# ВИІІЕГРАДОКИ <br>  

од
IIOHA CTJEIIA TPHकFOBHTA


## ОПШТИ ДЕО

I. Неколиме оппте особине области.

Као што се и из наслова види, овде описана села припадају Старом Влаху, а не Босни, с којом чине политичку целину. Становништво је по својим етничким особинама, обичајимаи начину живота много сличније с овим из ужичког округа, него ли с оним преко Дрине. Одело је на пр. сасвим онако како је и у ужичком округу. И поред дуге заједнице са Босном, оно се ипак ни данас не осеһа као саставни део њен ${ }^{1}$ ).

По административној подели ова села припадају окружју сарајөвском, а котару вишеградском. Подељева су у чөтири оићине: Добрунска оићина, у којој су села: Добрун, Бијөла, Столац, Вељепоље и Ријека; Вардиите, којој црипада село Станиневац; Бијело Брдо, у којој су сөла: Даниловићи, Будимлија, Бијөло Брдо, Трнавци, Пријеворац и Омарине; Штрици, у којој су села: Зубач, Ријека, Бован, Бјелугиине, Плөма, Књегиња и Увац.

Овде описана област находи се између планина на грбијанској граници на истоку и Сирове Планине, Варде н Суве Горе на вападу.

Од река је највећа пограничва река Увач, која се испод села Увца улива у Лим. Увац прима Буковицу, § коју утичу с леве јој стране: Стриков ПІоток, који до-

[^0]лави из Пријеворца, Сјеножетски Поток, који долази из Србије и Стуичаник или Ступчански Поток, који долази из Дражевина. Сви су ови потоци суви, и имају воде само приликом киша, када могу много да надођу и тада су веома валовити. Са северне је стране Рзав, који долази из Србије и тече кроз Добрун, где прима поток Будимлију.

Каткада надоһу и Увац и Рзав, а тако и Будимлија, те поилаве њиве и ливаде, које су крај њих. То бива нарочито онда када се окиша, те надоһу суви потоци, који долазе са србијанске границе. Тако је год. 1896. Увац био поплавио цело поље од Штрбаца до ушћа у Лим и заплавио све куће у Барама и селу Увцу. А Рвав је био заплавио цело поље добрунско.

У описаним селима клима није свуда подједнака. Најжупнија су села Добрун и Будимлија, пошто су заклоњени од ветрова. У њима снег обично падне о Аран-ђелову-дне, и то обично напада чарадаш, те се увек може газити, али кад по „југу" падне може достиһи висину једног метра, али га у том случају брзо нестане. А има доста пута да је и о Божићу копно. Зима најдуже траје до Мученика (9. марта).

Иза ових долазе села у општини штрбачкој, пошто су и она заклоњена брдима. У овим селима најранији је снег о Митрову-дне, а каткад га нема ни о Араные-лову-дне. По југу нападне и за читав метар, али брзо скопни. Најдуже се задржи до Благовестч.

Села Вељепоље, Ријека добрунска, Трнавци и Омарине заклоњенија су него Бијөла, Столац, Станишевац, Даниловики, Бпјело Брдо и Пријеворац, али ипак нема вөлике климске разлике између њих. Кад је рана зима, у овим селима падне снег око Петковице, а најдаље се држи до априла. Обично напада за $1-1,50 \mathrm{~m}$. На Стоцу се задржи и даље. А за Стоцем у Јанчи има га и преко

целога лета. Ту напада у вртаче и следи се, те га преко лета сељаци ваде и гоне у Вишеград па продају.

Од ветрова нај јачи је јуz, који доноси највише и кише и снега. Затим долази по јачини кривач, који дува са југо-запада, и устока.

Овде описана села су на великим висинама. Најниже је село Добрун, ияузөвши најновије село Увац, којө је на висини од 431 m . изнад мора. Бијела је на висини од 600 m ., Столац 7-800, Станишевац 600 , Ријека добруиска код потока 506, у врху села 739 m ., Вөљешоље 600, Даниловиһи 754 (у брду), Будичиија 831 код Карауле, а 578 код потока у дну сөла, Бијело Брдо 982 (код Чемерна), Трнавци 550 усред села. А највише је село Пријеворац, које је на висини од 1014 m . Омарине су на висини од 650 m ., а Зубач, Бован, Бјелушине, Плема и Књегиња имају у врху села, под планином, 5-700 m., а код друма и потока Буковице око 400 m . Ријека птрбачка је исте висине на јужном делу, а на северноме, на брду Циги, висока је 918 m . А Увац је на висини од 383 m .

Реч село у овом крају нема само једно значење, већ, особито где су сөла груписанија, сөлом се зове и цела опъина, на ир.: село Штрпци; у том се случају поједина села, која ту опћину сачињавају зову засеоцима. А има и то уже, право значењс, на име каже се да су у тој и тој опнини ова и ова села.

Као у делу Старога Влаха, у овом је крају старовıашки, типски разбијени, тип села. Куће су раштркане на мањим или већим одстојањима. Ова је разбијеност данас умањена гушиим насе.љењем. По правилу сеоске су куне у средини мањег или већег комплекса земље за обрађивање, који им припада. Отуда су честе веће или шање групе кућа, које су постале дењењем од једне задруге. Одељени задругари добијали би део земље, коју су до тада заједнички обрађивали, те би се највише

настањивали у бливини старе куке, пошто дотично место обично задовољава и друге потребе, које се траже за кућу, као: добар прилаз кући ради привлачења летине, да је згодно за изношење ђубрета на њиве, да је у близини доброг испуста за стоку, дање да је по могућству на таком месту, како стока, долазећи кући, не би наносила штете усевима и, понајважније, да је у близини воде. Групе кућа свуда су старијих и веһих породица, то је зато што су те породице, дошавши прве, изабрале најбољу земьу за насеље, те одељени задругари остају ту што неће да нду са те бо.ье на лошију земљу, а неће ни да удањавају куће, јер би се тим изношењем кућа квариле њиве и ливаде, поред онога што набројане потребе место старе куһе обично најбоље вадовољава. А ако ли је земља, на којој је стара кућа, недовољна за рад или је место неподесно, у том случају задругари сө селе даље и насељавају се обично у крчевинама. Тако у селу Бијөлој, где је 16 кућа једне исте породице, и у Стоцу, где су 8 кућа једне исте породице, куће су раштркане по једној висоравни, тако да није могуће никакве групе издвојити. Негде су неке куће исте шородице у групи, докле су друге одвојене и усамљене (Трнавци). Оне одвојене и усам.ьене куће новијих су досељеника, који нису могли остати на старом месту, те су заснивали нова насеља, докле су старији остајали пошто је имало довољно земље за рад. Има села у којима су све куне груписане у неколнко група, те нема одвојених кућа (Бијело Брдо).

