

НАІИСАо
РИСТО МИХАИЛОВИТ.
Ноклон

у Hовом Саду
ШТАМІІАРИJА А. ПАJEBHたA. 1890.

30LE ByJTITA ном црквено-шкотском ошштином вувовареком у слуакени одношај, пружила ми се је ирилнка, да давнаињөј жеъи мојој удовољим и да се са архивом ернске правоставне цркве вуговарске упознам. Како нисам држао, да Һу у њој Бог зна каквих аа опиту повесницу српску важних старина наһи, то еам се надао, да һу у архиви тако утледне општине, као пто је вуковарска, - која је још у пропноме етолеһу и но броју и по стању и по интелнгенцији својих грађана, међу овоетраним онштинама ернским једно од најоддичнијих места заузимала, у којој је Сроији регент Јова Тавриловић нонінкао, у којој се іе матн нашега Бранка родила, у којој је славни нан Byк вине тодина живно и деловао, Јоксим Новиі̆ евоју дивну ,Јазарицу" сиевао, један од првих граматика ернеких: Адам Арагосављевиf, а за тим чувени книжевния напи たорfе Рајковић учитеъевати, нои Динитрије IIоиовиf Чокеово „Затотворно село преводио, те у којој је просвеһено и родољубиво граһанство некада Вуковом деловану и свакој напредној и родољубивој ерпекој иисіи тако уепепно пут прчило,

- инак доста занимивтх и за новесницу вуковарских Срба знатних етарина наћи, које су вредне труда, да се нађу, од заборава спасу и данаиввем нараштају на углед изнесу, па ако ничега другога ради, оно бар да видимо, какви лй смо некад бнли, а какви емо еада.

Овом згодом нека ми просто буде, узгред осврнути се у кратко на повесницу самога Вуковара, у колико ми је позната.

Вуковар, садања стара столица жунаније сремске, лежећи на последњем северном изданку Фрушке rоре, непосредно на ушћу Bуке у Дуиав, бно је у предхрипћанеко доба знатна римска насеоби-, на, која се "Cornacum" звала. Судеһи по етаринама, које се из онога доба око Вуковара нангазе, држало се, да је тај стари град римски, јужно од садање варөшн, на бреговнма дунавским: Вучедолу или Скендри, ирема оближњем сету Сотину лежао. Но овоме назору противи се не само етрми и $\boldsymbol{-} \boldsymbol{y}$ наву неприступачни положај номенутих орегова, него и та околност, да се је у носледње време и непосредно у близини садање варопи Вуковара, на више места и то бап на противној занадној страни, на етарнне из римекога доба наннло. Једно од такових места је без сумње, шумица: „Адица" звана, која четврт сата западно од Вуковара лежи, и кроз коју се идући на познату задужощиу вуковарских Срба: пДобру воду", џролазп, на која данае Вуковарцима најиријатнијим летънм шеталиш-

тем служи. Сваком који кроз ову убаву шумицу џрође, мора у очи пасти, да је иста на све стране давно зарушеним окопима нсњресецана, на којима се данас вшше стотина година стари храстови дижу. Нри бољем носматраву тих зарушених окона онажа се, да су исти у са свим правим нотезима, нонајвине у велнким квадратима постојали, те да нису сдучајно, него у извесној, но евој ирилиц обранбеној свреи изведени биги. Ово нотоне поткрепъује и сам згодан ноложај те, на узвишеном, облом бреауьку деже е пумице, која је у наоколо реком Вуком тако онасана, да се на исту само преко прилично великих мостова долази. Сам случај је хтео, да се мишьене, но ком сам и сам држао, да је „адица" у старо доба знаменито меето бити морало, у пуној мери обиетинило. Једне бурне летње ноһи, ире неколико тодина, ишчуиа ветар, управо бжву доброводског прелаза, један од горостасних растова шумице из корена. Том пригодом изађе еа жилама тога храста на површину земье множина цигаъа и камеьа, од којих су нарочнто прве, но својој величини, дебљини и нелој форми са цигљама из римеких времена на другима местима нађеним, са свим нетоветне. Ваасник ове шуме, гроф Ели, чувни за овај догаЂај, дао је одмах затим око тога храста даље конати, но будуһн, да су се подземне рушевине на далеко у наюколо нод оближьь храстове простирали, те им се не могаше краја наһн, те се мора-

ло даље копање обуставити. - Осим тога, наишно се неколико година каеније, у башти пређе Самфнрове, сада нак куһе нароха трниьског Миковића у Новом Вуковару, приаиком одрртана чардактија, на стотину ветиких, дебелих, од земぇе печених цилиндара, који су један у други тако чврсто улешъени биги, да су се једва раставнти дали. Неколико тих ци.ииндара приоавио сам и ја себи, те драим да нсти без еумње од каковог водовода пз римских времена потичу. Штета, што се копање трагом истога тавођер обуставити морало, јер се наишто, да он испод темеъа једне, у авлији те куће тежеће зграде, према Лунаву, води. Све ово доказује, да и сама непосретна околиа Вуковара, не мање од орегова: Вучедола, Скендре, пак и самог Сотина на старинама из римеких времена обитује. Кад се томе у обзпр узме, да Вуковар од поменутих брегова датего згоднцје на Дунану лежи и да су Римьани своје градове ооитно на ирнступачној ветикој реци оснивати, те да су се на оним местима, где су ти градови стојани, касније знатне вароши подигле, као што то Осек, некадапњь Mursa, Митровица некадапњьи Syrmium и Земун, некадашњи Таияииит, доказују, мора се претпоставити, да је управо на земьинту, на коме се сада Вукөвар налази, некаданњњи рнмеки град Cornacum лежао.

У хринћанско време сномнне се Вуковар јон у повели краља Кодомана од године 1231. као „саst-
rum" (градић) под именом Влков нли Валков. Ова новеъа ${ }^{1}$, у датинском језику издана и у Фејировом Codex diplom. regni Hungariae печатана, гласи у српеком преводу овако : „Коломан, Божијом милошҺу краъ и војвода неле Славоније, ноздрав и свако добро. Да не би оно што се временом створи са нетим иропало, увела је предосторожност мудрих, да се то шиеменом сведочбом утврди. Желимо дакле свима до знања ставити, да смо насеъеницима крај града Ванкова станујуһим, наиме: Немцима, Саксонцима, У Ррима и Славенима саветом и приволом све наше властеле ту снободу ноделшни, да им у свакој размирнци, која се мену њима нороди, изван за крв, има судити њихов месни старешина, кога су они себи ноставили. За крв нак не може он сам судити, него са туваром града, са којим заједнички суд држати има. Taкоһер наређујемо да сваке три године дана у новом месту станујуһи, има плаҺати од сваких врата годишье четвртину динара но та木о да о празнику св. Ђорһа три дета а о празнику ев. Мартина три дела упааһују. Наре申ено им је такоЂер: да ако би који од них без нотомака иреминуо, може свој новац коме год хоһе оставнти. Наређујемо им такођер, да нико без одредбе суда из места њнховог не може везан иии санет буди куда одвсден бити. А врху свега, да не бинй у чему оскудицу трини, дали смо им аа становане цело зем.ьинғе

[^0]тога града Т. звано, еа шумом на том земьинту, званом Т., од које им допуштамо, да могу но својој вожи куһе правити и дворове градити, то им такођер дозволнемо, да смеју у Дунаву и Вуки рибу ловити. Наредисмо нм и то: да сваки, кад год хоће, елободно може доћи и да може, иродании еве ствари у кући, стободно када и куда хоће отиђи. Tе да се ово по нама уређено не може онозвати, зановедиемо саветом и цриволом нане влаетеле, да се ова наредба петатом наинм утврди, дое дајуфи поврх тога, да ни једна размирица међу ғима, не сме до међусобног боја доһи. Присутна је пак била ова вдастела: бан Јула са другим спном својим, наних товара велнким мађнстром, Никола од Зале, Оној од Шимега, Петар од Валкова Ђорђе од Барање жунани и премноги други. Јано нот. Господа 1231.

У овој повеъи номенути традић (eastrum) teжао је, бея сумье, на брегу Дунава, на оном пстом месту садањега Вуковара, на ком се данае израетитека богомода налазн, као щто то зидине, са којима је тај орег и данас од честн подандан, сведоче. Iлтета да се ове зидине, особнто у последе време, на очиглед варонких области, без еваке нужде, вине пута само ради прошнрења дворинта ғотово са свнм утаманише. Како с. је оно земдиште звало, које се у тој повеши тим становницима даје и она пума на том аемьи-

шту који се обоје са словом : Т. спомину, могло бн се, може битн, из саме нзворне повеъе ове разабратн. Значајно је, да се но сата хода од садање варопи, џрема обтижњем сету Петровцима, две рудине: „Митквци" и "Обрадовци" находе, на којима се, не само при орању на рупевине наилази, нето на гојима се и данас једно место „Старо Тробле" у народу вове. Свакако је данашња пијаца, на којој су на кат аидане куһе у каснијем талијанском стиау на сводове изведене, као и сви нобочни гдавни сокаци садањег Вуковара, који се неносредно на поменути орег, на ком се је градић находио, - насланају, касније поетали.

Beћ од тодине 1608. имамо, не само кратак оние Вуковара и његових становника, него и прияично верну сонку ове варошн, као што се нета гтедеһи са Дунава предетавъа. Овај оиие и санва Вуковара, садржани су у неком немачком нутопиеу, који се у поседу садањег бана Her. Преулв. грофа Куена-Хедерварија налази и воји је у књнжннци грофова Вндаји нађен, од којих је он властелнетво хедервареко наследио. Поктнеар, или вао што се он у том путопиеу латинеки назнва: „orator" цара Рудожфа I.: Адам барун Херберштајн, путујуһи са својим тајником Максиминјаноз Ірандитетером Лунавом на лађи, у цеаи да са турским парем Ахметом мир уговори, дао је по овом тајнику свом у кратво описати, а од чести и нарнсати сва вакнија места, која је на

томе путу щрошао. Из овога нутошна види се, да су не само у Вуковару, него и у околини Ердута, на ушһу Драве „Угри и Рауи" становали. Ово he бити у околици Осека и Вуковара Срои оних места, у којпма се сремеким наречјем говори, дочим еу села: Бршадин, Острово, Пачетии, Бобота, Габош и јон но гдекоје место од Вуковара северозападно ирема Ocеку лежеһе, којих становници и данас јужним наречјем говоре, каснцје Херцеговци и Црногорци населили, као што то и млога презимена њнхових становника као: „Црногоращ", „Ерцеговац", „Кланћ", „Мартнновић", „Вукотић", и т. дсведоче. Ради оригиналности језика, у ком је тај путопне списан, навешћу овде опие Вуковара, као што је у немачком извору садржан, додавии затим срнеки нревод нстога. О Вуковару вели тај иутоиие овако:
${ }_{n}$ Den 10. July sein wir vumb 9 Uhr wider: von dannen gefahren vund zeitlich auf Walkovar khomen, alda der Fluss Valko in die Thonau flüst, darüber eine lange Trugen, so Kheyser Solimanus, als er fur Sigeth die $2 u$ belagern gezogen bauen lassen, dieser Fluss ist sonst nit Schifreuch, doch zimblich braidt, thif vund sumpfig, dass Schloss ist vor Jahren wie der Augenschein gibt ein fein lustig vund zimblich fest hauss gewest, auf einem runden freien Perg ligent, wi es noch ein starckh gemeuer, ausen herumb vund sein Thicher hat, aber imwendig ist wi Türggische Heusser vast ganz rerwüstet rund unsauber, rund hat
einiche Wohnung, die Türgen vunder dem Thor vund sonst in etlichen Winckcheln wohnen, sein gleich wol zimblich viel Veldstuckhel darinen, herausen hat es ein zimblich schönen Markch, mit wolgebauten Pauern heusern vast auf vunser teutsche arth, bewohnt. In, Ungern und Räzen ${ }^{1}$, die Gegent des Orts sehr lustig vund fruuchbar, mit viel schönen Gärten, Veldern und Weingarten, vor Zeiten, auch ein gewaltig grossen Weingewachs, da sehr guter Wein gewachsen gehabt habeu sol, als auch die gelegenheit anzeigt, licher drrey meil..

Срневи зпачи ово :

- Дне 10. Јула у 9 сати одвезли смо се одавде и рано смо у Вуковар стигли, тде река Вука у Дунав утиче, иреко не налазе се две веливе һуприје, које је пар Сутемаи кад је на обсаду Сигета ношао, саградитн дао, $y$ осталом нмје ова река за повндбу лађа, али је прилино тирока, дубока и мөчварна, дворац је ире више година као што се очнто внди бно отмена и јака куһа, лежеһа на облом отвореном б́егу и има о поља јаке мддине и своје кровове, али из нутра је као туреке куһе тотово са свнм онустошена и нечиста- и нма неколико станова, Турщи станују под кашјоз и но не-
у) Y јсдиом хриатском каленару, где је оиај одломак тога иутониеа тако申ер печатан, neaı ce: „Ungaro und Räyon*
 Да, али тано се мазо даве казе, да еу ое Срби тек 169 . y Byкonap доесанан. (:?)

