. Първоначално Наки, а следъ него и Арсо станаха войводи вълкожна Горно-Ка- пачка и до деня на своето героична смъртъ слъ- жиха вълкозъ, честно и предано на революционната македонска кауза. Моята дълбока почитъ къмъ светата имъ паметъ. Никола Петровъ.

Единъ подвигъ на Дебърския войвода Максимъ Неновъ

(Споменъ)

Това бъ презъ месецъ мартъ 1902 година. Мрачнъ денъ е. Чери абди покриватъ небо съ вода. Стени дълже ромоли вълкозъ изоли- лата земя, катоци тълди дължови капиши съ сълзи по изгубенето на четвъртъ двете, както и самитъ ръкъ плака за свободата съдия. Сега-тогазъ остъръ планински вълкозъ извива своето тълно пъсень, стене и свиръ той между изгубенъ вълкозъ на дървата и бъща вълкозъ, замъркайки нейде далечъ.

Цълъ вълкозъ ходене подъ едни непрестанни дължъ, който до кости имъ бъ разкръ, но не сега съ отношава вълкозъ и упорита стая на дълбъ Иловата църква, при този добър старецъ и преданъ всеки човъкъ на освободителното дъло. Той често даваше подобенъ на „народнитъ хора“.
и сега не за пръв път не бяхме гости във него-
вата къща.
Максимът и аз седяхме мълчаливо, стушени
покрай разкритото огнище и същеме измокре-
ният с дрехи. Всяки от нас бяха потъналът
във свои собствени мисли. Дядо Ило още от
ранина утринъв бя излязълъ, за да отиде до близ-
кит овчарски кошари. Времето течеше много бавно. Ти-
шината, която ни би окуражила,
я, а така също и умората,
украха своето влияние и аз
бъхъ задръждалъ, разпускала
се близо до благотворната из-
ложба, излязълъ, за да отида до близ-
кит овчарски кошари. Време-
тово течеше много бавно. Ти-
шината, която ни би окуражила,
я, а така също и умората,
украха своето влияние и аз
бъхъ задръждалъ, разпускала
се близо до благотворната из-
ложба, излязълъ, за да отида до близ-
кит овчарски кошари. Време-
тово течеше много бавно. Ти-
шината, която ни би окуражила,
я, а така също и умората,
украха своето влияние и аз
бъхъ задръждалъ, разпускала
се близо до благотворната из-
ложба, излязълъ, за да отида до близ-
кит овчарски кошари. Време-
тово течеше много бавно. Ти-
шината, която ни би окуражила,
я, а така също и умората,
украха своето влияние и аз
бъхъ задръждалъ, разпускала
се близо до благотворната из-
ложба, излязълъ, за да отида до близ-
кит овчарски кошари. Време-
тово течеше много бавно. Ти-
шината, която ни би окуражила,
я, а така също и умората,
украха своето влияние и аз
бъхъ задръждалъ, разпускала
се близо до благотворната из-
ложба, излязълъ, за да отида до близ-
кит овчарски кошари. Време-
тово течеше много бавно. Ти-
шината, която ни би окуражила,
я, а така също и умората,
украха своето влияние и аз
бъхъ задръждалъ, разпускала
се близо до благотворната из-
ложба, излязълъ, за да отида до близ-
кит овчарски кошари. Време-
тово течеше много бавно. Ти-
шината, която ни би окуражила,
я, а така също и умората,
украха своето влияние и аз
бъхъ задръждалъ, разпускала
се близо до благотворната из-
ложба, излязълъ, за да отида до близ-

— Какво има, Максиме? — Незнах. Но... и той
отрица началото дялът и тъмен
кесеръ, отде извади една
пушка, веднъж съ съдий патрон-
на. Разбрах всичко: или
той се страхуваше преждевре-
менно, или пъкъ бъ забеля-
зялъ изнача.
Така вървяше, той на-
зря на онова презъ прозорецъ,
но веднага се отдръпна, казва-
йки:
— Още това ни тръбваше
сега, Стефане, турците съх ни
подушени и кой знае какъ във-
можемъ да се отръкнемъ отъ
този устроенъ на камиъ но не
губи куражъ, тръбва да докаже-
немъ на тия кучета, какъ знае
„раната“ да мре.
Ние седяхме безмълвни, всъщо притискали оръжието
във събеси, готови всъки мигъ да дадемъ отпоръ на
многобройната съръ. Последна
изглеждаше, че още не
се решава да ни нападне
— Ще муизмъ съ и ще се
притайваме, докато тъ сами ни
откриятъ огнитъ — каза Мак-
симъ. Не се мина много време и неприятелът непре-
зъсвъл да заеме по- важнитъ входнитъ пунктове,
както едновременно образувъ една силна кръгленъ
около къщата. Ние изваждахме да прибягемъ по-
край огърълъ лъдъръ тълънъ тънъкъ, злокобни
кики, очакваше скоро своятъ