Раштркане и усамљене јесу куке новијих досељеника, који су заснивали нова насеља, али има тих нових досељеника и у грунама меъу старинцима, у коме су случају купили тамо читлук или се призетили.

Куће су на косама, у равницама, али их је највише но странама брда. У самим групама измеһу појединих

кућа има растојања по $20-50$ корака, а взмеһу nojeдиннх група разкак је по ${ }_{\mathbf{I}_{2}} \mathbf{- 2} \mathrm{~km}$.

## Екенетске прмимво.

Села овде описана јесу у крају. у којем још влаля чит.уучки систем; вемьа, дакле, ирипада агама н беговима. Али има доста и сељака, који су сопствөннци земье, коју обраһују, пошто су је откупили од агя и бегова, њевих ранијих господара '). Тако у селу добруну сви сељаци имају своју земљу. Они оу је веһ као муслумани и пре имали. У селима Бијелој, Стоцу, Іријеворцу, Омаринака, Зубчу и Бјелушинама сви су сөљаци на читлучким земљама. По осталим селима има сељяка који седе на својој земљи.

Они, који седе на читлучким земљама - кнөти, дужви су давати агама четвртину од жита и иоловину од сөва, воћа, поврћа или место последњег дају, премя погодби, новац - ћесим. У селу Зубчу дају од свега четвртину. Још су чипчије дужне да о своме трошку граде куће и остале зграде.

Шуме су веһим делом припадале агама и беговима, господарима зөмава у селу, али су данас својина државна. Ретко да који сељак има забран поред своје земље. ІІо допусту надлежне власти сөљаци могу сеһи дрва за своје потребе, као: огрев, јапију, ограду, пециво ракије и т. д.

Сељаци имају заједничких шума по планинама, где гу им станови.

## II. Кућа, двор и окућница.

Око куће је обично ограђено. У огради је каткад само куба, а каткад и све зграде, а и башче око кућа. Hха куһа и без икакве ограде; то су обично куһе уса-

[^1]мьене или изнесене на улицу или друм. Ту спадају и друмске кахве и ханови. Има случајева да је кућа ограһена само од стране улице, да се не би могло глөдати унутра, а има и обратно да је кућа ограђена само од стране башча, осталих зграда и њива. Ограда је обично од баскија, а има их и од тараба, врьика, пармака и плота.

Кућа је обично у средини дворишта, а код ње а у дворишту су не само и остале зграде, веһ и башче. Улази се с улице на једнокрилну и двокрилну капију.

Данашње куће у овим селима све су подигнуте после 1878. годиве, нотто су за време устгнка све биле попаљене. Слабо се памти какве су биле ире тога, а још слабије какве су биле пре Карађорђеве Крајине, када су такође све биле спаљене. Слушао сам да су пре Карађорђеве Крајине све куће биле потрааче. То су биле врло просте зграде од брвана, преко којих је био један рог и на њему наслоњене даске на потриачу и притиснуте тешким дрветом или каменом да их ветар не би разнео. Ове су куке унутра биле једнодељне, јер со̂баิ није било. Причају да је ирву собу начинио неки Јовица Бакић из Будимлије. Кад му је за то дознао ага, Алајбег Гривинац, позвао га је к себи и наредио те су му ударили педесет штаиова. Само су муслуманске куһе у Добруну биле зидане, и било је и башкалука уз куће, докле их сад нема.

Данашње су, пак, куће подигли усташи, када су се после ратовања $1875 \mid 78$. вратили на своја огњишта.

Куће су брвнаре са магазом или су у приземљу без магазе, када су подигнуте на неколико басамака од земье. Брвна нису од једноставне у квадрат или с једне стране затесане омаре или јелике као преко Арине у Босни, већ су од иструганих балвана. Муслуманске куһе у Добруну највише су на подзиду, 'г. ј. јөдна је страна куће на магази, а друга је на зем.ьи. Над магазом је соба од чатме, шепера или брвана. Ако су од чатме

или шепера онда су олепьөне земьом и окречене. Са горње је стране често донекле зид од камена, а после су брвна. Има их и у приземљу од чатме, ћерпића и камена. Има и доксата, који су с поља, а наткривени су кућним кровом.

Кровови су од смрчеве даске и шимяе. У брдовитијим местима кровови су врло високи због ветра. У пристрањеним местима с једне стране допиру до земље. ІІод је свуда од проструганих подница.

На већем броју кућа имају само по једна врата.
Димњаци су баце на самар или даставицу, која се креће сргом. Има их, који су изнад огњишта уздигнути, оплетени и олепљени као кош за хватање риба, па се овда постепено сужавају до крова, кроз који пролазе и уздижу се за 60 cm . на 4 или 6 диречића као какви чардаци, а озго су покривени даском. Слични су овоме димњаци од дучника из собе, који су уз Фуруну, где се место свеке пали луч. Ови су димњаци изведени на таван или и на кров и зову се оцаци.

Прозори су данас од стакла; најмањи су од $20 \mid 30 \mathrm{~cm}$, а највећи од $40 \mid 60$. Прича се да је пре 1875. имало доста прозора лондраша'), који су били сувише ниски и мали.

Муслуманске куһе у Добруну већином су по варошки направљөне. У скоро свакој кући има по онолико соба, колико и ожењених задругара. Затим имају по један алват за нөожењене п госте.

У неким кућама с пролећа уносе у собу малу јагњад и јарал да не би промрзла, иначе нема кућа у којима живе под једним кровом чељад и стока.

Уз кућу имају зграде за ноһивање, где нема више соба у кући. Зграде су обично на подзиду, има их и на магазама. У тим се магазама држи пине или кућна успрема, а горе се „наћа." Код оних у приземљу
I) Ловдраши су прозори, на којвма је довдра од оравећих трбуха разаnets 1 cayzu mecto ctaraa.

само је један крај попођен, и ту се „наћа", а изнад тога дела је потавањено и тамо се држи успрема. И зграде су од исте грађе и по истом плану као и куће само што оне немају огњипта. Ове эграде имају само веће и богатије задруге.

Још су око куће кошаре за марву, мьекар, хамбар, сялош, мишана или јөмишана, качара и свинара. Ове су зграде од брвана, а има их и плетених од дебелог прућа; неке имају по један метар подзида. Салоша у новије време има и од летви. У кошарама на тавану држи се сено. Нарочита каква распореда ових зграда нема.

Још имају, далеко од куһа за читав километар, кланице, у које се затвара стока и ноһива чобанин.

Сем неких кућа у Добруну и кућа поред друмова, све остале куће имају поткућнице, вртове и нарочито добре и велике шљиваке, који се још ва све стране подижу.

## III. Станови.

Сем ливада у селу и непосредној близини његовој имају сељаци ливада а и њива и у планини. На таквим местима подижу они станове, на које изгоне стоку, те је хране пићом тамо прибраном, попіто ову не могу кући свлачити. Стока се изгони у станове негде зими, и држе је тамо по неколико месеци, докле утроши тамо прибрану храну. Изгоне је, где јө добра папа, и преко лөта, а негде иягоне пошто се тамо ливаде покосе.