ким другим буиацима, такођер има ирнтично лепо тржиште, са добро зиданим сежачким кућама готово на наш немачки начнн, у нстоме стануіу У гри и Раци, предео места је приатан и пюдан, еа многим лецим баптама, ьивама и виноградима, такоЂер јє у пређанша времена било јако много винограда, на којиза је врло добро вино рађато, као што то и околни положај показује. ${ }^{4}$

Овоме ошсу придодана је колорирана стнка, из које се види, да је поменути двораи, који са својим кровићнма и торьлћима као некн мали градић изгледаше, на оном иетом брету лежао, на којем се је и напред наведени „castrum ${ }^{4}$ налазио. Вука је тада мало ниже од данашњега, године 1788. зиданога моста, који Стари еа Новим Вуковаром спаја, на десно савијена, паралелио са Лунавом текла и у исти, ниже брега, на којез се сада Францншканеки манастир налази и утықала. Наравно да о том манастиру, као и о Новом Вуковару, који су на стотнну година касније постаги, на тој слщи ни трага нема. Место, где се ови данас налазе било је тада густим дрвећем sарашһено. Исто тако је и брдо које се вшше садане српеке цркве диже и на ком се данас знатан део Вуковара простире у оно време пусто бно. На жесту где се данашьа шщјаца и побочни сока!и наназе, впде се лепе повисоке црепом нокривене куће. Нема сумне да су у оно доба и сокани: ддоына махала " „сурдук" и „апђелска махала" постоја.и као

што тө веһ і сама њихова турска имена доказују. Значајно је за нас Србе да се на тој елици, на ономе иетоме месту, где се данае ерпека правоставна црква налази, турска џамија са високим минаретом внди. Није ли, може бити, тамо и пре доласка Турака ерпека црква постојала, коју еу Турци по свом адету и по праву јачета у памију претворизи? Ко би то данае знао!

Свакако се може претпоставити, да су Срои у Вуковару и у оно време и пре прве велике сеобе ернске своју цркву имали; јер се и у самоме поменутом путопису, при опису близу ушһа Драве лежсhera rрадића Ердута такођер вели: да у окодини нотог „У 'ри и Раци ж живе, те да је свима $^{\text {ж }}$ соо́ода вероисповести зајамчена.

Но нанем патничком роду, пије у оно време, тде је све турскоме мачу и пустонењу подлежало, до андања сталних храмова божијих стано било. Стојеһи вековима пушком у руци, на мртвој стражи Хрншћанства, бнга му је преча брига, да оно мало бедиога аивота свога и својих очува. То је и узрок да се ии у Вуковару, из онога доба, о животу тамошњих Срба ниемених споменика сачувало није. Тек попто је наи народ ернеки јуначком деснйцом својом подупро и помогао, да Турии Срем на увек оетаве, ночео се је он приоирати, првом веднком сеобом ернеком бројно јачати, материјално напреловати, џрнкупьати се у црквене општине и грађену еталних храмова божијих приступити. Нен-

мајуһи снажнога и богатога нлеметва, саетојеһи се из самих трговаца, занатлцја и земљедетаца, без утицаја на нолнтични живот, а при том нодчиьавши од вајкада, но автономном евојству своје православне цркве, леше обнчајє њене, нотребама и осеһајнма своје народности ериске, кушно се је наш народ око цркве своје, она му је била тонло огњните, које му је ернско срце његово греја,о, она му је била тада једино јавно место, дде је могао и смео Сронном оити и ернеки осећати.

Са ослобођењем Срема од Турака, наеталияеу заиета пак и за Вуковар нови одношаји. Један део Срема, који је у прво време сав под ушравом дворске коморе стојао, буде у ночетку прошнота столеһа у властелинства подеьен, те тако потнадне Вуковар са свом окотином, под судбеност влаетелина најшре: баруна Куфштајна, а за тим 1737. грофова Елц. Попто је део Срема уз Саву, као војна граница уетројен, успостави се године 1745. у другом деду истога жупанија сремека еа сединтем у Вуковару. Како ова тако и влаетелн нодигну у Новом Вуковару, који је тада вроама варашһени пашњак, са једва неквлико куһа еачньавао, тене дворове, те тако ноетане брао Нови Вуковар, који се је још до 1848. у народу Марннни $^{2}$ звао, читава варош.

Народ наш, којю је до тада нод самоуиравом евојих кнезова стојао, осеһао је ове иромене, не само као терет, него је сматрао $у$ истима повреду

етечених привидегија својих, те је митрополит Apсеније Јоановић у првој скупштини жупаније сремске 1745. у Вуковару држаној, против уетројства нете, тнсмени просвед поднео, који је, као што заииеник те скупштнне жупанијске сведочп, одма поеле прогдашена највншет краъевског отписа, са којим се жупанија сремека оснива, без примедбе протитан. Овај за тадашњу новесншну нашега народа важаи спие, који се и сад у архиви жупаније сремеке нохрањава, нисан је латинским јеаиком и тааси у срнском преводу овако:

## „Савво оиfинство!"

Госнодо, добротвори и пријатежи мени најдрагоценщји и најноштованщџл!

Пошто је Њено посвећено парско и враъевеко нелнинетво наша најмилостивија госпођа, госпођа, у евојој материнекој о́рити и свом настојању око ошштега добра, као и сиаса и напретка својих верних тоданта, тако спооя својих државннх повева, воје је пресретнога паступа и крунисана свога, краъевсным сталежима и редовима издала, тако и крепопиу највише потврьенога чаанка 18 , послехње поаунеке саборске содитбе, по нетима сталежима донешеном, најмностивије рениаа: да се измеьу останих светој угарекој крунп од давна шрниадајуһнк, адда нав иа чеьусти наугавнијег неприатеда Хрнтђанства избављених, по дворској комори управваних нокрајнна, такођер п ово војводство-

еремско истој светој краъевској круни утелови и на начин жунаније устроји; те ношто је подједно обзиром на пренокорну представку свога вернога илиреко-расцијанскота народа, но прошлом те нете тодине слављеном сабору скушно ноднешену, такоЬер и то најмилостивије одредити благоизводела : да поменуто утеловљење привилегије истога народа расцијанскога, нему по преузвишеним негда царевима й краљевима, наиме славним цретцима својим у иређашњнм годинама најмилостивије дароване и но истом Њеном царско-краљевском величанству дне 18. маја 1743. најмидостивије нотврђене, ни у ком ногледу омаловажити и вреһати нема, шта више да претпоменуто утеловъене само у томе смиелу и надаље обстане, те пошто је $у$ том правцу, милостивом царско-краъевском решидбом, средетвом евога најмнноетивијег, на високу двореку канцеларију изданог заштитног отшиса од дана: првога јула настојеће 1745. године претюоменути народ свој оситурала: С тога ја, именом и особом васцелога вишенеменутога и.нреко-расцијанскога народа, како црквених тако и светских сталежа ово утеловъење и устројство жунанџје сремске, у кодико нето најмилостивијој вољи и намери њеног царско-краъ евског велнанетва одоварало и иетој одзивало буде, нодајничком покорношьу е велештовањем иримам и драговољно прихваћам; $у$ колико бл нак нсто утеловљење, нацред поменута, по иретцима наним, цроливањем најарагоценије први стечена ста.

родавна црава, приннлепије, слобонтине и иравице као што су у прошастом сабору краљевине утврђене і такођер но славним ста.лежима и редовима кра.ьевине У гарске и сјединених делова њених прихваһене и узаконене, за сада ия за будуһе, буди којим начнном омаловазнло, ноннзило или вређало, то иротив нетог, а најснлније на темељу чланка 46. сад поменутог носледњег нли реко-расцијанског народа врху овога образоженога, законитога просведа, уобитајена шнсмена потврда изда и да се подјддно, како у моје и ластнога евентенства име, тако и у нме целога народа ааконито изабраним депутирцима, црввеног и световног сталежа, који еу позвани да над највнном службом Њеног Величанетва и над правнма народа бдцју, као у шрошнн, тако и у будуһе саавати се имајуһим славним судбеним скупнтннама, прннадајућа им столиа дозначи, те остајем са наразом дужнога ветештована славнога опитинетва

најобанезнцјн посаужнтеб
Aровнијв Joanoвић c. p. архнешнсков п патрнарх.*

## Дано у Карлозцима дне 8. новембра 1745.

Тако патријарх; а народ нан, као хришһанин шобожан, као дижављанин веран, као граничар храбар, као властенннки ноданик кротак, заузео је тврди бедем своје цркве, те је из црквених скупова, у граннцама вакона, али одууно одбдјао оп-

тре стреле, које је снажна римска хперархија на негове светиње : цркву и народноет, у оно време жеетоко упирана. Нису онт своје и онако саабе силе, у партајским страстима узатудио пратилн. у нлеменитијој ледности и проетодушности шнховој, цркви и својој и роду своме одани, етојали су они на бранику својих ирана са евентеттцима својим раме уз раме; пак затои јесу црквене архиве онога времена светла огледала сдоге и свссти народне вредна: да се у њих и ми огледамо. И с тиме предазим на сам задатак, који еам себи редовида овим поставио.

Архива срнеке правоставне ошштине вуковарске, налази се $у$ торну, средње, једноставно, али врло укусно зидане цркве светог оца Никотаја, неколико степена више звонаре, у тепој, јакьт зидовима, великим прозором и врати цровпиеној соби. Ступивши у нсту, зачудио сам се множини, у омотима новина стожени сниса, којих се рука човечија судећи по стану у којему их нађох, давно, врло давно дотакаа није. Оснм тих спнеа, находи се тамо, норед проннаних за боғоелужеюе потребитих књнга, још неколнко такових богословског садржаја, које су све у Русији печатане, а пма и потдекоја "Србуға", даъе неколико стари домовника и једна подебела увезана иисаиа књша, садржавајуће архшастиреке ннструкије, нонајвние мптроиолита Павла Ненадовића. Beोи део у тој архиви находеһих се спиеа, шонајвиие из пошлог стозеһа,

састоји се из венчаних извесница, не само иротопопцјата вуковареког, него и ия садањег протононијата даљеког, шндског па чак и митровачког. Даъе налазе се многобројне архијере́јеве посланице, ноздрави, напутци, такоlер по највине од митропоанта Павла Ненадовиһа.

Немогуһно ми се свидино и но краткоһн та расиоложену стојећета ми времена ин но незгод јесенег доба а ін по тескоби ове собе ия толике множине зоркаших списа, нании на оно што је важније и знатнцје. Најнеһу нозорност обратио сам на списе, гоји ои се односнаи на доб́я џре прве велике ссобе ернене. Наравно је да ми је потрааиване то, обанром на тоаиа турека нуетонења, нојнма је тада Срем пак и Вуковар иаложен био, без уенеха остадо. У једној црввеној књизи наиђох на један днетић без датума, за којн држим, да је много старији него ли црвва, у којој га нађох.. Са нетим лиетов, моле, на вему нодннани кнез и кметови "Haмда Берка" протонопа вуковареког „Кири Oе-
 нуети неком Јичанину Мидет венчати се са њихоном девојком Јетом, јер чују да он 'y . Һиц жену нма. Старина овог листића види се већ од туда; што ку у овоме од вајгада чието рнмокатоличком близу Вуковара тежеһем селу Верку, у ото доба, кад је псти инсан, и кнез и кметови ваши правоелавии Сро́н биди. Не трео́а давле да се дудимо. ако и у многим другим римокатоличиим меетима ок,

## 18

Товарника и Шида неб́ројено Срба западне вере наилазимо, који се Мияошевићи, Митровиһи, Стојадиновићи, Стојковићи и т. д. зову.

Напавши тај тистй у једној нњнзи, обратно сам веһу позорност на остале пшнте ї на орман у ком се стареж: одежде и друге утвари црввене у тој архиви чувају, те нанђох тнм новодом на два споменика, који еу таковер далско старщјт ол цркве ове, у којој се похрағьавају. Једно од тих бијаше антимие, на ком се нз натннса впди, да је још по митронолиту И.ији Таковнһу за вудовареку щркву посвеһен. Премда сам обзироя на старину петога и таданег тутора и џрввенака упозоpиo, да та добро и на сигурном меету тувају, зачудио сам се, нада ми пре кратьо времена пети црквенак, ког сам замолюо, да ми тајј антимие пзда, да наднис са нетога за ове ретке препинем, одовори: да је исти нестао и да га је по свој ирилици један од каснијих председнна са остадом старежи прныком оправе одежда пројаму издао. Друго бщјаше евангемце, које се сад у тишјаннеј иркви свете Петке на „доброј води" крај Вуковара натази, из кога се без сваке сумне види, да су Вуковарии давно пре ове еадане пркве и то јоп године 1702. свога свештеника, дакле и пркву пмали. Ово евангелцје, у зеленој кадифи везано, има на предьој корици на порцулану и.и такозваном имелцу лено бојаднсани лик: св. евлнгетнете Јована, а на етраяним корнцама срео́рни оков. Ието је не-

чатано у Москви 1701. године за време владања цара Петра Алексцјевића (Петра ведиког) „всея великія, мадыя и бвлия россіи самодержца" и надази се на њему доле на првих пет листова ово написано:
 Кіковара вь: аккто, зсі. (7210.) а ш рождаства

 pínтá Hoغ̀sıpia ह̄s (26.) "
даве ин стедујуһнх шест шыстова написано је доле ово:




 сиан Радосак с. p."