Всяки очакваше съ трепетъ започването на
бои, който и не запъвъл. Мишавана вечеръ пътъ часъ,
kато първитъ пушечни истрели просетихъ въл-
духа. Куражитътъ затракаха като градъ по камен-
ната стена на къщата и стъклата на прозорцата съ
отъ вътрешниятъ си дърворъ купъ книжа, прегледа
ги набързо, задържа тъзи, който бъ̀хъ шифровани,
а другитъ ги хвърли въвъ разкритото отворъ. Следъ
товъ ние преглеждахме нашия боенъ запасъ, който
се състоише отъ чети ромбъ, два револвера съ
тридесетъ и пътъ патрони и една пушка. Съ тъзи
бойни апаратъ, споредъ Максимъ, ние можемъ пре-
спокойно да се задържимъ до полунощъ.
Време бяха и ние да се обадимъ. Кардонъ
tъ бъ̀ значително стърналъ и турцитъ, възбуждаи
нашето мъчание, бъ̀ха съ окуражими, даже съ забе-
лязваха вече чалмит на по-същълт между първия редъ на дърветата. Максимъ, присъменках задъ прозореца, дал два изстрел. Чу се предсмъртен викъ, на който турцият отговориха с хиляди про- клятия, а многото гърмежи, които последваха, по- казаха, че курушмитъ на Максимъ попаднаха на- мъсто. И наистина, Максимъ бил малко отдавна обичалъ стрелбата, ръдко удрялъ му биваше изстребен — отъ петдесетъ крака, той прекъсваше бастонъ съ револверенъ изстрелъ.

Съзрението било въ съвършънъ стрелъ. Удрялъ следваша единъ следъ другъ. Неприятелътъ, разърънъ, съ излъхнало изчезнало на нашитъ смъртоносни удари. Голмйтъ поражения, който той понесъ, станаха причина, той да стане по-предазливъ, но съ това стрелбата не спря; напротивъ, тя продължи пакъ така усилено.

Свещеряващо се. Дъждътъ всичко непрестан- ваше и вечерниятъ студъ, който се усили, превър- щаше дъждъвътъ съ пригативъ сътия патрони, захвана и въ единъ жълтъ, все ми ръката, стисна съ силно и съ същата по-челата. Съ приготвения бомби въ ръкъ, азъ съ упълзъ въ къмъ вратата, когато Максимъ направи: стой!... Следъ това това отиде къмъ огненото, изтегли две зарогрълъ съ главината, върна съ съгърно до прозореца и съ всич- ката си сила ги запрати една по една къмъ съсед- ната малка горичка. Горещиятъ главината една дъга, миналия като малки метеори надъ тъмния дворъ и паднаха между дърветата, осъществявайки за моментъ една частъ отъ горичката. Викъ въ уплаха и „Алхъ, Алхъ“ послешваха. Турциятъ съ очудване и уплаха следваша тзътъ хвърлящи събития. Скандалъ стратегическата пълва на Максимъ, който въ сиви- ката си сила ми извика:

— Хвърли една бомба!

Това стана съ една мълниеноподобна бързина. Отъ пръскането на бомбата паднаха две дървета съ голъмъ тръсъ, който се придръжи отъ гърмежа на втората хвърлена презъ прозореца отъ Максимъ бомба. Настъпь голъмъ самотоха въръщъ неприпин- теля и въ този моментъ тренирали ние се въ тръ- съшната презъ вратата, като хвърличихъ почти едно- временно и останаха ние двете бомби върху сво- бодниятъ ни врат.

Тъледътъ далъ следвайки светъ пълва, което всичко и на тъмната нощъ, които настъпиха и което съ скриеваше следиетъ ние. Из- кубиалъ тъй сполучливо отъ ръцетъ имъ, ние съ бързи крака, почти бягъмъ, съ изчишваемъ по стро- ната лъчъ, стремежъ си да навърнемъ по-бърза настъпвъ въ планетата.

Дъждътъ продължаваше да вали, а вътръ въ пънечъ съвътъ пъсънъ. Ние въръхъ съ бързи съвътъ съ съвътъ бойность и издръжливостъ, а осо- бено съ героискъ подвижки на нейнитъ „героис- ристи“, които направиха редица атентатъ съ Солунъ и другаде, заявявайки, че тъ се бори за свободата на македонския бой, гарантиращата неговата нацио- налностъ, което свобода, ако миръ не се даде, ище се вземе съ оръжие въ ръка.