Ако је стока на становима само зими, онда су станови просте једноставне колибе од брвана. А ако се стока изгони и преко лета, онда су ти станови са преградама, као и куће на селу и имају „кућу", собу, па и подрум, пошто се онда купи и мрс и код станова је и жаја !планинка! са децом'). Уз станове се налазе и кошаре, наслони од преполовљених клада, телөчари, јањечаци и торови за стоку.

[^2]Станова немају сви сељаци, већ само неки, и то из села Будимлије, Вијелог Брда, Трнаваца, Пријеворца, Омарина, Зубча, Бована, Бјелушина, Племе и Књегиње. Каткада држе по две три куће зајөднички један стан, у ком случају свака планинка купи засебно мрс од своје стоке.

Станова има на Ђурковцу, кпји су Арсића из Будимлије, а Микавице из истог села имају станове на планини Клијену под Превијом. На ове станове изгоне стоку о Томину-дне, а враћају је о Ђурђеву-дне, те је лети напасају око села.

На Циги имя 7 станова, од којих су 3 ријечанска, 3 сељака из Бјелушина и 1 сељака из Књегиње. Ови су станови удалени од кућа појединих станара по 1 до $1^{1} / 2$ сахат. Неки од них су трију или четирију породица, а неки су појединаца, који на стан примају и друге. Овде стоку држе од Видова-дне или Петрова-дне, па докле снег не падне. ІІошто на овим становима имају ве.ıии сенокоси, то изгоне стоку и почетком вөликог поста или је у јесек никако и не сјављују кући, веһ је задрже до Божића.

На Дражевини има 11 становє, од којих су 8 сељака из Зубча, а 3 припадају сељацима из Ријеке штрбачке. Од кућа су удаљени по $1-1 / \frac{1}{2}$ сахат, а један од другога $1 / \mathrm{s}^{-1 / 2} \mathrm{~km}$.

У Црном Потоку имају 4 стана, од којих су 3 зубачка, а 1 је ријечански. Од кућа су далеко по $1 / 2-1$ сахат, а од једног до другог има $1 / 2^{3} / 4 \mathrm{~km}$. Сви су појединаца, који к себи примају и друге. Стоку код њих држе од Видова-дне или Петрова-дне да до првога снега, а веки је држе и до Божића или је изгоне уз велики пост. Код ових станова ими поред ливада и њива.

У Дувници је 11 станова неких сөљака из Бијелог Брда, Будимлије и Ријеке штрбачке. Удаьени су од кућа у Бијелом Брду $11 / 2$ сахат, а од ових у Ријеци 2.

Размака између њих има местимице $1 / 4$, негде $1 / 2$, а ияла и по $3 / \mathrm{km}$. Стока се изгони о је у село о првом снерже докле снег ; неки је изгоне ових станова има и њива.

У Сјеножетима имају 22 стана; 2 су сељака из Би. јелог Брда, 14 из Ријеке, 3 из Бована и 3 из Бјелушина. Сељацима из Бијелог Брда далеко су 1, онима из $\mathrm{P}_{\text {и. }}$. јеке $1 \%$, а онима из валунина и Бована по 2 сахата. Један од другога су далеко по $/ s^{-3} / \mathrm{km}$. Стоку изгонө о Петрову-дне и тамо је држе докле снег не падне; неки је изгоне и окле у селу снег не окопни. ирже је тамо на храни докле у селу оно оии.

На Равним Њивама има само један стан, који је Чолаковића из омаии. я часа. Стоку изгоне само зими.

У Главичици има 5 станова, који су Ђуровића из Трнаваца. Од села су далеко $1 \frac{1}{2}$ сахат, а између поје. диних има по $1 / 2-1 \mathrm{~km}$. размака. Стоку изгоне око Томина-дне и тамо јој полажу до Ђурђева-дне. И преко враћају кући на преноћиште.

У Самаревини имају 2 стана: један је једног се. .ьака из Бијелог Брда, а други је једног из Трнаваца. Од кућа су далеко по $1-1 \frac{1}{2}$ сахат, а између њих има око $1 / 2 \mathrm{~km}$. Стоку изгоне кад и они у Главичици. Зем.ье, на којима су станови, припадају, као и онө по селима, станарима или агама, који за њу добијају
свој хак или погођени һесим.

## IV. Постанак данашњих сөла и порөкло

 отановништва.
## Судеһи по старинама и вародном предању да̂ се

 закьучити да је иа веһини места данапњих села билонасева и у ранијим временима. У неким од тих села одржала се и веза у становништву, али је код већине села она прекинута. Прича сө на име кад су се претци појединих породица сөоских насељавели овде дя су наилазили на земље вапуштене и већим делом и у шуме зарасле, а међутим многе старине по селу и око њега неминовно упућуjу на то да је ту било насеља, чији су они трагови. Села, за која се не познаје да су раније била насељена, а прича се да садањи досељеници нису ту затөкли становништва, јесу: Бијела, Станишевац, Ријека, Трнавци, Пријеворац, Омарине и Увац. Сва су ова села најнезгоднија за обрађивање било својом висином, било пластиком или неплодношћу земљишта, сөм села Увца, које је најниже од свију овде описаних села, а које јө постало у најновије времө због специјалних узрока. Види се да су насеља продирала из равнијих места у планине. У селима: Добруну, Стоцу, Даниловиһима, Зубчу, Племи и Књегињи има везе измеһу ранијег и садањег становништва. Остала су сөла обнавьана и то највише у другој половини XVIII вөка.

Узроци расе.авања становништва јесу у познатом читлучком систему, који је подржавао покретљивост кмета. Затим је, и то у врло велпким размерима, имало утидаја и трвење са Турцима, које чини и периоде у животу ових насеља. Тако су на име у време КарађорЂеве Крајине сва ова села попа.ьена и куће срушене, а тако исто и за последњег ратовања 1875.-1878. год. Оба та пута била су и велика расељавања. Од немалог су утицаја биле и болести, које су овуда бесниле при крају XVIII века и 1836. године.

Од 80 породица, колико их има у описаним селима, за 7 се изрично тврди да су старинци, за 15 се не ана ца ли су старинци или су досељеници; бөз сумње не и мен,у овима бити старинаца. Ови чине $27,50 \%$ од свију породица. Из XVIII века, када су засељена готово сва

данашња насеља, која су до тада била пуста, имамо 17 породица, и то 8 из прве, а 9 из друге половине. То износи $21,25 \%$. После Караһорђеве Крајине јаче је досељавање, тако да за прву половину XIX века имамо 12 досөљених породица односно $15 \%$. За трећу четвртину истога века тај се број, узевши време у обзир, повөһао скоро за $2^{1 / 2}$ пута, јер имамо 14 нових породица, односно $17,50 \%$. За последњу четвртину ирошлога столећа, тај се број није увећао, као што бисмо очекивали, јер имамо 15 нових породица, што износи $18,75 \%$.