Али и нз прквених рачуна од године 1758. и за тим сзедујуһих година, када је сад постојећа црвва украшавана, види се, да је ире исте стара црнан постојата; јер се у тима рачунима често нанлази на места: „за Sираваєніє повід црквн". Жао ми је било, да ми нщјс за руком ношло, на ову стару црвву односсһих се даънх шнсмених спеменика наһи. Најстарији сиие наншао еам од год. 1732., из кога сам на велико задоводство моје разбрао, када је и како је данае постојеһа ернека цравоставна црвва вуковарева постала. То пнемо митрополита београдеког Викентија Јоановиһа, са којим он свој архииастиреки благослов на кушъене прияога за зи-

дање те цркве даје, нађено је у једном омоту међу номенутим обияния архијерејския ноздравима, те тдаси овако:
„Викентіи, Божісю Милостію Правоставныїі Митронолітъ Вєлрадскіи, и всего народа Хрнетїанскаго нод властію пресвьтаьйнаго Римскаго Цесаря обрьтающагося Архіенеконъ и егл Цесарекаго Величествія Совътникъ.

Нонеже како прннедте нъ намъ житеаи вуковарскія и преставивше, яко имьють Втагов намђреніе свое вадрузити Цервовъ во имя Святдго й всехъвалнаго чудотвориа и Архнереа Христова Николая Марлнкннекаго, обаче тропкомь на тую потреб́нмъ весма лишени, и сами къ соверненію иривЕеть конечно немощни. Тшмяе убо от тоя начатін Благословеніа Господня п за щрепоручитение иисаніе екупа всепониатйше проенна. Их же зп доброе намtреніс и усердіс хвали достойние виддвше, презрвніемъ об́щаго прошенія нх на сааву и хвалу Бога выннаго творияое отрениеа отъ наль невозмогохомв. А при томъ и сами видимь, да кинечно без помощи от инихъ странахъ кь Бдагозахтевателному евоему намқреніо сами от себь прінти не зогуть. Сего ради яко Боголоб́езнвинимъ намь
 хісреомъ и всему честному прковнозу причту, тако воеставнымъ начаднимь нодначалннм и всђмь обще православнымъ Хрістіяномь по состоннію чина ия


оиреділеніи сіи Господари. . . . . . . ') и Стеванъ жители вароши вуковарскія пріидуть саеимь нашимь пнсаніемъ, Влаговонте их уеердно прінмити и милостыню кто чимъ можеть на таковое boroyгодное дв.ло подараватн не отрицайтеся, да ои общею вашею номонію возмог:и ддло еже на елаву Божію кь совршенію привветь.

За поторов и Святыиї великій тудотворець и Архіереп Хрістовъ Николай, киждому, якоже и есть номощію вездь и на веякомъ мбеть возмездити готовъ и имена миаостинодавцев рьчно во ономъ храмь воепоминатнея будугь со сімъ и наше Архнерейсоя Паагословеніе возенлаюце остемъ.

Данно въ наной Архіеннеконеко митронолитской Резидениіи Ђьлградекой декем. 20-то дне . 1732 года.
(M. II.) Викентік Јовновичъ с. р.

ІІ то је писао митрополит, за кога неки шисци дани веле, да је бно оруbе у рукама нашему народу и верозакону неирцатељекия. Но нашао сам у тој архиви јои једну иеправу нетога митрополита Викентцја Јоановиһа, шнеану но њему у Вуковару гонну дана каснцје, у којој он као ирави архннаетир повереног му стада, бринеһін се за нанедак и бтагостане опитине ове, истеј из властите побуде своје напутак и нравнаа нзааје, на

[^1]. који налин црквени и нкотеви иметая мноанти ия на који начин са нетим корнсно управъати имају. Ова пеправа, која је; као и прва, велиния трудом и за оно време особито лешо и титко нисана, говори у кориет тога митрополита сназкнцје, него што ои му то икаква помвала с друте етране допринети мог.га. Из овоға вндим, коливо право имају они наши нисци најновцјега времена, који овөг митронолита у обрану узимају. Ову другу нстраву мптронолита Викентија Јоановиһа нанан сам у петом омоту са првономенутом. Іо свој приаици, бавно се је он, шищуһи ову другу пеправу, у Byко́aןу да новосаградену щркв посвети. Мста гаси овако:









 снода бога все усерино проснме ін келиме.






 требователнрыи, и цриличнимп приводити, 度то и




 драсоть ирив естн, сего ради и расположеняо, а и самымы вамь извбеко вь каковыхъ елучаех миностына іІ приходb чинител гркви святвй/а аа лучшеє вьдвніє и во Інструкціи восцомянетея) јакоже и
 быль. А и всепи, бене инако бывало ниже приходв надтежащід когда оскудьваль. A दакоже покнаалося намь вндвне бо хесапt, да весма мадо еія цішовь евоего етяжаиія въ готовыхъ ймветь, фф чимю могла бы сама себе свонмь приходомд къ потребь дя
 дучи от тодиваго времене како щредсказахом прыходь не оску, ввади, а не мистимъ ниже глемв да би кто имฎнія церковная себе џритжжать, илиғя и веи междоусоюнћ грабежетвовали, но усердіє имате хощете п тщитеея јакоже во васв видимъ. Но что сему џричына ова естъ fако то сель оыша настроенія ін нечжиная урежденія въ приходках и разходках црковныхъ, тако ї въ прибавленіи милостыни и нечинноє въ ноставтеніи церковныхъ слуаителей или синовъ. Но что когда на цековъ прибавлялося то пани бев

вбдомости не на црковъ（по̆о видђ，то биед на ней） нотрошено．Мы убо видьвние таковъ убитфкъ цер－ кви сятвй нехотфтпсмо молнаннем в пропустити，но јано паетиръ и надемотрнтель тоя неправилная стровнія возофиетавше чннь и урежденіе уетано－ внти за благо быти разсудихомъ fако цернви на Iнтересь of велельиіе，вамь же всぁмь на честь и нохвалу да будетъ，какр ннжае Еинтрономв ін Cь－
 реждуется，Еже будетъ ймъ Інструкціню Сице．

Блағоночтепымь нашимь питрономъ дерквн дя көвжренн варони воляднаго католіческагоЈеросалім
 нн Кашамажін кой еуть по благоразсуаденіг напему

 жденный и опредвленіи џромыслител над двломъ ириходовь и отходовъ вынереченндяя деркви，и
 ніе того постушанія зваиіо прилчествующее како творити и одержаватися нмвють и долженствуюти опредвленнымя послдующимъ образомъ．Јакоже

1．Что сутъ по уетаву народа нашего зд末и－ няго но－раду избраннін и ноставленній церковни питропи на лвто 1733 ，Такожде и вь напредь п－ опредвляеми，и иже поетавлаютел будущимт вре－ менемь за наредбу щриходковв и разходковв і того накормленія да подхежать сов末ту，и отреждснім нашему и со совьтомь и нитанемь каждов етровніе Talumathent
Yuchian baprum

К．лагоав（ное да творнть что естъ за ползу церковну． Нанначе

2．От наоранныхт церковиих штроновъ но ис－
 от вих рачуня обнчныдв от ирихода и разхода за свид末телствонаинымъ образомъ пред намветникомъ нашиұ̆ примити и раздрьшителное шнсанія имь дати， ал новоноставленнымя изввстіє учинити како ниже повћгено．Такожде

3．Иабраніеже церковныхв иитроновъ сице да будеть како и до нін末 обычайно сь разеужденікм обпине варонке нзбиралоса и но ряду ходило тако и вь напредв да будеть кромь когда изберут да еуть должии къ нашоі̆ мьрности за потвержденй申ұ

 коже наянамснованно от чо церковъ свой приходъ
 иравднікау тасомь，от звонъ за преставлпыыхея，от

 ващद，еобраніе，об娄娄іи свечарекія и вашаревія，от продаемых св末щь церковных．Назнаменованіе что церковъ въ готову і на Іитереея но облитаціях нићетъ．Назнаменованіе вересін старыя，что кто．и за что доаженъ．Назнаменованіе что кои нерковный синови въ промднн свови саужоы церковнын свђщи


и воска другимв новопоставтеннымв предадут. Назнаменованіє прилога разичнаго во вещех что вто
 цервве и вещей церковных обрьтаюпихея сего вре-
 въ кутію пкодекую пи но урежденік протокола веявії ириходв особито да непнуетен со извћетіемв месеца и дне да знаетея за будудую намать. Уом образом
5. От таковаго прихода что пріияутъ / нздавали и на что трошити на страну перковну, да квитанціе прнмают и разнино каво тронакв будутн
 како покажется формуларъ нін末шшымь церковыымъ нитрономъ, уетронтея и в нацредъ ,а одержитед/ ды болне наредбы и прнлини вь будушев время. Чтоже ееть
6. Когда кон от хрістіяня, теетаментн, дли

 настоить накормити 10 елику что болие и в ásмoжнее видитеॅ. Кı томуже
7. Ковму церковномр, то ееть нономарру отрежденна будеть кутія пколекал, убогых, болных,
 да будетв напим печатоав, чли назћетника нание-
 сіи кутын реченыхъ приходонь особнто да держжа тел и да не трошител ни начто ни употреб.ляетея и особно на то позөрь да имьють/ Ничто менни
Tyubounve - chanzing
8. Когда сумуу новаца совокуилть церковны сннови, Елитроном на квнтанціз да издають како нсправно прочнслитея можеть и вромв сумнtвнія щри-
 вђетно водочненятея и от коеди бо етраны да щромишаяють елико можно прибавляти на перкву добіяти да усердетвують. Наначеже
9. Како мћцаном рдфнным терговцемь привручено ееть от насъ, тако и иринелцемв да которіи усерде имтють на сію церковь милостыни оставнти ити дати да без веяваго сумивнія симт, Еиитропом церковнымя врудитъ в сноменъ да в вй: шуть давнаге има жнвылв и усопных будеть, і! таково имя сващенници должни споминати и отелужити противъ зи.оотыни водико вто дастт. Аще парусін въ сноменъ парусійскій, сарандаре въ сиомень сарандарскіи, щроскомидію вь сноменъ проскомидійскій, Сващеникомъ же что служатъ за трудъ их да останится она четвертеп неделя/что \#еркнн от них таса ірінататл. И тако нареждени тутори уесрдно и душевно поаор да имћют, како за доходке цериовндбх от жавых и усоппих милостиню, тако и да настоятъ шедеяати изеня свпцснникомъ восно минятн и позорствовати, да свлщеницы таковая одожкуютъ і отсяужуютв. Къ, томуже
10. Епттроны да нмтют перконныи сандукъ гдв два аатвора да будутъ и тако един кночъ единъ епитроп да нмђетъ, а пакъ друсій клочъ другій, да егда от ектисијархов перковннх ныи от ко-

голибо ирихода иріимату новцф оба да ирнсуетвувотъ, сдинъ кромв другаго да ничто можеть твори-
 ствія което от нихц по нуждъ и преноруцв отсудетующано да можеть и еднь дтворити вли да даеть ключь единому от госнодаробтв нарочитвах, когда коп хощеть камо путовати. Шаки
11. Должны сутъ Епитрои нозорт, имвти кои от них при дому обрьтаєтея поскщати болныя хри-
 священниъъ щцеть болнаго кого щриестити, да пујть тогда первъе нашему иямветнику тако и Елитроном возвбстити и Еиитрөнъ бой пондеть со свнщенникомъ болному, прежде нежели лыйти, доыкни въ
 состате́я辰 съним куино ноити и болнаго ио хрнстіанеко $\hat{f}$ должноети накгонити и наставити подобнь тестаментъ учинити и ходатяйствовати первве об́щои нуады, на церковну етрану, школеку, и
 єливо сто духъ сватый наетавнть но возмоаноети миностнню упнеати ио оставити. Сице
 ирічти/иаи тутори во дворъTи изявыти и по воз можности милостынн датн. Tако и адавоу/р веять да знаеть, за мадое звоно сиромах да даеть єдниъ маріяшь, за два авона два маріяна, зп трп звона единъ талиръ; от богатых " ередных 1 фе за мало


$$
\text { Tla tur } 3 \text { ofi; }
$$

шфх сугуб́о, ныи и выше против имвніл. От ненмущыхже, или убогих и коияъ просител туне у малое дай да звонитея. Пономаръ же или звонар да не нматъ звонити дондезе невозметь допуиеніе от намфетниканашего $\sqrt{\text { и }}$ ненрінитъ указ от Еиитрона, и не будеть уреченоз аа звоно патнть нии занисатъ. Которыйве дастъ сарандаръ церкви, тако Архієрею и прочимъ миностиню протнвъ сижы, таковы《/ вь црвовной порти можетея иогррости, и вине звонитл и више священника облениефя. 1 ноторый даеть нарусію и за болныл учиннть митостиню, на цериву и школфм, тому звонити во вел̆
 под тороном, и тавовому веи священии обрещиея
 авонити, три прать у вея три аа поли часа авони-
 и но оия гу гробу, и но шогреб́еніи до кудъ разихетея народъ звоннтн. А который выше от пару-

 вансоннатому натину редомь до нотреб́енія да
 мйити аа недеию дией на даиь два крать по




 щифнваціи предатыл сутв, " кия ниховом отғоворю, они да имねюот нод ниховры затвору держати, и на

 дешши, оныл на праздникъ да имъ дають, хуждииіяан на катадневно да употребляють. Во олтарв выне онрута да ненаходитея нежели елико нотребито есть, да некваритея и да нмыють внутръ вее рядно и чнсто держатдия савижно и се ееть понд. марекая дожкность, сыленникомь же вннги на про-
 ovare Nomat
mans go hum. of ramion vorvatucy,