Очудени отъ бойната издръжливостъ на ше- пата борци изъ македонскитъ планини, столци ентусиазирани младежки, между които по-голъмата частъ интелигентни, съзвани, че тъ въ такъвъ те- жъкъ моментъ съ необходими вътъ кървавата борба на брата-робъ, напуснаха гимназии и университетъ и навъркаха въ преддълъ на бойна Македония съ пушка на рамо да отстояватъ каузата за роба, който бъще гравиалъ оръжието да извънна съвътъ свобода.

Въ интелигентната ваговери обществената съвътъ и нейнитъ гласъ озарилицата на мла-
държа и я изправи предъ олтара на саможертивата. Въ такива съблюдения момента народът излячва своето най-добро съзнание, което е въ стре- множка си да бъдатъ полезни на отечеството, ли- няха на подобрани да премъдратъ сълзи си съ грамаднитъ пълнца турска аскеря и башьобиска. И съ тази си саможертивата тия идеалисти записаха редица свъти страници въ историята на македон- ското бръзо поле.

Измежду стопанищът интелигентни съзнание на Родниката, мино като метеорър и бързо угласа Алексеевъ Соколовъ отъ София, студентъ-математикъ, буэцът и ентузиазиранъ младежъ, синъ на единъ отъ най-виднитъ български войводи отъ Легията и еръски-турската война Сама Соколовъ, отъ с. Грозната, Гърция. Синът на стария войвода искаше да изнася семъта старъ баша му и докажа, че кръвта вода не става и че не направяло носи неговото неопинено име. Съ гълъми недежди и топли пориви да бъде полезенъ на брата-робъ младищът Соколовъ се измъква тихо отъ бащича покривъ, и, заедно съ сътовара студенти, заминава съ четата на Велешкия войвода Николай Дечевъ за Македония. На пътъ за Велешко, между селата Бяларево и Пале, Кокичано, на 5. септември 1903 г., четата на Николай Дечевъ бъ ударена отъ мъглова турска потърча, гдето младищъ и женимъ-достеънътъ Александъръ Соколовъ, въ някъде на мачта- ната отъ него кървава разпилата съ въковия потис- нисъкъ, намира своя жизненъ край, заедно съ сътво̀тъ другаря: Миланъ Стоиловъ — студентъ-медикъ и Марко Марковъ — студентъ-математикъ, а насрочъ следъ това, въ сражението при с. Луково, Кратово- ско, загива и здравътътъ имъ другаръ Юлй Цезаръ Росенфелдъ — студентъ-юристъ.

Поклонъ предъ паметта на тия борци-идеалисти!

Българи (Споменъ)

28. августъ 1903 година. Рано, предъ изгрьдъ сълъце, вашиятъ лагеръ при „Приирската ливада“, запада отъ съ Пиринъ, бъ събдълътъ и оженивъ отъ неочакваната гълътъ на новодосели селяни българи отъ с. Враня. Скоро гълъми огньове освятваха ливадата и околнитъ канали. Войводи, четници и българи смъ насъбда въ разни посъи около огньове, пушать, пиеятъ чай, кафе и приказватъ.

Споредъ рассказъ на българскитъ врачани, предиятъ денъ, по заповъдъ за мъстата революционъ комитетъ, вска жъдца отъ селото е приготвяла и нека сухари за четитъ. На мръвката, обаче, когато сухаритъ били още въ нажежениетъ пещи, поставенътъ извънъ селото часови дотърчали въ селото и съобщили, какво многобройна турска войска нистквала къмъ селото. Това страшно извез- достие, дошло въ такова време, изпълнило твърде много всички. Въ селото настана гълъма паника. Всички съ ужурялъ като замаяни и не знаели какво да правятъ. Да угласятъ пещитъ си и да укривятъ недопечениетъ сухари било вече често. Най-сетне, предъ близостта на въстанието въ Приирската областъ, решили: всичко годно да носи оржие да нанесе веднага селото и да дойде при насъ, при „Приирската ливада“.

Решено и съвърдено.

52-ма селяни, начело съ свещеникъ и учителъ, ославялъ се на това, че турска войска не посяга на старци, жени и деца, оставятъ жъдца и семейства, напускатъ вкулбомъ селото и съ отводили при насъ — да чакатъ результата отъ неочаквано посещение на опасностъ гости въ селото. Далиъ пъкъ извъне въ селото някоя черна душа, която записа на турцитъ всичко що става на насъ? — запита войводата, Дяло Дончо.