Али је ипак становништво више увећано множењем старинаца и досељеника ия XVIII века, него ли досељавањем и множењем новијих досељеника из прошлога века. Што се самих тих досељеника тиче, пада у очи да што смо ближе данашњөм врөмөну, да су ти досељеници све из ближих крајева. Тако су досељеници из XVIII века већином из средње Херцеговине и Црне Горе, они из прве половине прошлога века ия северних су крајева Херцеговине, а они из друге половине XIX века обично су ия најближих крајева.

По вери је данашње становништво православно и муслуманско. Од последњег има само 6 породица и све су у Добруну. То су вероватно остаци посаде града Добруна. Једну од тих породиша зову Диздаревиһима, и причају да су њеви претци били диздари поменутог града. Прича се да је било мухамеданаца и у Даниловићима, који су се у време Карађорђеве Крајине морали раселити. Још се прича да је у Бјелушинама био оџак некаквог бега Пашића. Ту у близини крај друма има и једво турско гробље.

Да сада прегледамо породице по месту одакле су се доселиле.

Из доњег Полимља:
Из Борановића • • • . . . . 2 пор.
Миоча . . . . . . . . . 1 »
Из Прибоја ..... 2 пор.
Од Лииа ..... "
Из Соколовића ..... 7 "
Раванаца ..... "
" Мокронога ..... 7 "
Ресића ..... 2 "
Пребидола ..... 2 n
Рудога ..... 1 n
Свега ..... 28 пор.
Ив Херцеговине:
Ия Пљеваља ..... 1 nop.
, Села ..... 1 ..... "
" Отиловића ..... 1 "
Поблаћа ..... 1 "
Пљеваљске нахије ..... 1 "
" Косатице ..... 1 .
Пријепоља ..... 1 "
" Херцеговине (не знају место) ..... 1 »
Cbera ..... пор.
Ив Старог Влаха:
Из Јабланице (ужички округ) 4 пор.
Нове Вароши ..... 2 »
Рутоша ..... 1 "
» Свијетьака ..... 1 »Свега • . . . 8 пор.
Иа Црие Горе:
Из Корита ..... пор.
Грахова ..... 1 ヵ
Пиве ..... 2 "
" Аробњака ..... 1 »
Риђановића ..... 1 "
, Језера ..... 1 "
Колашина ..... 1 "
 ..... 40


## Ив Босне:



$$
\begin{gathered}
\text { Из околине Бијелог Поља: } \\
\text { Из Вранепа } ~ \cdot ~ \cdot ~ . ~ . ~ . ~ . ~ \\
\text { Свега } 1 \text { пор. }
\end{gathered}
$$

Cвега је, дакле, 60 породица за које се зна одакле су досељене, према 20, колико је старинаца и оних за које се не зна одакле су досељени. Сви су досељеници из крајева на југу, сем 5 породица које су са севера, међу којима је 1 из Чешшь изнад Вишеграда и 4 из Јабланице у Србији. Пада у очи да су све 4 породице из Србије, из једног места, што Һе, без сумње, бити скопчано са неким сшецијалним узроцима. Највише је досељеника из долине лимске, па онда из Црне Горе, Хериеговине и Старог Влаха. Сасвим је незнатно досөљавање из Босне - свега 4 породице.

## Старине.

У области, чија су села овде описава, има врло много остатака од старина, пошто је због њене жупности и плодности бвла насевена од најстаријих времена.

Да вајпре поменемо селишта, пошто су ова у најближој и најтешњој веви са васељима. Њих пиа испод града Добруна, у Станишевцу, ва Покојиштима у Вељепољу, у Barву, у Даниловвһпма више старогя друма, на месту званом Опһвне; даъө вх

има по Јастреб́овачи изнад Будимлије, изнад Божовиһа куфа у Бвјелом Брду, ва Прибојинама и Околиштима у Ријеци штрбачкој, на Запади нкже Штрбаца, изнад Мариһа Луке на Бвници, по Плеии, Књегињи и Свровој Гори иявад штрбачких села.

Остатака од градова има у Добруну и на Прибојинама у Рвјеци штрбачкој.

Црквина има у Добруву, на брду више Смрдана, више Топузове Воде у Трнавцима, на Кондовини између Ряјеке и Омарива.

Значајве су стариве стара гробља. Њих има више врста. Најстарије су преисторијске громиле, којих има ва Околиштима нзмеђу Ријеке и Зубача, на Пољицима ниже цркве у Штрпцима и ва Запади источно од цркве извад реке Увца. Друга су гробља са повватим стећиима. Таква су у Под-Омару у Дојњем Добруну, на Дубу у Бијелој, Пољвцима у Стоцу, Покојиштвма у Вељепољу, затим на Бгјелом Дријењку, на Мраморинама у Будимлији, на Главици у Бијелом Брду, ва Кондовини, Равном Гају више Племе и у Дувници. Од старих муслуманских гробаља пмамо у Добруву једно крај цамије п друго крај турбета у Јелаху. Затим ниа још једно на брежуљку Ниппани у Штрпцика крај пута, где овај скрене ка селу Увцу. Мраморје, које је на тим гробовима, у највише је случајева без икаквих ватписа. Али га има и са натписима и разним цртежима. Тако ва једноме у Будимлији ниже кућа Микавица, који изгледа као саркофаг и има о́ев плоче у подножју 1,80 у дужину, 0,05 у ширину и $1,04 \mathrm{~m}$. $y$ висину, иврезан је један коњ, висок 0,85 и дуг $0,45 \mathrm{~m}$. На лругоме, који је на Бијелом Дријењку в има у дужину 1,28 , у висину 0,5 и п ширину 0, ,2 m ., имају урезане две људске прилике; с десне стране је мупкарац, а с леве је женска. Мушки је лвк велики $0,75 / 0,17$, а женски $0,60 / 0,11 \mathrm{~m}$. Десне су им руке на грудима, а левим држе као неки скиптар са јабуком на врху. Ноге су испод колена претурили једну преко друге.

Од старих путова такође има доста трагова. Тако поянају се трагови пута, који је водио из Вишеграда извад Даниловиһа. преко лугова у Будимлију, одатле ва Караулу и кроз Штрпце ва Увац. Даъе се поввяје пут, који је водво преко Јастребоваче на Видаковиће у Будвмлију. Затим се зва за путт, који је водио од главног пута од Ввшеграда на Увац ниже Вељепоља |уз Лијешањ на Караулу, па низ Мрко-до и Бјелушу на Вардиште и даъе у Србију. Од путова из турског времена зва се за цаду, која је водила из Вишеграда уз Рзав, на Јагодину, преко Челикове Ћуприје у Добрун, преко Спасовика уз поток Будим.вју на Караулу, данас

Бијело Брдо, па виз Омариве и Штрпие ва Увац. Ииа још је пут, који се одвајао од главног друма код Челикове Ћуприје, ишао преко Борја испод Бијеле, уз Раздолине, Станвпевац, Бјелушу, у Вардиште и Србију. Од Будимлије се одвајао на је страну пут, који је ишао преко планине Варде у Рудо в на др пут преко Првјеворца у Трвавце и Вардиште.