от среднын 6 ф. ци от меныых или посаыддых, начеже богатых и падиныхъ во убожество, а хотяще ири тамнтіи конатиея, $\sqrt{ }$ а сще иреfна твлеса и ни еже на другое мвсто погр $\sigma$ бртнея, оставыяетея на е разсужденіе Еиитрономъ могущій елико вящше да дабтъ. Тако накь
13. Епитрошы црковный вещи еже имъ по сне-

 кинни ещеннщц ходатайетвовати щрп дыевнихь Боголюбцевъ Хртіянъ, одежды, сосуди, книуу на црковну странну. Јакоже
14. Црковный ештроны, начеже шономарй да имвютъ надемотреніе/за свъщи, туміан, елеї е е чроч. сізже сутъ должноти пономарховъ, а мм рнно Ł
 ввдомости ештронекія творити, ін нод мановенोем

зановветію енитроненя 10 быти и новиноватиея и но－ слушаніе творити．Сізже доажности исполняти обвя－ аани сутъ ：во олтарі чнето дјжати и пометено，и вея сосуди очищати одеждыже савіени по всегда да будутъ，свъщнине，ноліелей и кадила надемотривати， ирежде всякаго ираздника да естъ св末тло и очищено и обь ирешрати чистити，сице пред всякую недьлю，
 пометена．На время правила црковнаго въ дворъ на блгосовеніє да прнходить и на всякомъ правиль да об́рьтаетея номоществовати начеже на лутургіи и аа лутургію по̆треб́ита прежде приправити вся и со страхом божіияъ служеніе свое да нсшолняють．Аще－
 ностъ вь чем либо прегрьшать，и свое служеніеле－ нолннтъ，＂И др нодеранутя＂никому относнти от цркви св末щи，туміанъ и елей и проч．недопущается，и о
 и настананють и честократно да соввтують и сло－ веснъ наказують，аще ли не будетъ престати но
 лтенх въ дворъ ебпвнци й тимо безсловесное нака－ занік будутъ нмьти．А пакь

1亏．Епитроны да имъють взяти кутію црков－ нуш особъ，и едннъ от них да нондеть но вашарах，
 но，возмажности．Сверху сихъ．

16．Прнзвавше майсторе от св末щей उат，и до－ говй уетроихом за дитсресь црковный енце，да вси yproblum huce，ge yake，arre kosmojr＇ damo wabe

людіе от црквя вощанняеленtн пвною купунть，а не от майсторовъ，восакь да будетъ црковныіі，май－ етором платити／аа ц末ланіс енев на веяку но ядин
 на веяку оку отоитиея 10 драма．Страні 20 дтвне и．ли иновьрніи прфходдниф чресь варонъ свободно阵 ееть таков продавати кму，обаче не варопаномт． Кутія школная вы црквах на свое время afio да проходить／fiя поможенія учаиихея убогих тытт．

Въ заклоченіе же сих преднепианних во $\mathrm{I}_{\mathrm{z}}$－ етрукаіи опреддленных Епитроповъ и пономарховт．


 тову веть и пакъ что на потреоитая нздаетел，／ 7 па－

 и родк црожокуль црковном，нмена тых нанисана оетанутв．Токмо нарежденіи елужителіе црвви сер／а да тщртся но нарежденію нашему все шсіравно да будеть，Бог же своею бшодатію да вразумияд，и
 началнатб Архинаетыря ППдовоадаянія за сі户̆ вос－

 нарний вароии на 1733－го．Года мца октом．15－го дие． M．II．Викентіи Ioanновия с．p． Нонто еу тако наши црадедови у Вуковару овај леии храм Ђожаји саграднли，и правила стекли

на који начин би црквени и шкотски нметак множити могаи, прионити су они, са њима својственом побозном ревношһу, да иети што достојније уеаврше и украсе.

Важна је у том погледу за повеснщцу срнеке иравоелавне цркве вуковарске вњига црввених рамуна од 1759. до 1813. годнне. Ова је књига тврдо увеаана и потиуно сачувана, те има на првоме листу настов :

> питве свето Николаєвеке вуковарске

1759-го лвта мною на концу подшисатомъ сочинися и Еиитронояъ саутвердитимъ Бжоговъйномъ оцу Јоанну Воннчевићу и Манойлу Јанковичу казанчій в руки предаде се да оны дотжни будуть чнето држати шрибытак д末лти ип но внутаръ назначитима руо́рнкам право приходе и расходе ушисивати. Јако же и ураменть ихъ паасить и на той конец сій аавночено у Вуковару више нисатаго двта Јануар: мца числа 1-ro.
(M. II.) Терасимв Радосав с. p. A. E. Митр. Ezархъ. ${ }^{-}$

Не само да су у овој квизи од године на годину еви приходи и расходи по појединпм ставкама увриттени и ночевни од год. 1791 сваком ноједином годншнем ратуну придодан нменик особа, којвма је цргвена готовина у аајам издавана са датутом обвезнице и оанаком дужних свота, нето су у иетој нотевши од 1713. до 1813. године сачувана

имена а по веној чести и власторучни нотшен и нечати протонопа, енитропа, осталих црквених саужитеља и многобројних срнских становника вуковарских, који су тима тодишњим скуповима присуетвовани. Само од 1769. до укључно 1777. године ннсу рачуни носебно за сваку поједину годину, него за свих тих шест година једно за другим у ту књнгу увриттени и дне 7, марта 1775 , не само ноттисом црввене ошштине него први пут и потином прнеутног жунанијског повереника оверовъени. Није ли може оити ова постедња околноет, у којој су Срба тада повреду зајамчене им црквене автономије ематрали, била узрок неуредности, која је тих тодина у нолағану црквених рачуна завладала, те да су тадашњи ошштинари волели црквене рачуне у скушу непретресатн, нето ли да он донустнли, да им се том приликом, присуетвлм повереника еветске области, црквена автономија вређа ; пак видеһи да им отнор не номаже, напокон ту новост почевни од 1775. инак уевојитн принуђені оили.

Прве рачуне од 1758. до 1768. супотиисивае је митронолитски ексарх Герасим Радосав или Радосављевић, а на скунном рачуну од 1769. 20.1774. налазн се потние ексарха Данила Богдановића; васније пак, од како су рачуне повереници светске област еупотписивати почели, не налаве се вние на нетима потшни ексарха.

Иа ових рачуна видй се, да је нова црква у прве три десетине година-од постанка неног носте-

пено укранавана, y нетој постојеһе од нозлаһеног дрвореза врло укусно саставьено темило, које је осечки дрворезник Фиртхер правио, нодиннуто и вештачки бојадисаним пконама щровиђено. Године 1763. аавьужно је цели свод црквени промеиити, корон расщространнти, торани и шкоду иравити. Поред свіх тих ооромних трошкова, мнокано се је инак иметак црквени од године на годнну тако знатно, да је нети, који је године 1758 . своту од 2126 ғор. износно, годнне 1813 . на своту од 13130 тор. 31 кр. нарастао. Ово се може највише тој околности щриисати, да се је орој иравославни Срба у Вуковару још године 1763. на толико умнокио, да се је веһ тада на аидане још једне цркве ириетуштт хтело, што тадашње светске вдасти допустити не хтедоше. Тім поводом ностала је на корошу те цркве и сад ностојсһа канела Св. Великомученика Георгија.

Дане се из потниса на овим рачунима види, да су, од 1759. до 17,8 . у Вуковару варонки внезови понајвише православни Срои бнли, и то 1759. Гавризо Димиһ, $1760-1762,1767-1768$. Арееније Поповиһ, 1763. Стојша Мизосав, 1765-1765. Туко Костиһ, $1775-1778$. нещрекшдно а за тим и 1784. Єтојан 'Чавин. Веројатно је да је то и осталих година а нарочито п после 1784 . још дуто времена случај бно, без да се то нз нотниса на тима рачунима види; јер је познато да су Срби у Вуковару до најновијет доба и ияетком претежниыи од ино-

вераца били и далеко већи орој становника него ли данас сачињавали, те да се је до ире $20-30$ година сва трговина и све куће на пщјаци у руку Срба находиле. Такођер је варошка ошштнна ову иркву у оно време разнім прилозима и то нарочнто прилозима: „од щрофова" „Штофкрајцара" ॥ „пупилеких крајцара" иризично потномагата, које ситурно не би саучај бно, да Срби у варонвој кући нису одлучну реч водиат.

Сномена је вредно, да је, нао што се на те књиге видм, ноп Игњатије Михајовић од године 1764 до 1781. као парох а од 1782 , до 1800, као прота, дакле непрекидно пуних 36 година свештеником ове цркве био и да је нети кроз цело то време готово све ове рачуне својим нарактернстичним, читкнм, округаим и крешким рукопнсом писао. Овајј свештеник бно је узор настир евога стада, те га је щрквена ошштнна године 1797, нап што сгавка 8 раехода тог рачуна сведочп: $\boldsymbol{n}^{3 а}$ отливованую рто $\begin{aligned} & \text { у време кужно }\end{aligned}$ етаду евоему слуабу" знатним аа оно нреме даром од 150 тор. наградиаа. Име шегово стушао сам и ја у своме детинству од најстаријих вуди с всники пијететом спомньати.

да видимо вако еу наши стари са црнвения иметком управљати навестину иа ове вњиге два рачуна 11 то:

1. Рачун од год. 1763. из кога се види како и којим новодом је номенута канела светог B. М. Г'еоргија на коропу те цркве постала. Овај ралун дааси :

Варошъ Вуковаръ
Црвовъ свето Николаевская чрезъ своего Eиvтрона Теодора Петровнча, от авта 1763 -о Јануара 12-о до тогоже льта декемв. 28 -о добила у разнчности, вако его особито тефтеръ кой находится нод Нр. 6. ноказуеть а здь у екетракту видити есть


Екетракть
1-0 1762 -о aђта дато е ему у готову 1334 ф. $271 / 2$ н. $2-0$ На цъли годъ прихода ималь до 17 б8. лбта декем. $2^{x}-0$. . 400 \&. 80 н. Особито кнеаъ Стойша Мидосавлевичь у своему кнежетву и ешкутству що е од щтрата и у раздннности прндобіо 60 Ф. то е за етіхаръ у црнву дажъ

$$
\text { Сумма . . } 1735 \text { Ф. } 71 / 2 \text { н. }
$$

## Іотрошито

1 -о у раанчности на црковну по-
требу чреаъ 1763. льто. . . . 252 Ф. 8 1/2 н. 2-0 А сада у roтову ін на дугу но

облигаціа имветь . . . . . . 1482 ф. 24 н. кое чини горня сумма, . . . . 1735 ゅ. $71 / 2$ н.

30 фор. школски било и Николи Вупіуу на храненіе дато.

Коя готовость нодь нечатомъ на храненіе новоноставитому Еиттриу Петру Міатовичу щредат-

ея, да онъ готовоетъ хранитя и приоптокь иркви светой дъетъ, а за управленіе (но отрежденію от опщества) торня и щри цркви нкоде и друга г. Еии трона именемъ Гдаръ Теоргій Поновнчь и Г'еортій Костићь, да они сна тронца совокушно нодъ Настояніемъ Гдна щротопресвитера Movcea .Іукича и Гдра Стойне Милосавлевича кнеза адбиніа вуковарекіа варони нопеченіе и бригу им末ють матеріал ириготовити, маісторе наћи, погодитн, како би льта 1764. нколу у койон пма нод еднимъ қровомъ три собе и кухина бити, и торанв репарнрати у соверненетво привест могли.

К томуже за нуаду и потребу видвлося оптл, особито едну канету созидати да неби во днн праздничння и недели мадежъ наиначеже слуге и етушкине Вокіе саужбе, молитвословіа и стоо прниащеніа лннени бивати, и зато общим согаасіем 2 -ва тутора и то еств гдар Гаврійдъ , Димиһъ и Арееній Шоновичь избрати и соутвердити есу, да они за упцанльніе речепія новія цркве нти капеле, храма стаго ведико мченива Георгіа, Влоеловеніемы Ныхз Висонодоетоїнџйнаго Іреосщенства Ексцелен: Іравоелавнаго Apxienкна и Митроноліта Гдна Гдна Павла Ненадовича,

іакоке и они предречени имьють за управленіе касу собпрати, матеріалъ прнготовлятн, яаусторе погаћати и иеплаћивати, а колико от куда и от кого но примаютъ такожде котико када камо и за какву нотребу трошетв право н в末рно приходе и рааходе

у тефтерь унисують，како у време свое предъ цр－ ковннмь ноглаваромъ и обществом праведни свой и рачунъ моћп дати，тако на сей консцъ и закључися 1763．декем．28．у Вуковару
（M．II．）Герасимв Радосав е．p．
А．и Митрон．Ексархв
（М．II．），Мохеей ．Іукичь с．р． протоноп вуков．
玉укоКөетићъ с．p．
Теодорв Петровићь с．р．
Јоанъ Теняцъ с．p．
Георг：Поповичь с．p．
Евтимие Виденовичв с．р．
Teopril Гay ．．．e．p．
Apeeнie 川оповичь с．p．
Николай Марковичь
Јоаннт Ісаковичь
Цривени синови：
Атоніи Бачинчанинв
Evтvмíл Јовановичь
Јоаннь Бубнаревичь
звонар
Пколекый туторъ ：
Николай Вуичь
Cvpoтинсві章 туторъ：
Ваендій Нештинащ
（M．II．）Cтоїна Мидосавы с，p． кнезъ

> Еша Тегелтияв ешкуть Мидивои Мединацв Іанаотв Динићв Мищко Даміановичь Мишко Казанджіа с. р.
2. Рачун од године 1794 нз кога се види када је набављено и колико је коптало оно ве.ико евангелије са којим се срнска шравославна црвва вуковарска и сад цраведно дичити може.