— О, не! — отговори учителъ-ръководи- телъ. Селото е чисто. Но отчасть е обявено въстанието отътъкъ Вардаръ, аскър често бродъ изъ нашитъ български села, съ целя да държи населението въ страхъ, за да не въстаемъ. Увърятъ смътъ, че това е така и сега. И ако забързаме при васъ, това е повече отъ предпазванъ, колъ- кото отъ страхъ.

— Ехъ! Де това така да е! Но страхъ ма е, че селото е разтърсвано, запалено и унищо- жено — прошълъ единъ врачанинъ.

— Бъди, братко, спокоенъ! Турска войска няма да направи това, ако не е предизвикана и нашадена отъ насъ. Заповъдъ е дадена отъ всички

Дебърскитъ войвода Ташкъ съ възгласъ отъ сътво̀тъ другар- турски гарнизони да не нападатъ мирното население и да не предизвикватъ нашеето къмъ бунтъ. За тая заповъдъ знае положително — отто- вори Яне Сандански.

Дай Боже, така да е! — отговорихъ сърдъ- цитъ и дълбоко въздъхналъ.

И тъ станаха сега по-весели, по словохотливъ.
Както на всички, така и тукъ, селяният проявиха голяем интерес към насъ — доброволци, дошли отъ България.

И често ни питаха:
— Ами въ Пиринъ, въ Македония, има ли много доброволци като васъ?
— О, да, има ги на всички въ Македония и много повече отколкото ние сме тукъ сега. Ние македонци въ България, способни да носимъ оръжие, да не е напуснали работата си и да не е сега въ Македония съ пушка въ ръката.
— Ами България ще ли вове съ Турция, ще ли помогне на насъ?
— Не ще стъмни! — отговорихме ни. България ще помогне и ще вове съ Турция. Пъкъ и де по-удобни моментъ отъ сегашния? Една въстанина, плановата Македония, една изпашена, деморализирана и ангажирана въ въстанието турска армия, една общо въстание, една общъ подемъ на българщината, да по-удобен моментъ за България да изпълни свой свещенъ дългъ къмъ брата робъ, да съществи въсяки за винаги съ тръпляви македонски взръзъ, който толкова много спъва нейното мирно и нормално развитие, нейната въстанина напредъ?
— Да, само съ единъ дружески ударъ върху „Болни човъкъ“, ние отвътре и България отвънъ, и нашата победа и свобода на Македония съ осигуренъ — обади се селскиятъ свещеникъ.

И въ този общъ ударъ — каза учителитъ, въз виждамъ строго осъжение, съмрътъ на „Болянъ човъкъ“ Турция, съблъжъто ближе до България, на Македония, на българското племе. Всеко колебане, всеко застраниство отдъ страни на България е еднако губиле за насъ поробенътъ и за тъхъ — освободителътъ българщина.
— Ехъ, да знаете колко съ изпашени турцитъ отъ една война съ България — дададоха въ колко селини. — Войницитъ съ готови да захвърлятъ пушкитъ и да се предаватъ масово, а турско наялно е било парализитъ и е готово всеки моментъ да бъде въ Анаходата, шомъ пушкътъ пушка на границата.
— Е, ами вие готови ли сте да подкрепите дълго на братата ни оттакътъ Вардаръ, которо е Илинденъ насамъ вовеятъ съ турцитъ съ голямъ успъхъ и късата робската верига на Македония?
— О, какъ не, какъ не! — отговорихка въ пъпомъ селинтъ. — Всеки българинъ тукъ клетва е далъ да погама и ще погама съ какъто може за извъзоване свободата на Македония: единъ съ оръжие въ ръка, други съ друго. Старци, жени, деца, всички ние погама и ще погама на великия освободително дължъ; всички съпредъ смъртъ си... Скоро следъ тия разговори, оставихме българътъ да си почиватъ и поискахъ.

А ние, тръгълъ отряда: на Йорданъ Стоцъновъ, Петъръ Дървеньова и Яне Сандовъ, взимайки подъ внимание чутото отъ вранцани, допълнително си планира на близкото въстание отъ Вардаръ. Г. Ив. Бълъпъ.

Протоиерей Ивань Антоновъ

На 31 октомврий 1928 година, въ гр. Луковитъ се е поминало на 46 годишна възрастъ Протоиерей Ивань Антоновъ, родомъ отъ гр. Петричъ.

Още на младини, като учители въ Сърското педагогическъ училище и пътничъ въ черквата, той е вземалъ активно участие въ нашето освободително движение. Проявихъ организаторскъ способности, той се радъвъ на полскитъ села въ Сърска революционна. Гроздъ, наредъ съ войницитъ, той бива арестуванъ и осъдънъ на 10 години стръмъ и тежъ затворъ и затворъ на ноще въ острът. Следъ