Сем овога налазе се чешие стари сребрни и бакарни но и друге ствари, као лонци и др.

## У. Занимење становништва.

Становништво се највише бави земљорадњом и Һарством. Од чроизвода, који се највише износе на јацу, јесу: пшеница, која особито роди у Добруну Будимлији, а и добре је каквоће, те је на цени и јє се тражи. После пшенице вајзнатвији је производ шљ и ракија.

Богатији се сөљаци уз ово баве и сточарством; рочито негују свиње.

Од спореднијих послова баве се мајсторијом. Ов шњи сељаци граде куће и по околним селима, яат код подузетвика режу јапију за извоз. Некад су ип у Србију у рад и тамо сушили шљиве и пекли раки

## ПОСЕБНИ ДЕО

## Добрун.

Полозвј селв. - Село Добрун једвим делом својим лежи у раввици поред реке Ряава, а другим је делом по странама те реке п потока Будимлије.

Сеоске су куһе поред Рзава и потока Будимлије - Горњи Добрув, затим изнад помевуте реке и потока, а испод планина Зтодола п Масача - Дојњи Добрун; затвм има кућа на другој - осојвој страни, и то су Торине.

Село је богато пнјаһом водом, која се носи с пввора. Најглавнији су иявори: Годун код џамије и Минино Врело код црвве у Горњем Добруну, затим врело Кривача п један извор код доње һуприје у Дојњем Добруву.

У селу има и једно врело звано Грозничава Вода, за које веле да лечи од грознице, откуда му и име.

Земье п пууее. - Поред Будимлије Добрун има највише земаља sа обрађивање. Зиратна sемља обично је груписана око куһа. Још се налазе њиве у Кулаузовини у Дојњем и Жутици, Спасовику и Градини у Горњем Добруну. Земља је дебела и врло родна, издржъива је на суши п нема потребе да се гноји више од један пут у десет годива.

Лпвада имају по брду Риочу, које је од села један сахат далеко.

Село има овоје пспаmе око села, које су у Злодолима и Масачу јужно изнад села, Орлини п Раздолннамя северво и Впжу псточно од села. Стока се напаса по тим испашама, не удаъујуһв се даље од једног сахата од куће.

Око села је пума са свију страна. Те су пуме: Злодоли, Масач, Раздолине, Вяж и Рогови. Прве три су по $\frac{1}{2}$, а последње две су $1 / 2-1$ сахат од села далеко.

Tпп. - Неке су сеоске куће груписане у неколико груп неке су на осами. У групама су куће Под-Омаром, у Дојњем бруву код Һуприје и код џамије у Горњем Добруну, а иям њих на целом простору расуте су усамљене куһе.

Под-Омар од Дојњег Добруна раставља Раяв. А Горњи о́рун од Дојњег раставља такође Рзав, а од Торина коса Cпасо Од Под-Омара до кућа у Дојњем Добруну код Һуприје има 2 а одатле до сеоске цркве $0,5 \mathrm{~km}$., а од цркве до џамије у рњем Добруву 1 km . и толико всто одатле до Торина.

Куће у групамя равдалеко су једна од друге по 20-100 кор а пма их које су сасвим ублизу. Између раштрканвх има по п па н по цео километар. Оне у групама обично су куне једне породице. Али у тим групама има и уметвутих кућа новпх д ъөника, који су ту купили вемљу или дошли на мираз. Село дакле, некад бпло још раштркавије.

У селу има 31 кућа п то: у Под-Омару: Мухиһи (7), Ис (4); у Дојњем Добруну: Диздари (8); у Горњем Добруну: Дуп (2), Громиле (2), Мухићи (4); у Торини: Башићи (1), Лагумџије Џанани (1) ${ }^{1}$ ), Поповиһи (1).

Kме. - Народ ирича да је село добило ово име од кадашњег имена извора Годуна, који се звяо Добрун. Та извор од ввјбољих у селу. Кулаузовина, поље у Дојњем Добр тако се прозвала по Јовану Кулаузи, који је издао Турцима добрунски, те је, потурчивши се, добио то поље за награду. рине у Горњем Добруну тако су прозвате по торовима, којє на томе месту некад Добруњани држали.

Поствнах селв п поревло отвновннштвя. - Поред ру вина старога града Добруна, који нам докаяује да је на мє давашњег села било васеља, и вародво предање нам то гов Ово још додаје и то да је било времена, када је у овом бпло више куһа него што их је данас, а било је када је тај б́ио и мањи ${ }^{2}$.

Од породица су: Мухићи, који воде порекло од века Јовяна Кулаузе, који је, као што је речено, издао Турцима г добрунски.

[^3]Диздари су такође староседеоци. Прозвани су овако с тога што им стари о́илв диздари града добрунскога. Причају још да је свдар-ага чувао уз град и цркву добрунску, зашто је годишње бијао: дукат, кокош и чарапе. Од ове су породице Исићи и анани.

Скорашњи су досељенвци: Громиле, којима је старо презиме ајдаровићи, доселили су се пре 30 година на откупљену земљу Громяла код Прибоја. Овако се зову по месту одакле су.

Лагумиије су од Асана Лагумџије, који је дошао из села оравовиһа пре 15 година ва мираз.

Дупићи су дошли пре 10 година из Миоча на читлучку земљу.
Башики су дошли пре 8 годива из Жупе од Дрине на мираз.
Поповики, једини хришћави у овом селу, дошли су пре 5 дина из Пљевава у кафану крај цркве. Држе трговину. Славе в. Николу.

Пре уставка од 1875. год. у овоме су селу били и то на радинв неки Јевђевиһи или Васиъевиһи, који су се тада одсеати у Риоч у Станишевиу.

Стярине. - Најзнатнија јө старина у овом селу, као и у елом овом крају, град Добрун, који је, по причању народном, поигла Проклета Јерина. Град се налазп у стенама на ушһу потока удимлије у Рвав. Зидине су доста добро очуване. Кад се од зава посматра могу се видети градска врата и кула стражарица. озвају се и трагови предграђа испод града; нарочито падају у чи темељи једне велике аграде, дугачке 30 , а широке 15 m . томе како је град пао у руке Турцима, као и то како је паъено предграђе, има у народу предање, које је саопштио поп некса Ђуровиһ у Источнику аа 1887., стр. 30. И за време Туака у њему је била посада и управљао царев диздар.