Ово је евантелије у Москви 3. фебруара 1769. за време дарице Јелисавете Петровне печатано, 70 цм. високо, 50 цм. широко и 10 цм. дебело, у Фнној тисканој црвеној кадифи круто увезато, са обе етране добро нозлаћеним сребром богато оковано и таковим нстим шарама искићено, стоји на часној транези у стакленом оквиру, те је, почем се врло рекко као о ускрсу или богоіавлењу унотребљавацо, еа свим добро сачувано. На обе стране корица налазе ее по пет средњих, округлих на белом порцулану или тако званом имелу укусно бојадисаних иконица и то, е преда у ереди: воскресеније, а у Һошковнма евангелиете : Матија, Лука, Марко и Јован а на етражњој етрани у ереди: вознесеније, а $y$ hопновима пророци: Исацја, Јеремија, Језекил и Данино. На ноеледњем листу испод корица внди се наиисано руско презиме: "Соловьвъ". Као што сам слунао има у целоме Срнству јои само једина саборна црква у Карловцима слично евангелије.

Даъе се виде из овога рачуна у пошису особа, којима је црквена готовина у зајам издавана, које су нородице тада у Вуковару постојале. Овај рачун rласи:
\#1794. лвта
Варошъ Вуковаръ Рачунъ
Сверху приходовъ цркве стаго Николая во вароши Вуковарь сущыя за 1794. льто от 1. мца Јануаріа до последняго дне мна Декемвріа, чрез Епитрона Гдра Теодора Петровића Јакоже его Протоколъ имъ водишый нже сетъ нод Нро 34 . ноказалъ и ${ }^{2} 60$ :

> Екетрактв

## Приходовъ

1. Ho гаасу рачуна от 1793. льта у

готовыхъ новци пзостало и предато было ему Ешитроиу . . . 1786 ゅ. 33 кр.
2. И на дугу у 47. облнаціяхъ . 7959 , 99

$$
\text { Сумма . . . } 9746 \text { ゅ. } 32 \ldots р .
$$

Сего 1794. льта ирихода биао, и убо.
3. От тасовъ црковныхз за цвлое ато јакоже протоволъ Еиитроповъ чрезъ насъ долу подшнсанныхь прегледанъ и искушен . . 163 Ф. 13 кр. 4. От продаемыхъ евђщъ по томуаке иротоволу

$$
340=471 / 2=
$$

5. От звоноогааненіи . . . . . 151 п 11

6. от продатыхъ вина и ракіе . . $277 \times 30$
7. от у интереса на нов. цркв. на 8422 ゅ. от 100 ч. 6 ч. . . . 505 - 13
3а 1794, л末то трихода бывшаго сумма $1787-49 \frac{1}{2}$
а съ оетавшшмя от 1793. лыта приходомь сумма . . . . . . $11534-21 \frac{1}{2}$.

## Расходовт

1. На вейтинь, свыще, восаюь и таміань по контахъ бр. 1. 2.

$$
\text { 3. 4. 19. . . . . . . . } 238-12
$$

2. На исптаһmван's магіетеру no квити б́р. 6. п репарацию пколе 118 , 30
3. Діакону за его сгужоу

12
4. На иептаһинанв звонару, и сатжін но квитахв бр. 7. и 8.

$$
100 n-
$$

5. На Еленича у Карловцы по квити бр. 11.

$$
48-55
$$

6. На исптаһивань конвепціе по квиті $6 p .10$.
7. На различность но квнтахъ ор. 9. 12. 13. 15. 16. 17. и 18. 53 Ф. 28 кр. и протоколу 83 ф. 55 кр. 137 п 23
8. Винциаиру за цбло годиннно радно 13 мотива винограда, печень ракіе и к симь нотребная 118 ф. 58 кр. а и пинтеру по конти 14.


## На Евангетіе

1. 3 а 3 рифа кадифе no 9 \$. по конти ©р. 1. . . . . . . . 27 $7 n-n$
2. Бухпинтеру за оправленіе того по конти бр. 2. 49 - 15 n
3. За молерай Жмелиа по конти бр.3. 155 „ - „
4. Кулунаіі за оковъ по конти ор. 4. 893 „37 „
5. Армиціє по квитахъ бр. 5. и 6.40 . 19 п
6. Kиріе и другаго трошка поконти бр. 7. . . . . . . . $7 n 10$ п цьааго раехода за 1794. .ыто еума 2083 „19

## Суммаріумв.

Приходъ состоитея $\quad . .11534{ }_{\text {n }} 211 / 2$ п Раеходъ обаче . . . . . 208; 19 п

Сађдователно останть неркви у ғотовыхъ новцы, іІ у 48 облинаціе на дугу . . . . . 9451 n $2^{1 / 2}$ \#

Иаясненіе．
Іредиоказанныхъ у 9451 ф． $21 / 2$ кр．преко трошка содержащыхея новаца и убо．
1．У касеы церковної у готовыхъ новцы кодъ новоноставленаго егн－ тропа госнодара Јосньа Јоанно－ вичъ јакожеп минцъ цвдуаяя нодъ А．јавляєть остаеть ．．．
Слвдующая же сумма разнимь ．ти－
намъ подь интересь на 100 中． 6 中 цамъ нодъ ннтересь на 100 ゅ． 6 ф， на облитаціє раздато ееть пІ убо：
2．Госнодару Данійлу Илінч от 17צ3．льта Јануар 1．．．．． 1000
$\therefore$ Господару Теоргіа Костича сы－ новомъ от лвта 1792．Мая 12． 1000
4．Госюодару Василію Димичу и Јоану Марковичу от 1791．Ја－ нуар 1.
5．Госнодару Јоанну и Михаияу Irнятовичемь от 1786．Jaнуар 1． 450
6．Твмя Госнодарем Ігнатовнчемъ от 1793．Февруара 1.
7．Атанасію Вукасоничу от 1792. Јануар 2.
8．Гд．Симеону Георгіевичу и Сто－ яну Романичу от 1792．Јапуара 1． 500
9．Гд．Ареснію Отойшичу от 1792. Декемвріа 1.

$$
300 n-
$$

10. Гд. Трифону Тавріияовичу от 1793. Јануар 3.

$$
400
$$

11. Гд. Јоану Райкову от 1790 . 中евруара 10 .
12. Гд. Стешану Стойшичу от 1792. Aвryeta 1.
13. Гд. Лшхайлу ,уждовичу от 1790.
14. Гュ. Мшхайлу, дуждовияу от 1790.
Февруара 10. . . .

$$
\begin{equation*}
100,- \tag{150}
\end{equation*}
$$

14. Гд. Кщинуу Антоніевичу от 1790. Денемвра 29. 150
200
15. Т. Стсфану Геренчевичу от 1777. Декемвра 17.

$$
200=-
$$

16. Гд. Јоану Стенанчевияу от 1793. Февруара 1.
17. Гд. Петру Јанвовичу от 1789. Јануара 18.
18. ГА. Стояну ІІпану от 1793.

Февруара 9.
19. Гд Кузману Јоанввичу от 1793. Френрура 1.

100
20. Гд Андрею М.аадсновияу от 1792. Февруара 1.

100
21. 1д Нгна Матичв за внно от
1792. роднвнаго от 1795 . Јану-

ара 19.
154,42
22. Г. Гаврійту Фовлчу от 1793.

Декемвра 29.
50 . -
23. Госпођи Анни Петровняъ са си-

нояъ от 1795. Јануара 4.
150 =
24. Гд. Отефану Звонару от 1794. Декемвра 31.

$$
50:-n
$$

25. Гд. Той Стефану, Звонару от 1794. Ноемв. 25. $50,-\quad \pi$ 26. Гд. Самуилу Поповичу от 1792.

Јуліа 4.
$86-8$
27. Гд. Алекеи Поповичу от 1798. Maia 25.

$$
50 n-n
$$

28. Гд. Јази Васкову от 1793. Jaнуара 2.
29. Гд. Иліи Стойтичу от 1792 . Декемвра 28.
$100 \sim n$
30. Гд. Иліи Станичу от 1787.

Maia 14.
50
31. Тд. Николи Стаичу от 1789. Јануара 7. .

$$
50
$$

32. Гд. Михаилу Кудичу от 1795. Јануара 1.

$$
50
$$

33. Гд. Протощресвитеру Игнатію от 1795. Јануара 2.
34. Гд. Михаилу Милашевічу от 1792. Јуліа 13.

$$
50
$$

35. Гд. Кирияу Антониевичу от

$$
\pi
$$ 1794. Декемвра 27. 100

36. Гд. Николи Вояничу от 1792.

Јануара 1.
$50 \ldots$ n
37. Гл. Михаилу Ваадимиру от 1791 .

Аірия 22.
38. Гд. Павау Поновичу от 1794. Декемвра 26.
$50 n-n$
39. Г.д. Cтефaнy bakaty oт 1794. Февруара 4. $20 n-n$ 40. Гд. Јоанну Печвариу ол 1793. Ја, нуара 18.

$$
30 n-n
$$

41. Гл. Андрею Марковичу од 1794. Февруара 21.
$21 ; 15$
42. Гд. Бирнуу Кузмановичу от 1793.

Новемвра 1.
$34 n-\quad n$
43. Г. Г. Гаврій.ту borocabъeвиhy от
1795. Јануара 4.
44. Гд. Алексію Остоичу от 1789.

Mail 8.
$30 n-n$
45. Гд. Теодору Станичу от 1791.

Јуніа 15.
46. Гд. Јерею Г'еоргію от 1791.

Май 16. и еа интересомв
47. Гд. Jaки Теоゅндову от 1789.

Февруара 13.
48. Гд. Андрею Наститу от 1788. Јануара 31.

$$
20
$$

$29 \times 15$
49. Ід. Нантели Верцу от 1780. Октомвра 7.

$$
\text { Сумми . . } 9451 \times 21 / 2 n
$$

(M. II.) Теодори Іетровичь е р. епитропъ церковиіи.

Да настоящыиРачунь за 1794. .лто сьлою всевысонайшаго цесаро-кралевскаго регуламента, чрезь ихъ Ексцеленцію Архіепіскона іи Митронолиа карловачкаго господина Стефана от Стратнмпровиюь намъ изданому указу в присуетвіш насъ доду поднисанныхъ прегледанъ и сїце обрьтенъ, и сочиненя, естъ нодиисомъ именъ ниіовыхъ сь придоженіемъ обычныя печаты нашея евидвтедетвуемъ 1795, двта месеца Јануаріа дне 2. у Вуковару-
(M. II.) Игиатій Миханловнчь с. р.

протопресв, вуковарскіп
 Миханыъ Адамовичь с. р. II авелв Іоповнть е. p. . Тазаръ Куамановићъ с. p.
(M. II.) Cимо Георгйенић е. p.
(M. II.) Хрието Mиханаввй е p. Јованъ Јокановићв $е$. $p$. Aтанас. Вукашиновиһ с. рТуко Стенпачевйв с. $p$. Стојан Шищанъе $p$.
M. Hоиовиयь е. $p$.
(M. II.) Јоеиゅъ Јоановичы е. р. (M. І.) Стеванъ Лаааровићв с. р.

Coram me Matth. Cambesi m. p. Or. Jud. Nlium.
Као знак нобожности и дарежьивоети нашшх старих вредна је сномена и частна трапеза на којој у овоме рамуну споменуто евангелие лежи.

Иета је иа шинно црвенот мрамора вештачки ерезана, саетојп се из дожне и торне масивне пиоче од којих горња на четии јака зраморна стуба ночнва Лобна п.оча, иредеғаввајуһи неб́еса са сундем, неееним ия символиа -разнятіл" "ма съедсһи надиие : Сей щресто.ъ еже на немъ божественому безкровноху слщенодвйствію за людекія трвхы во ввчнія роды совернатиел пз горящаго къ Госнодови Lory і уердія нерквы храма святано Шиволая архиепіскопа миранкйккогъ тудотворца въ Вуковарь сущей здноқровная братія аа ввчни своихъ родителей Теодора и Анни а и свой сномейт : Киріль, Стеяанъ ин Hикоаай Теодоровиһи жнтеліе вуковарекія во комнтать ербясеоуъ сущія приложина 1799. л末та мћсеца Августа 15 дне."

Но нанп стари вису онан само побожни правосаавни хрншћани, они бијаху и свесни Срои, који су, кад је потрео́а ианскивала, стожно и одважно на браннк ирава цркве п народа еталы, као што то
 друге у посебинов овоту меbу обичинм списима у төј архнви нашао, іл совазууу. Ове две иеправе стоје у очевидној свеаи, јер дочим ирва у себи садржаје закьучаь општннара, садржава друга у себи изведене петог, те се односе обе на један те иети предмет: обрану шовре申ених права и прнвнлесйа народних.

Прва од ових нсправа писана је руком номепутог пона Нгшата Михајдовиһа на посебном табаку il raacı oвazo:

п Данаеъ на концу лбта, месеца и тодине подпнсатых, мы долуноднисаты собрашеся у наше перкве свято Николаевске греческаго неунитскаго закона домъ шњөлньй, и между себе дозвали всмо нашего господина протопресвитера вуковарскаго Могсеа . Іукича и парохіанаго свнщеника Игнатія Михайловича, гдь за общоє добро наше, поврежденіє обще народных нашых привнлегій и нарушеніе календара нашего, и боящеся да и помежду нами убіиетва несдучител како но друрихъ епархіахв договоривнесе како от нась тужбу птеменитой вармеһи за иетое нарушенія всвх и предименоватых об́це народныхв новрежденыяхв нослати, тако ихь Ексцелениіи солдасну во веемь копію послати, у чему мы годв дознали будемо поврежденіе наше, нашачеже обще народныхъ привилегій и того ради да мы согласно сіє сотворити илитн тужбе далне камо надлежить отслати, нотнисуемо се и от сего нанего нодинеа до носдедны кани крви да өтстушити нећемо подпісомъ нашіх именз свидбтенствуемъ. Феб́руара . . 1778.
Стоіань Чавић Васнлия Веселиовичь

Ћуко Коетичь
Іованз Иеаковнчь
Андриіа Марковичь епкуть Василие Димииъ
Тира Антониһь
Tapy Teoprie

[^2]Ефта Гибарчанннъ
Лавудаі Хажи
Стеванъ Радонићъ
Симеонз Јанковинт
Илія Міяіловићъ
Панто Антонневичь Апо Јовановиһъ Јоанъ Міхаиловъ
Гаврить Тодоровичь
Павелъ Поновичь
Миггутинъ Вервовичь
Јоанъ Меленчевичь
Еремія Чаругһия
Станиша Чаругћия
Марко Овановичь
Коя Tenculs,
Еәто ІІаавничь
Петаръ Чавићъ
И.іг Живановиһіъ

Јоанъ Мирвовъ
II.tiд Стоянйъ

Андріія Миаашиновићъ
Теодоря Рашновъ

Мартинь Вукашиновичь
Аһимъ Петровићъ
Ешо Тегелтићъ Јоанъ Мирковічъ
Наумъ Лазаровічь
Атанасія Јазарові市ь
Михалъ Боровацъ
Илія Apey
И.тия Ілавшићъ

Јаковъ Мплићъ
Сімо Тіеорћевйъ
Мианло А Һимовичъ
Анътоніе Багиочанинъ
Јоанъ Њеоградацъ
Глигоріє Петровићъ
Теодоръ Дужда
Јоанвь Игнятовићъ
Іригори Ћириіъ
Марко Аоаћия
Тира Марвовићъ
Јоанъ Чаковчанинъ
Стефанъ Поновиlъ
Јоанъ Ерьлетићъ
Михангг Петрови审ъ

Сви ови нодинеи са мадом нанимвом су, наошто се на тој пещави види власторучни а иред свания нојсдиния потиисом налази се знак крета које је у оио време потиису свечанији обтик давадо.

## 52

С поља нӑ руо́руму өве неправе наниеан је: ${ }_{\text {„ Скупъ и Гонод подиисати. 1778." }}$

Друга од ових исирава шнсана је очевндио другом руком а и другнм за онда „простиюм језиком, на три велика таоака, те нема ни датума ни потписа. По свој прилиџ је то илй нзворни саставак или прости преше оне тужо́е, која се у напред наведеном ошштинском закьучку од . . . фебруара 1778. сномнье.

Овој вуковарској тужби сличну тужбу нашао іе и г. І'авра Витковић, щронесор београдекп, у архиви срнске правоставне опитине будимеке, коју су тамонњи Срби, нод датумом 24, новембра 1778. такођер на вицишана сремског управили, који је тада, као што г. Витвовиһ вели, у Веркасову жкивио. Ова тужба будимских Срба, која је у 2 -ом одељку Гласника срнског ученог друштва у Београду од год. 1874 нечатана, нма са свим други п краһи увод и свршетак него вуковарска, те еу у њој не само по гдекоји пунқтови вуковарске туабе испремештани, него су у њој сви они пуннтови, воји су у вуковарској тужби наведени и воји се само Вуковараца тичу, са свим изоставжени. Сравнивши ове две нопаве једиу с другом, очевидо се нопоставьа, да је саставитежу будимске тужббе вуковарска обрасцем етужила, воје се већ и па датужа горьег закьуча -оинтние вуковареке од . . . фебруара 1778. и из датума будимске тужбе од 24. новемора 1778. судити може.

Но се види оснм тога и из целога слона и састава вуковарске тужб́е ове, да је иста у Вуковару саставвена, јер су сви нунктови и места, која се Вуковара тичу и која су у будимевој тужбии иепуштена, " но стогу и по језику са остатим садржајем те тужб́е очевндно из једног пера потекда. Зато ја овој Вуковарској тужби но свему вредноет дајем и држим, да су Вуковарци, по иримеру муницпије, ову своју тужбу будимекој опнтини, која је тада у овостраном Сриству једна од најодличнијшх и најугледнији била, - саопштини, у цели, да и она ову тужбу ннхову од своје стране усвоји и поткреши, те су Будимпи, одазвавши се позиву Вуконараца, ту шихову тужбу прекројили, у њој општта меета, која се свих Срба тичу, местимице од речи до речи прихватиии и само оно, што се на Вуковар односи, нзоставили, и својој тужби други увод и вакдучак дали. По том је лако могуһе, да he се слина тужба и у архиви других већих и угчеднщјих ошштнна наиих наһи, који су са Вуковаром као Будим у жнвъем саобраћају стојати.

Ова врдо занимьива тужба вуповареких Срба танен од речи до речи овако :

Благонаменитородный госнодинъ вицешшанъ, н.мяъ госнодине мижостивыіи !

Вашему благонеменитородію и без нашега наноминни, какве мерите и засауте преузвншеному двору ауетрцјскому, нашъ саавеносрбскый и върни

народъ у време првога и другога против найтав－ ніета неприателя свего христіанства Турчина，а и остатих неприятеля преузвинннога двора ауетрн－ скога ратаучиніо сеть，и за оне в末рне aаслуге на－ пега народа сербскога каквы пакъ етобода и при－ вилегіє от бдаженоночивнего нмнератора римскаго， тосподина Теополда у години 1690．месену ашри－ лію дану шестому，када мижоетив末йше нанъ на－ родъ сербскіи испод ига турскога，у ово благочее－ тиво свое царетво своимя синовомъ приснниты и протнвь поменутота найгавніега непријатетьа Тур－ чина оружів узеты звали єеу，і трезъ тры свое диндоме чрезт свою дворску краъевеку мажарску канцеларію，у койма се садржава нараграфовъ иты пуптова 31．за боли сталежь нашега вьрнога на－ рода，а найносле у годнии 1695．месепу марту да－ ну 4．своим царскымь именомв и печатомв мнлос－
 и елободу по емрти，нновога нацред номенутогь сватоночивнего царскога велиеетва гоеподина ．Leо－ полда，не само такођерь：блаженоночивиій нмпера－ торы римеки и кральвы мажарекіи，то есть：го－ сподинв Јосіゅ＇первы у години 1706 ．месепу септем－ бру дану 20．и госнодинь Каролъ нести у тодини 1715 месепу јануара дану 22．но и са，а благопо－ лучно даретьуце ниово цесаро пралывско апостоли－ ческо велиество одъ веһь мндостивђниая самодри－ ца нана и маты госпођа rocнођа Марія Терезія，у години 1743．месецу јулію дану 4．Мигоствьйи кано

госнођа и мати нана потврдити, и но иреди-цесоровъ свих приннастіама у овоме своме благочестивоме и христіанскоме царетву, насъ по нашему восточному закону живити изводим сеу, да е вамъ добро нознато мы свп знадемо. - Но от пређе нй воливо годнна, а и данишнвга дана, нзмеђу наше земажске госноде, нашега закона народъ разжчни догађаї есу догађани се, кое догађае от почетка и гди су се догаһа.и, нама піе от потребе све јавляти, веһе само оне догаһае, вои су се овде у нашой варони, а и ннке и недалеко от насъ, а премъ да су и вашему госнодаретву сваколина позната, не и опеть мы о нынияв догаһалх ономенути с велнкомъ нуждомъ усновати есмо, босћй се да до нослетка неб́и какови несреһни и емртны догађай како по друтихь варошахъ и мвстахь и између нась пронаннао, пе оставнямо: ербо из сваке прилике ми видимо, да сва слобода и "ривилегіе вьрнога народа нашега сасвим замазане сеу, а каковнмъ начнвомъ, из ове шрепокорне и нлачевне тужбе нане ви, нти можете, кою не само вашему госнодетву црочитати но и y самомуу оригнналу ниовнмв цесаро кралђвекымь и апостолическымь величествамъ от свню насъ правіхъ и в末рвєйшыхъ своихъ поданиковъ носати и от стране паемените вармеће еремеке иреноручити и сваку зиностъ от ниовыхъ велчеств намъ нсиросити да би не отрекли се.

1. Мидостиви нашъ господине! Чуемо мы дае еданъ сочшнтелъ нанти авторъ нико ново: А. Б.

измислио, и да се наиа деца уче, по Банату већ се раздато, но коме А. Б. говори се да онакова наука и овде међю наны депу увести се хоһе, а међю овима литерама чуесе да више чифудкыхъ нето ли србскыхв стова пмаде. Но да би ныга тко занитао : ели то А. ㄱ. у оно време онло кад се онь зашочео учити се своме матернъму єзику; он he oтноворпти да ніе бныо а монае без тога постићи доволну науку у своме матерноме езнку: дакле ми то ново нвгово А. Б. примити не можемо нити хоһемо;
2. Да светле регементе (што сутра могу и племените вармеђе учиниты) нашу ироету децу $\mathbf{y}$ немецку нколу немецкоме јазыку учити се, коя јощъ ни свонмь еаикомь добро говор нти незнаду силомв натерати.
3. Книге наше нашимъ единно законимъ, на кое зы никада еумнв нмани ниемо, доноенти забран'вно, и за нашу потребу како црковну, тако и нащу общу хасну, и науку свію нась щреко тодико година от куда емо иређе мог:и добавляти, от вдинозаконныхъ нашыхв куповали и еъ нима се служили, а свагда у необореної илиты у нравой вьрноети овоме преуввнщеноме двору ауетрыскоме етанати и служиаи вемо: сад се пакь на неут木шиму нашу жалост, и дуще наше емущеніе, силомь натерую насъ унніатеке бечке кнпте куновати, и како себе, тако и децу нашу съметеноме и талинноме закону прнобучавати.
4. Учнтелв от наше ввре и закона и от нанега материнскога єзнка нашой деци шриводити, откуд би ми могли недопуща нам се, на последакь : шнанова добра у овоме хрістіанекоме царству ни нама ни постедному роду нанему ни имати ни пакъ за новце кушити да можемо, а наши прадвди и дв,н, такођер и браһа наша за ово царство, Преузвншенога двора ауетрінекога и неиснтаћену неғову хасну, крв евою на Турннну, цесарокразћвскими ребеліанти, на Французу, Бавару и Прусу, нешедећл ін неетрашсћи се како потокъ текуһи пролввали " сь иманіемъ онда служили, а п садь слу-
 Ђешн есмо.
5. Өбичай стари благя и христіанскы нашы съ мидостиввйше нотверавденима цесаро-крадввекым и аностолиескымъ величествомъ имена новонздатима регуаам енти п чеетими укази но мало нсъкореняваго се. Кақо и
6. 6. Свещениа едногъ на 100 нуһа да нмамо отре申ено, а наше свете церкве слуябе и иравнаа дерковна наше вьре и закона, но старому об́ычаю сета іІ тры свещеника извриивати могу, друте пак сващенике, копма смо мы кауціс дали, й све бореме нуһа ниовихъ на себе узели, сад се касираю, а тое нама иротиву нараграфа 13 . цривнлегіалнога весма противно, такођер:
7. Митронолтска ін вадинческа ваасть норедв нараграфовъ 18. и 19. привнлесіалныт, надъ све-

щенствомв сасвим искореныне, и на м末сто ных земалской госноди офнцромь предата, п како чуемо да у ныкыхъ мъетахв догађадосе, свещеннку у маду погрбнностъ насти, за кою официъ земалски разумьвщн свещеннка у твозђе постави, и не къ
 арестомв попть
8. Лесетны и кадудитети норед нарагражонъ привитегіатнихъ: 18. 25.29. и 30. от церкве наше узети, и не на хасну ианти интересь цареки но друтима: а иавлаетито епахнама земалскими за ниовь боди интересь и іакость џредатн.
9. Прошевнне и миостниы нанимт мавастнромъ забранђне, а въ мвсто нашых манастщрей не само по варонах живуһима нашега закона людма но и у селма по нанима куһама фратрн шроенти иду, и милоетиню екушляю, а іонъ и подвозомт от села до села ст преноруком земалекога официра у свако време, а навлаетито пакъ: у време десеткованя земалекога нлода бея нлаћаня отвозесе, а ниши церковни официри ако ти ои кой у прно сетона форшнану известн се хотыаи, то онай по аанов'ди и регулаціи парекой свагда платити мораю. И
10. Јощъ видимо меोу намп е,дуу кнпиу мади катихісисъ, коле пезнамо от кога саетавтена, и , ta се нана деца по варопах и остааихь мьетахъ от ниова несарокрал末екога и аноетонческога величества, а чрез нашега госнодина мптропошта под нменомъ цара раядата уче, у коме катнхненсу оиай