Још је такође знатна старина манастир. који је, по свему удеһи, врло стар'). Предање вели да је после пада града он ио запањен и поробљен. Около манастира је камева ограда, оја се зове град, зидови су по $1,50-2$ високи, а по $0,80 \mathrm{~m}$. шиокн. На југо-западном крају тога зида има широка тао́ија, веика до $5000 \mathrm{~m}^{2}$. На северном п западном делу зида велике су раввалине, које могу бити рушевине од манастирских Һелија.

Пошавши од цркве ва северна врата црквене порте ка стегама, између којих тече један поточкћ, куда води пут у Раздо-
 83-293., а натпис са ше објаввен је у Просвјети за 1887., стр. 30.

ливе, изађе се на једну малу равницу. 'Ту лево има једва кос глатка стена, ва којој су некв цртөжи на простору од 6,50 дужин и 3 m . висине. На доњем крају види се једна људска слика с иядубевим лицем, која једвом руком показује на виже. Прв врх друга једна рука, ве ове слике, показује на ввше. Сем овога пи још веких колутова в крстова с ивицијалима И. Х. в т. д. Наро велв да рука окренута доле показује место, где је сакривев манастирска остава. Прича се дя је неки градски диядар п правиу где рука покаяује копао и ватао мвоге драгоценост које и данас један од Диздаревиһа држи сакривене у амбару' Рука окренута горе покаяује где је друга остава. По томе иравцу тражилп, али нису ништа нашли.

Предање прича да су овоме мавастиру припадале земве сел Добруна, Бијеле, Велетова, Станншевца, Вељепоља, Мацута, Вагн па чак и оне у Брезју и Дојњвм Соколовићима. Даъе се прис да су мавастирски станови били на Станишевцу, да су у Вагв били хамбари манастирскв и вагало се жито.

Десно извад цркве у стенама, пошавши ка Раздолинама, им једна пећвва, око чијег је улаза било озидано сигом. Испод вра ног прага тога знда има $1,50 \mathrm{~m}$. Унутра је, веле, као у соб Ту су, кажу, жввели घспосвици, који су одатле силазили цркв само о великим празницима, и да су обично конопом воду дохв: тали са потока, који испод те пеһине тече. Таква има пеһива у Орляни пзнад Рзава. Ова је друга пеһина, како причају, пр страна, има два боја, на доњем јој је боју утөсан бунар, ко никад не пресушује.

Ниже града, ва ушћу потока Будимлије у Рзав, има цами коју је, како се прича, подигао још султан Селим и која је данас одржава. Око цамије је старо гробље са нишанима бев на писа. У Јелаху још има я једво турбе од сиге, ва четири стуб које је некаква Асан-бега. У оба се ова гробља и давас копа муслумани.

Око дачашне цркве има неко старо гробље са стеһцим које је већ у земљу зарасло. На иесту Градини такође има једи старо гробље, у које се и данас копају. На $0,5 \mathrm{~km}$. виже цркв крај друма, има једав раябијен стећак, на коме су три круга неким нечитким натписима. Други је један такође са натписс пао у Рзав. Оба су се ова стеһка откотръала са брда Градине старога гробља.
${ }^{\text {J }}$ ) Каху да је тај амбар нарочпто 3: то саграђен. На пр. знаови су доострукв од простругавнх полница између хојих јө набвјен песак.

## Бијела.

Полозај села. - Село лежв извад Рзава са десне му стране, у присоју, на северу од Добруна.

Куһе су сеоске растурене по тој присојвој страни.
У селу се пије вода с извора: Бајеле Воде, Клијева, Бабине Воде и Диздареве Воде.

Вемве п ппуе. - Земља за обрађивање је груписана око кућа. Сељвци имају још земаља по Раздолинама, које су пола часа од села далеко. Земља је средње родности.

Исиаше своје имају сељаци, као п ови ия Стоца и Станитевца, у: Раздолинама. Стоцу, Чешљару, Риочу и Бјелуши (испод Ковавуше до Вардєшта). Све су блияу села, те се стока не мора удававатв од куће више од 1-1!/2 сахата.

Свуда су око села шуме, које се зову Раздолине, 1/2 сахата и Чешљари, 1 сахат од села далеко.

Trix. - Kyヶe cy расуте ио једној страни ва растојањима од по 50-500 корачаји. Кућа има 16 и ове припадају једвој породици - Тасиһпма, од које је још 1856. била само једна кућа. Од те су се куһе све садашње одвојвле и крчењем створиле себи земду аа рад.

Пме. - О имену села нема у народу вккаквих прича ни тумачења.

Поствпах седя п поредло отвновннштвя. - Народно предане прича да су на месту данашњега села биле ливаде манастира Добрува, које су после турске најезде разграбљене. Сељаци причају да је првя кмет који се овде населио, Таспја Кујунцић. овде допао после Карађорђеве Крајине са Чешља ниже Вишеграда, а старином је био из Граховя, од породице Кујунцића. Од њега су Тасиһи, који су једини у овом селу и којих давас има 16 кућа. Славе Св. Николу.

Сеоско је гробљє ниже куһе Јовава Тасиһа.

## Стслац.

Полозај села. - Село Столац лежи на брду пзнад села Бпје.те. Kуће су му растурене по једној висоравни.

У селу су ови извори : Близанци, Ревеник, Мутница и Возник.
Земље п пухе. - Земља за обрађивање сва је групвсана око куһа, средње је родности. .Тивада имају у Великом Јавчу преко брда за Стоцем; то је место од села добар сахат далеко.

Испаше су сеоске у околнии тумама, као : Раздолив Стоцу, Чешљару, Риочу и Бјелуши. Те су шуме близу, те се ст не удањава више од $1-11 / 2$ сахата од села.

Око села су свуда уваоколо шуме, које се зову : Раздолв $1 / 2$ и Чешљари, 1 сахат од села далеко.

Tпп. - Куфе су растурене по једној виооравви, и не ч никакве групе. Све су дељењем постале од јөдне, па су нови двојеници градили куће на вемљвшту, које вм је у део пал коме су још додавали крчењем новога. Данас има 8 кућа, те ипак зове селом.

У сөлу је једва породица под три различна превимена: заревий (5), Радовановпии (1) и Миловановиђи (2).

Кме. - Село је ово име добило по једној великој ст иянад села, која ивгледа као столац - сто.

Поставах села п порекло отавовввпттва. - Сељаци прич да су им стари на овоме месту још од фета (пада Босне).

Породице су: Лазаревићи, Радовановићи, Миловвновићи Шимиићи. Све су ове породице постале од једне. Кад су се двојилв, нити како су се пре звали ве знају. Староседеоци су, што је речено, још од лфета". Славе Св. Јована.

Гробъе им је у Долу.