сочннителъ пайногавитіе пунктове, кой нашу вєру и ааконъ утврђую, вете оставіо, и за ни нища неспомнит. За тое овога сочинителя илити автора сразота да буде, восточнога нашега бжагочьетіа јерусанинске свете перкве синомъ називатисе, и оиакову книгу на светь издати, а правду и тврдоһу нашега закона оставити, и свђту непоказати но сакрити. На кол зы размншлвваю һи нознасмо, а и очнто видмяо, куда е нашт господинъ митронодіть са свонма вдадикама екьонвнъ; и што онн мисле от насъ учинити ; ономе се и нзумлвни иыы џосто говорсһи (ненаметни човекъ) доссяти може, ербо су све ово але пи неерсыне втри и закону нашему приаике, каконоти и
11. Ова правила нанимъ калуђеромъ иа нона воіа су саетавлтна и раздата, а пета ова иравида за опроһу свою несабира люде у манаетиръ, но разтеруе, а почему: и сама ниова цсеаро-краабвса й аностолиса Величества мидостивьйше и баагоутробньйше пз свакихъ прнаикахъ разеудити могуть. Ербо у тому новому регуламенту, қромв оетале ompohe кол ниеу могуһа човеку поднеты, поставльное овако: удоволу свещенпну у калубере пеићи, а такођер и одъ всोъ старнмъ или маадимъ, но у пайболь време свога живота, и то нон би нокадурерити се хотьо; өнай да би аа трн тодине на проб́ у манастиру стаіати морао, и довоано би наученъ бно, а і оетала къ овнмъ ошро саставаћиа. Но сна она нису самимъ калу少е-

ромь на штету но свему нашемь народу серо́комь, на велиу несрсһу, ербо она ошроһа, како емо и цређе препокорно рекли, недозива лоде у калуһере но оттеруе, дакле мораю нашы манаетџри опуетошавати и обарати се. Како е то. И
12. Цв.и сввть дознати може, да Гргетегь манастирь не овихъ година из нова но из давна сазидать, и из ниова цесаро-кральнскога и апостолическога Ветиества преузвинене мигосты и привилегіомъ саутврдить есть біо, кой не за пнтересь дарскы а јощъ манв за народню какву хасну веть запустіо, и не само тай манастирв Гргетегь, него и друти манастіри у нашега господина митрополіта енархій, от Гргетега: Старо Хоново, Старн Јазакъ, Мала Реметица, Петковача, и Диниа, а тако чуемо да и у другима епархіама нашыхв владика ия доволних манастпра кадубери разтерати есу, манастири пакв сасвим запустнии : и гди су досадъ свещениціи наши по манастири служили Богу, и поіалы за державне цареве наше, цвли дворъ, воннство, земалску rосноду и остале службе оожіе, онде сада разнини скоти стое, и беачасте престоте и олтаре божіе. А то нияому другому на хасну и.иити добитакь ніе, веһе само единоме діаволу, еро́о се онъ онде слави и весели, гди се найире богъ славіо, а сада се неслужеһи срамоти и погрђуе. Навластито овое нвгово то ветъ діаводско найвеһе весель и радостъ, кадь онт види да христіани от хрнетіана и) очевндно п тайно претериванњ и муке у евоіой

вбри и закону, а поредт свонхъ правнца е велиннмз крви пролитіемъ, и иманіемь свонмь заслуженимь и у дану і у ноһи трпе и етрадаю. А
13. Како смо и виие препокорно за наше манастире ванему благ онлеменнтородію кой су занустиан о поменули, тако і онеть опоменути неоставтлмо, да у диноои другої светопочивнаго императора римскако госюоднна .Јеоподда, чрезт свою двореку макареко канцеларню у тодини 1691. у въ пунктахъ привнлегіалныхъ милостнвђйше за наше вђрне аастуте издатыхв, то ееть: 10.11 .12 .13. 14. 15. и 16. нестоить манастире нане разруиивати ио обарати, а такођерь и пркне наше незндати. Но стонтъ да гды годъ потреба позове, нзнова зидати и правнти собственомь ваастію да можемо. А ми овде у варони нматн емо еднога трговца койе при своіой емрть своме спну на души аманеть оставіо, едну ванелу у нанему чроблю гди ноже бити да млога цраведна и света твлеса леже сазидати, у. soioit не само да ои за оне мртве кои еу у нанему гробло поtонатн, но и аа оне вен су от ночетьа еатвореня евета нояраи а такођер и за жпве, прво аа ншова царская ветичества, то ееть, дранавне пареве наше и д末и дворъ и воннетво, а друго и а оне щртве кон су светимь кршеніемя. крщень Һогь молио се. Навластито пакъ и нужда ианскннада а п еада найекуе нама iomте едну цркву овде у наной варони іматн, тесноте ради ове прквс вою сада пмамо и ниемо от ниова песаро-

кральвсьога и аностолнескога велнества ту милость добити могли, а узрока ради өвога (що у обичаю ніе досадъ бнло намь у гробно канелу имати) а тое вама противт свію напред и после нанисанихв и нашемь госнодетву добро нознатнхв нунктова привилегіалныхъ навластито накъ манастире наше обарати шротивь пунктовь 17. и 20. цркве ваше неправити 12 . и 16. велика нешравда улиньна есть, и не само да намь пз нова цркву нти нанелу созидати, него іоите ни старе нокринти без питаня, указаня серміе п нато допущеня, а такођеръ: ни рачуна црковни без мпрске в.тасти но ново издатому регуламенту параграфу 5. нечнннти saщрејено, а и тое назь противно, и кога су ради узрока наше правице тако погажене, то дознати не можемо. Но внамо ми ово да све данке от насв изискуемо како цареку норцію, нлемените вармеђе такеу, тако i другу контрібуцію снахнеку до данасъ никадъ дужни изостали ннемо, за кое намь п земалскн ефцциц засведоч ти могу а у правицахъ нашыхв нашшма прадвди и двди, а и браћомь за щреузвншены овај цворъ аустрыекіи еь крнто ааелуженыхъ тако горко увређени єсмо.
14. Погребавань кодъ црвве и онела у првви но нашему христіанскому досадешньму обичаю над мертвнма саверниватн сад се забранюе, но у ку һи да се твло опое, у сандукь закуе, и оть куће не у цркву но управо у гробав ноконати отнесе аннов母да се, говорећи: да оть мртвыіі люди, кої се у

земню поконаваю кодъ цркве трую се други живи кой остаю носле ныхъ люди.

Но ми нма.ли смо а и имамо многе смртне ирилике кое су се на овоме свету догађале ; и нису оноднко одъ веһъ народу щету учинити монле, каконоти ирво: $у$ време носледнвга сь найглавніимъ закона христіанскога непріателъъъ на Бешграду рата, кад се земьа бпда скужила ; коликае онда нечистоһа аеромъ но околнихъ мъетахъ ношена ; и нису се она околна мфста, или сасвимъ затаманила, но на кога ебогъ нослао ону смрть, онай е от овога света й отннао, а на кога ніе, онай дঠклее Богь нтео зивіое, із за ону навъ милостъ свою Богъ носле оне смрти, колкое пута но онихъ мвстахъ, гдіе куга бнаа, садъ умножіо народ а друго: от онихв пои на овоме свьту заслуже и правияг земалснмъ судомъ публчной смрти иредатисе мачемь нли коломъ осуђени буду, кое но емрти алочннце, недопуети земалсвы судъ кадъ суди кога и на вешадахъ вненти, како смо чули а ін онима нашима видитн, да у три дана 30 душа на вднолу мвету за храуство объшене есу, от онихь душа 22 . скинути допущено а 11. на вешалахь внсило, докле годъ нетрулили, осушило се, и само пзонадано ніе. Саде дакле нека паволе миностиво разсудити или се всһма народъ от онихъ кой се у землю с 4 шу ха и више покопаваю, или пакъ отъ онихъ мачемъ и коломъ нотренихъ, на колю нын на вешалаль аа иагредъ свняа лежеһихъ ин висеһихъ, коихъ нечис-

тоћа ити смрадъ аером Богъ зна куда относисе труе！Напоследакь：

15．Ми сви знадемо да наше господетво нови календаръ у вашима рукама нога су у Карловцы тайно и без свакога знаья народа，нашъ госпо－ динъ архіениекоиъ и митрополіть е нашнма вла－ днкама начнннти ио от нмена карновачкога сннода м．тоге наше светковнне，а навластито ：срб́ске у томъ календару кассірали，и чреа протопопа у народь іавно пубдицрати нослали，а і овоме майстеретву н няумлени нит просто говоре申и（ненаметній човекъ） гудае то ниово намереніс сконтно досетити семо－ же．Ерб́о у пово пздатому 1771 ．години месецу маю 29．дану регудаменту，у s．27．стои：да уреж－ дене остале окромъ она велика 4 праздника，коя су цвли данъ праздновати огаасиаи，ваше рияеке свћце нашъ народъ цраздновати，и дућане аатво－ рене от оемога to eданаестога саата аатворене держати：п нато от ннова песаро－кралввскаго и ашостодческано Величанетва мплоствьйше，земал－ ской но међю нама живуһой господи，наврнуели то нанъ народь тясдатл есть занове申ено．Но мй ов－ дашня община наша право доказати моаемо，да не само ирости народъ вашега закона，но й зематска наша госнода светковине свое рияске по закону ва－ ко би потребовато носвете，ерко у години 1765. месепу авгуету дану 10 ．то веть на велиьу вашу Госпони，над ce наед 25 у варошкому за отворе－ и末 пашихъ дуһана，пад никакове луше нли прено－

не у време служеня ваше свете мисе тнниаи нисмо, но сазо наша деца ва дућани шила, от нолъ 10 саата у ютру до совршенога 4. носле полдана у аресту бнаи семо, а онай нсты данъ носле ноль дана еа свопма конма и коли господа до мрака радиаа есу ; ми пань за нету светковину вапу арееть трпили а у дипьови цругой блаженоночнвнега императора рнмскога госшодина . Јеонодда миюостиввйше за заслуте нане у параграфу 8. и 14. овако: да но обинаю восточне цркве греческога аакона на уетавт етарога календара Рассіановь • слободно садранава се, и како до еадъ тако и у напредакъ ннонога прковиихя нли мирекихъ щатуеа ни едномя досадомь да інм се недосади даровали ееу. Нама пакв наво езо и найпре препокорно јавили, не енмо кданд тай у поменутой 1765. годиии пуль
 наемените вармеһе офница: y години накъ 1773.
 еветновину ване Влаговести цвли данъ светьовати
 bу наед еднога жайстора по имену Јоанна Миаинковиһа коне само свога дуһана врата отворио, измеһу 9 и 10 саата у потру, и потрео́омь своіомв аа आдло време ноедужиты се пронао, когае онъ госнодия Риояia у три саата носае ноадне біо аатвоpio. А на нету господу официре племените вармеђе


1773. кнезъ Јоса Шинтариьб и у години 1774. ешкуть Ивша Влашићъ како на нама Вуковарци, тако и на селяни закона нашего дуһане наие затворали и отъ селина за е.ш на продаю донешено и оетала у контробонтъ енломъ узимали, и францешканомж оу клостеръ за щрофь понилали. Вашега пакь закона людма у све те путове, кои су на цродаю различне етвари доносиаи, нити гоепода официри, ни поменути кнезь Пинтерићъ а ни ешкуть Bлашићь, никому едне речі нису хотели pehı; дакле то се очито види, да нища друго ніе веһе само една ненавидостъ, на насъ закона носточнога нанега люде, мы пакв уздаюһн се на нашу rocноду митрополте и владике кад кой постане до оніи но своюой іавной у цркви предь народомь заклетвп по диноме друте паратрафу 26. уетавь свете пане цриве ираво чувати хohey і нинта ново у наи свети законъ да увести неһсу: и они нане светковние, навлаетнто серо́ске, коихъ до данашнђша дана твлеса у Фрушкой Гори пtла леже, васеирати намислили и премъ дае никодико светана сро́екьхб - зеђу другима празднцы светковати синодь оетавіо, но ніе хотво $\begin{aligned} & \text { календары постанити да се }\end{aligned}$ свсткуго ғаво о́и потреб́овало: зато й етогы е очіто видити могуһе да до ностетка пани двца мано по мало заборавили бн, а нане двце дьна до нослетка ні у намети своіой нмали неби, да смо ми кадодв от евога сероскога рода і кольна свете и кои оу


се сасвимъ име ниово заборавило ; но ми те новине меһю наеъ ако и есу нашъ господинъ митроноліть еб нашима владикама свеце наше нассирали и чрезъ "ротонопа огғаситы іоще у години 1776. есу дали, нрныити неможемо. Ербо нама нани светци нису за васснранд, ниты нашнмљ светцемь нашь госно-- іннь мнтродолітв еъ нанима вдадикама ни ви, а
 нама накву пттету или уо́нтакъ чнне, веће лошъ бога трезв нихг ставсһи свани благословз и милость Божію надь нами знамо да щримамо.

Аво би ово нашъ Госнодивв Митронолітв еб наиима владикама, и съ песаро-кральвскими комисараян бея знани нашихв депутирта, ити са знаньмь нашихъ денутирта на саборахь бившшхъ, савршнии и уредиаи есу, надаюћи се да ћемо и ми C. нима нанъ законъ оставити по у дугпи оттићи, If еь нанимь светимь закономъ како и онй безбожно и беадуно шраяи се; то они сви а и друтні, кога roди онт буде закона біо, неканетнн-знаде, да ми аанона нашена памђнит неһемо и тврдо mena btpye ta sil y liose cmo ce sakoнy il вjери няродижи и върни богу и цару свагда досадв оили, у оному аакону ін вьри хоһемо, а и желияо ия друго Христово прннествіе дочекати, а цару своме др-
 ирии ествію пророке, апостоле, седмо вселенске саборе, Ваенліа неннкога, Григоріа богослова і Јоаннг Заатоустогъ, а п остале наше свете цркве учитель,

коима науки цвли св审т и сви закони, да су они наев фалинно ушнли реһи неможе, навластито еветог Јоана богослова) ако ми штогодт фалинно у закону нанему и вбри пмали будемо; а савь сввть нека слуша хоћемо питати : дакле защо еу они насъ преварнаи н нису намъ прави путт епасеніл показалін.

A до тога времена ако буде liors хот末о н снжм'я кой насв наш'ь благочестиви и светн законь измђнитн, буде хотво натеривати; То мы от свега найнре сву децу нашу на нагубленіе, како Витлеемъ за Хрнета щое дао 14000 нод мачв Нродовв а ноcле наme депе и сами сеп̆е еъ нашима женама, и осталия оетаткомь на рааличну емрть како штое црква Никоміндиска у етаро време двь тма евоихт мученика Дюкклтіана и Макенміліана мучитеня ватри претала, џредатн готови есмо а от нане внре и закона едноға стовна откинути нли ново како накъ придаты немокемо. Fоеһи се етраине клетве еветога anoctosa Павда кой roвори, по Галатомъ у гливи щрвой, зачалу 199., ако мы нли ангел\% еб неба благовҺетить вамь него щосмо мы благовдстили, анатема да будетв, п ове речи овай светы аностоль ніе еданпуть само marobopio, но и повторіо. На кое речи мы емиmляюһи у нашт светн законъ ница ново примити неяемо, нити емо мы иацимь депутпртомт у нашихы нденинотениіахы кад еу на саборе походили за нзмظну аакона, іии за нове календаре, ербо мы сами знадемо, да по две-

ма календари светковане еветити неможемо, а јощъ манђ аа какве нове уредбе да цреноручили есмо: зашто кон човекъ двостручи у своіой в审и и запону и самь дознати неможе шта вьруе, тай дакле какоһе вьраи оити државножъ своме цару и царетву.

Зато ми и онеть други путь митостиво ване тосподство поннзно молмо, да вы ово наше препоннанвйшсе и препокорнвйнсе моленіе, и нгачевну и неволпу тужбу нану, кою вамь по нашой орады у руке понилвмо, ираво гъ царекому двору, и норед ноте тужбе наше от етране птемените вармеђе еремеке ирепоруку онакову послати не отревыи се, вол би пренорука могаа државныхь царева нашшхв серда, на нашъ славено-сербскый и вврни народь умилостивнти, и онет сва она кол еу благоунотрео́нъйпе пиово цесаро-кралввско и аиостолическо Велияантво всеминостивъйиал монархини наша, и rосиођа мати, матерекій у напредь поменутой 1743. години месецу јулио 4. дану за непору-
 трнскому, і ааслуга от иреди цесаровь свонхв императорокв римекихв госюодей . Іеонодда, Јоснфа п Карода шестова, намя дароване и потверђене привидегіс митостивьйше потврдити п оваво заниеати: Аокте годв овай родь и народт раснанскін и сер6евііі у непоколебимой п намъ и Аугуетному двору нанему ауетрискому у вбрности и покорность иребиваті бу,е ; дотае и сва напредб номлнута у ири-


и цравицы, сюоконно й без сваке досаде и ирепоне, уживати, употребяяти, радоватнея и хаснити да може пзводли, а но овому обыщанію из мияости материнске ниова цесаро-кральвекога и аноетолическога Величанства нама огташеному пункту ми емо и онда били и сад смо, а и хоһемо от роданашего въ родъ в立рн, постушни и бланоговьїяи августьйшему двору ауетриекому, до найпоследнв кани крви нане бити, и даваћемо сванда, коюасу царова цару: а коіа еу бовія богу. Само са евакомт понизностіо плачуһл проеимо и молимо, да би ниова цесаро-кралввека и аюостоличека Вешчанетва, наше привиленіалне шравице от слова до слова нотврдити и еву сюободу стару нашу опеть намъ натрагъ повратити и дати, новине паに међу нась еъ регуламентами посате оглнене бань несрећна за нась, своіомь преуявишеномь парсяом нластіы сасвимь касирати и нябрисати, а усађени етрах у твлахъ и душахъ наних'в яластеромқ мндости свое миаетивбнне затечити изволин. А Вог" евемогући и праведни, на етранноме своме суду щредт цвлимь свбтомт нека суди међу нама и међу онима, консу на себе ту бригу узе.ли, нась жодъ ниовихь цесаро-крадынекихв й аностолческаго велчества у немияость довести, и омразнти, кове регуламенте аа нась саставити а наше привилегіе сь њиза замазагп, у коме уфању а без сваке сумне за нашу неоелаиуу вьрноеть и иравду да дрво от lora, a носле : от ниовихь песаро-кральв-

евнхъ и аностолическаго Веаичества, како благоутробньйиихъ и за све препокорнєйшея прошеніа, иаша, а моаб́е, совернено утвшеніс мы получити да xoliemo, тврдо падамо се.
(© ноаа на рубруму етоіи написано):
„Мола сата вариеһи за дућане по превелегіа нати 760/.

Ca овнад пеправама, држим, да није све пецриьено, пто се у овој архиви важнијега находи, й да he ce $y$ оној roминии cписа, још по гдекоја занимнва ненрава натазити, која руку чека, да ју หя етожетис прашшие на светло изнесе.

Јои ии преостаје иа ове архиве споменути, оне податке, из којих се види, када је и како је ностала ддо́ра вода" са црквом својом цренодобне мајке Параетеве, поја као фнаиал вуковарској цркви снетон она Никоааја иринада и у којој се ночемпи од аватпсне недеве до јесење свете Петке, сране млде ведебе, суужо́а Божија служи.
4. - Јобра вода", ово на далеко познато, убаво место, на јужној етрани, нол сата хода од Вуковара уда⿱ено, на којој је наи неумржи Браньо тако радо боранно, тстя на десној страни Вуке, преко вута од торепоменуте шумице: „А,ища зване, y умиьатој долин, на подножју новлсоког орега, који ее уз десну обату Вуке до саме вароши протеже. Ояо хесто бито је, као што се прича, још концем ироньога вена, трнем обрашћени пашњак, на коме су настири ннеја етада пасаи. Иети наиыу тамо на

извор са тако добром н бнстром водом, да се но њему, не само цела долина, него и велпи део онога брега брзо добром водом" назове. Мало затим пронесе се глас о лековитости тога извора и татке нако еу роми, који су се том водом окуналн, своје нтаке на истом извору оставити.

Којия су начином Срои у носјед - ообре воде ${ }^{\alpha}$ дошл, о томе постоји једна raтка, коју сам у мом детннетву причати чуо, и која је прије једне или две десетине година, по једном мени ненознатом нисну, јамачно по моме прнчану, у плавору" ирионштена. Но оставимо ту гатку и преһнмо на оно нта нам црввена архива о том вел.

Наши стари, нли да еа аносолом Навлом рекнем: ови „ревнитеъи свију добри дела", чувнии за овај извор, нзмоле брзо од таданшег влаетелнна грофа Емерика Епиа не само дозволу, да тај извор У црквену сврху окунирати могу, него им овај нисменом исправом, која се и данае у црввеној архиви нохрањава, осим извора, још to 4. јутра уз иету граничеће ливаде поклонн, са правом, да могу за посетиоце лобре воде и тоетилник у црввену корист подиһн, за које је право ернска опнтина вуковарека истоме властелннетву годинше два дуката. све до 1818. године піаћала.

Чим су ираво ово добиди, прнону ови живо око купљења придога у самоме месту, те се, као пто дотични, у петој архиви похранени сннсак нокаяује, обвежу: једни пиьу, други нреч и пееан,

треси грађу, ови нодвоз, они нотребиит новац дароваті и тако подинн 1808 . тодине међусобном онштом дарежьнвонһу својом јак и иростран зидани свод, у два одетења и то једно: за извор, са две цеви, а друго: за пинтуп пзвору, поетаве над навором икону и носвете нсти 26. јула 1808. лицем на свету Петку. Тодине 1811. нодигну приюмоһу црввсне касе, из које 700 ф. узајме, над овим сводом, од тврдон материала, лепу, утледну црквнцу којој теме., дне 3 . Јуаа 1811. свечано освете а исте године 11. Сеитембра крет чело олтара а 11. Денемора ирет на торну уздину, носветивни и саму цркву преподоб́ној матери Параскеви, За сномен свој поставе са десне стране иавора малу мраморну и.очу са овнм натнисом:
-Сеї изворъ добрал вода називаєтея кодь иренодоб́нія матери Нараскеви соградися сосердіемь оо́щсетва Старо вуковарскаго Храма Сватаго оца Hиколаа, иравославнаго, греконеунитскаго восточнато вфронсиовъданія, освятися дне 3. Августа 1808 .tbra."

Тодину дана аа тим саграде они мало подаъе од првве, тепу кубу, од тврдог материјала са потребитнм зчрадама, које и сад као гостиннк за носетноне нобре воде" служи. Особиту заслугу етеваи су ово „тобре воде* Јован Плавшин и Алекеа Адамовия од којих је ирвн 1806 - 1809 а други 1810-1811 цривеним тутором био; дочим је неки римоватолик Шван Аитоновиһ свобу диваду, ире-

ко које се је, долазеһи од пута извору, прелазити морало, ирквеној онитиии поклонио.

Tако ie ностада добра вода - טво далеко познато место, на ком се је о летној и јесењој светој Петки побовни народ нап ия Вуковара и околие, а у пређашње време и из евију крајева Срема і Саавоније скуиьао й млони но таддпњем обичају верну санутниту свога живота први нут угледао - не само пзвором знатних годинних прихода за саму ццквену опиттиу вуковареку, него и за оивне ученике срнских оеновних пкола вуковареких, оно свето и поваборавлено меето, на којему су они у кругу својих родитеюа и учитеша, сваге године по један дан у месепу Мају у свежем зраку и пролетњем зеленилу, тене дане невинот дечијег весела и радости проводияи.

Слупио сам, да је ериека вуковарека онитина у српетву једна од ирвнх оиаа, која је по примеру западних народа, ову тепу мајоку дешыју евечаноет усвојиаа п да је управо новодом иетих свечаности, тини ми се од .Туке Милованова, ниеца „онита к' срнској еличноречности", ова лепа несмина сшевана :

> 1.
> Тено ти је погледати у пролеће Божји дар, Када земьа нана жати Пдодоносни прма жар;

## Онда расте, онда цвета, Зелен краси сва дрвета.

2. 

Гдегод видиіі птмцу коју, Богодани чујешा глас, Којим нева песму евоју, Наслађује њоме нас : Слушајуһи сласти ове, Сваког тајно нешто зове.
3.

Сад сва мдадеж дан свечави Једва чека, зове хај! Красни ваздух, богодани, Лепо време месец мај, Пак на коли, или пешке, Ако нема сметње тенке.
4.

И ми друзи сада где смо? Какови је ово рај ? Учканите остависяо, Па смо дошди свй у raj. Да се егуна веселимо, Да се овде почастимо.

$$
5 .
$$

Ту закона јеет наставнив,
С учитенем, око нас,

Данае е нама славе празник
И весеља деле час;
Cbir весели дакле eтојмо, Пеему нову сада нојмо.
6.

Многољетсвуј учитељу!
Милостиви Боже дај!
Местном нашем директору
Cpehy дават не престај.
Мидост нанем у'итељу
Даруј њему у весеъу!

Штета што ова леша несмица са својом умплном мелодијом, у носледње време и у самоме Вуковару, ириликом овнх мајских дечџјих свечаноетн, све вите и више устуна место другим ратойорним, за децу често пута неприкладнм песмама данашњега времена.

Тако су наши стари радини, пак еу им цркве биле нуне, да еу од једне но две градили, а школе тесне, да су норед старе нову нодизани. Хвала вам, блажене сене наших дедова и прадедова, јер еве нто боне и лешни имамо, све нас то на вае опомице, све то вама захвалити можемо. Да, али није тада бшло радикалаца, либералана, слободоумњака и клирикалаца. Слушајуһи млађп старијега, сви су они бин родоьубиви Срои и нобожни ира-

вославни хришћани. А ми, данашни нотомци нихови, са нашима по избору уетавно о́шраним екупптннама! Колико нас труда и борбе етаје пизоране едабрати, ноднко нам тешко нада "второга" наһн. Дао Бог, да се наш подмладак на своје прадедове угледа, да по примеру њиховом своју снагу оцене чедније и праведније него ми, да своју снагу употребе сложније него ми, пак им неће бити цркве празне а шноле - комуналне.

## ШТАМШАРСКЕ ПОГРЕШКЕ.




[^0]:    1) Cpaнни "Nase pravice* oд Borocaaua IIyдева.
[^1]:     canor неста наивсано; „Borнob,"

[^2]:    1) Ове подиутено речи су петом рукоя на аквој ехрани беъом тинтоя додане.