## Станишевац.

Подожај села. - Село Станишевац лежи на истоку од с Бијеле и Стоца, северно од Добруна, а на југу од Вардишта.

Неке су куһе северво у присоју - Станишевац, а неке с) осоју по косама извад Вардишта, и тај се део села зове Ко вуша или Загвожђе.

У селу се пије вода са чесме Ковануше. чесама Рноче Добре Воде ниже села и језера у Раздолинама.

Зешве п пуше. - Куһе су у овом селу у страни испод о́р а њиве и ливаде су испод њих у пољу. Затим имају њива и: вада по Рпочу и Загвожђу до којих је од села $1 / 4 / 2$ саха Земља је осредње родности; на местима је и каменита (у Ковануш

Испаше су сеоске у шумама око села, као: Раздоливаи Стоцу, Чешљару, Риочу и Бјелуши (испод Ковануше до Вардпшт Те су шуме у непосредној близини сеоској. те се стока ве удаъа од се.а више од $1-11 / 2$ сахат.

Са сввју страва села су шуме, које се зову: Раздолин Бјелуша, по ${ }^{1}$ 'я н Столац, 1 сахат од сеоскнх кућа датеко.

Trin. - Kуће су подељене у две груне: у Станишевцу и у Ковануши. Станишевац од Ковануше раздваја брег Границе. Затим има још једна кућа на месту Риочу, више Раздолина, а ниже Станншевда. Од Станишевца ову кућу дели пут Вишеград - Вардиште и вода Рпоча. Између Ставишевца п Ковануше пма скоро 2 km ., а од најниже куъе у Станишевцу до оне на Риочу има $1 / 2 \mathrm{~km}$.

у Ставншевцу су куһе поврх њива и ливада, а иопод брега Границе. Растурене су по једна, по две у крај пута или даље од њега. Између ових које су ближе, растојање је по $20-30$, а изнеђу удаъенијих по $100-300$ корака. Куһе су у бливу с тога што пм је земља за рад на једном месту.

Ове по Ковануши су раштркане по косама које деле долине. Kуһе су раздалеко једна од друге на 100 корака до $1 / 2 \mathrm{~km}$. Овде су, опет, куһе раздалеко што им је зиратна земља растурена по косама и странама.

У овоме је селу некад била само једва кућа, па кад се некад два брата, на којима бєше остала, поделише, један остане ва Станишевцу, а други се одсели у Кованушу. Од ↔вх двојице давас на Станпшевду има 9 и у Ковануши 5 кућа. Како се ко одвајао тако је подизао куһу на одељеним чифлучким земљама п крчевинама.

У селу има 15 кућа, од којих су Шимпићи и Јевтиһи од оне б́раће и Јевђевићи (Васиљевићи).

пме. - Прича се да је село ово име добило што су некад по месту на коме је оно сада били манастирски станови. А Ковявуша је добила име од воде Ковануше.

Поставах селя п порегло отановнимтвя. - На месту овога села, прича се, некад су били станови манастира Добруна'). Када је манастирско имање разграбљено, аєе и бегови су га сами радили пли су га давали под „хак" и тек су се доцније овде кмети населили. Први су кмети бвла два брата Шимшића из Стоца, који су своје земъе, које су имали у Стоцу на Загвожђу продали један о́езима Ченгићиа, а други Диздаревићима и дошли на агинску земљу. Један од њих се оделио на Кованушу и од њега су 5 кућа Јевтића, који су тако прозвати по деду Јевти; од другога су Шимшићи на Станишевцу. Славе, као и њихови рођаци у Стоцу. Св. Јована.

[^4]Јевбевићи или Васивевићи су дошли из Добруна око 187 год. Славе Св. Николу.

Гробље је иямеђу Станипшевца и Ковануше, ва једној кос

## Ријөга добрувсва.

Нолозај сөля. - Село Ријека добрунска находи се источи од Добрува, у правцу према Увцу, а у страни левој - осојн потока Будиилије.

Куһе су растурене по тој страни, а иеста, где се ваход яову се: Рвјека, Мирпия и Крстац.

у селу се пије вода са Вучје Воде, пввора у Врановини Добре Воде у Варди.

Вемве и ппуке. - Њиве су испод куһа. Земья је осреди родвости. Ливаде су пола сахата од села далеко на месту Кл совини.

Испаше има довољно, јер је има по селу, око села, хуријад и тиумама: Внжу, Роговима, Варди, Врановиви и Странама. Стоя се не удаљава више од $1-1 \frac{1}{2}$ сахата од села.

ННуме има са свију страва села, то су: Виж, Стране, Рогов Варда п Врановкна, које су по $1 / \mathbf{4}^{-11 / 2}$ сахата далеко од се ских кућа.

Tв․ - Куће су сеоске у главном подељене на три груп Ірва је на месту Крстац, друга на месту Мирићи и трећа ғ месту званом Ријека. А има кућа и изван ових група. Крстац и Ми рұһе растављају поточиһ и њиве, а Рвјеку од Мириһа раставъај зиратв. Између појединих ових група растојање је по $1-1^{1} / \mathrm{k}$ kn

У групама куће су у блияу, тако је у Ријеци в Мирићвм растојање између појединих куһа по $50-100$ корака, а између ови на Крсцу још мање - по 30 . Између кућа раштрканих ва оввх група растојање је по $1 / 2-1 \mathrm{~km}$. Куће у помевутим групам сасвим су зближене, и обвчно припадају једној породици, ка Тотпћа в Јевђића у Мириһима и Бабпна у Крсцу.

Главнп разлог томе што су веке куће овако уо́лизу, а друг раштркане лежи у груписаности и разбацаноств вемље за ра

У селу има 15 кућа, од којих су у Мирвһима 9, на Крсцу и оеталих 5 у Ријеци. Породице су: Бабиһи (2), Зарићи (1), Ту биһи (1), Васиљевиьв (1), Тотпии (5), Јевђићи (4) п Марковиһи (1

Постанах села и порекло становништва. - Село је новвје порекла, пошто у близини нема викаквих остатака од старвня ватим су све породице новије и што се не прича да је пре да

твиу васевеника ко ту становао. Изгледа да је овде била мума, іу су лоцвијн насељеници искрчили.

У селу су ове породиде: ЈеөЂићи, старином из Херцегоне вз Се̂лã, одакле су дошли у Соколовиће, а отуд пред Карарјеву Крајину у Ријеку. Ово је најстарија породица у селу. д су дошлп било их је једна куһа, а данас су четири. Славе Игњатија
Тотићи су из Првјеворца дошли уз Карађорђеву Крајину. аве Св. Јовава.
Бабики су дошли од Лиия пре 30 година. Старо им је презвме иньв. Има вх и давас више кућа на староме месту. Славе Св. колу.
Зарићи дошли су пре 30 година ив Соколовиһа, где их вма 3 куһе. Славе Св. Јована.
Васивевићи су досељени пре 22 године иа Соколовиһа. Славе Лазара.

Тубићи су дошли такође иа Соколовића пре 15 година. Славе Јовава.
Марковић је дошао иа Ћаһица у Соколовиһима Јевъићу пре однне п призетио се, па је онда прешао на засебан читлук. іви Св. Јовава.
Највише је ово досељавање било због недовољне земъе за на староме месту.
Гробље је у Мирићима.

## Вељөпоље.

Положај села. - Село се ниходи источно од Добруна, у ввпу према Увиу, а у страви десвој присојној нотока Булије.
Куће су растурене по страни, а места на којима су зову се: епове п Райевац.
У селу је најглавнији извор Милошева Вода.
Земље п туме. - У селу су земље за сејање, па и нешто вица груписане око кућа. Земља је средње родности.
Нспаше има довољно, јер је има по селу, хуријама и пумама села. Испаше за сеоску стоку јесу по хуријама око села и шуа, као: Вижу, Роговима, Варди, Врановини и Странама, што ве по $1-1 \frac{1}{2}$ сахат од села далеко.
Шума има свуда око села, као : Виж, Стране, Рогови, Варда Зрановина по $1 / 4 \mathbf{- 1}^{1 / 2}$ од села далеко.

Tмд. - Куће су сеоске расуте по једној страни, на раст јању од $20-100$ коракв; само је једву куһу од осталих одвоји једна ливада. Место, на коме је та кућа, зове се Рапчевац, кућа је удаљена од вајближе куће у селу ва 1 km .

у селу су бөле 2 куће, које су се разиножвле и растури по селу; од њих је данас 7 кућа. Још је ага довео једвог нов кмета, те сад има 8 кућа, у којима живе 3 породице: Јакши (3). Матини (4) и Перишић (1).

Име. - Прича се да је село ово име добило по томе ш је ва томе месту некад била велика ливада - поье манаств Добруна.

Поставах села и порецло отановниттва. - Село је бхл по причању сељака, својина мавастира Добруна. Судеһи по старс гробљу на Покојишту и зидинама које се ту налаяе, бпло је в сеља на овоие месту. Прича се да је у овом селу живео некак Војин спахија, који је био врло богат, још је био уважаван од добрунских потурчењака.

Породице су у селу: Јакшићи, најстаркја породица у сел за њу се не зна кад се ни одакле доселвла. Славе Св. Јовава.

Матићи су дошли из Чешља код Вишеграда, после Кар ђорђеве Крајине, кад и Тасиһи у Бијелу. Прадед Мато им се б однекле призетио код Тасића у Бијелој. Славе Св. Стевава.

Перишићи. доселили се пре 10 година ия Дојњих Соколс виһа, због недовољне земље за обрађивање. Тамо их има вии кућа. Славе Св. Ђоръија.

Старнне. - На Покојиштима има једно селиште и кр њега старо гробіве са стеһцима.

Сеоско је гроб́ље ниже Покојишта.

## Даниловићи.

Положај сөла. - Од Ријеке добрунске у правцу према Увц с јужне стране друма, а леве потока Будиилије, находи се се. Давиловиһи, а са друге страве потока и друма јесте његов з: сөлак Ваган.

Куһе су, дакле, у Даниловиһмма у осојвој, а у Вагаву мрисојној страни.

Село ияобилује пијаһом водом, а најбољи је извор Ђ дова Вода.

Зехље п туме. - Земља за обрађивање је сва и нешт косница груписана око кућа.

Испаше има довољно по селу, хуријдма и околним шумама, Вижу, Сувој Гори, Вардв, Врановини, Ђурковцу, Сировој , Роговима, Вјетренику и Странама до Бијелог Брда. Мепце стока се гони и по два сахата од села.
Шума има свуда около села, то су: Врановина и Варда, допиру и до самога села.

Tи䒑. - y селу су две групе кућа: једна у Даниловићима и а, у којој су свега 2 куће, у Вагаву. Њих дели поток Бупја и друм Вишеград - Увац. Између њих има растојања 1/2 ra. Вецина кућа је у омањим групама, које чиве куће једве дице. Ове су групе на раяличитим одстојањима. Тако пзмеђу Милавоввһа и Ђукановића има око 100 корака, од куһа новића до кућа Томиһа има $50-80$ корачаји, а две куће Лудалеко су од куһа Милановића читав километар. Куһа Јеha удаљена је од куһа Тукановиһа 100 корака. Куһя Бошкоје удаљена од горњих кућа зa 1, а кућа Оровића за 2 Kуһе у групама раздалеко су по $20-30$ корачаји. Оне две у ну наблияу су једна другој. Усаиљене куће су доцнијих веника, који су се населили на искрчене читлучке земље.
У селу имају 22 куһе, од којих су 20 у Даниловиһвма, а 2 гаву. Породице су ове: Ђукановићи (5), Мплавовићи (7), То3. Вндаковиһи (2), Јучиһи (2), Јеремићи (1), Бошковиһи (1) овиня (1).
Куе. - Село је добвло ово име, како се прича, по некакву у Даввлу, који је овде седео и заповедао. Ваган се овако вао што су ту биле ваze, ва којима се мерило манастирско нли како други веле, манастирско млеко.

Постаная седа п порегло становништва. - Прича се ла је зсту овога села бвло насеља од старина. Некадањв су му стаиии бии Турци, који су псељени уз Карађорђеву Крајину. Данас су у селу ове породице: Милановићи, досељеви пре однва из Раванаца. Ово је најстарија породица у селу. Славе ована.

дучиЋи су досењени из Штрбаца пре 100 год. Старо им је ме Дробњаковньд; садање им је презнме по деди Луки. Cв. Eоряа
Букановики су досељени пз Будимлије после Карађорђеве ние. Сааве Св. Нвколу.

Томићи су дошли пре 80 година из Бована. Матп нх преудавши се, довела Томиһима у куһу, те вм садање презз није право. Славе Св. Андрију.

Оровићи су се доселили пре 50 годвва из Шипа у Со ловићима. Славе Св. Јована.

Видаковићи су дошли пре 50 година из Будвмлије. Сл Св. Лазара.

Бошковићима је дошао отац пре 30 година ия Дојњих коловића и призетио се код Милановића. Славе Св. Стјепава.

Јеремићи су се доселили пре 30 годива из Мокронога т кановићу, а после на засебан читлук. Старо пм је презиме $~ ৷$ лановићи, али нису сродници с првнм Милавовићвма. Славе Јована.

Стариве. -- На месту званом Опһине има једно селиш Причају кад је на том месту било село, онда је у њему би опһина, те је отуда и месту дошло име. На староме друму, близини горњег места, има место Ковачница, где су, прича били ковачи.

Нопају се у гробљу на коси код Лучића куће.

Будимлија.
Положај села. - Од села Даниловића у правцу према Ув находи се село Будимлија. Село је подељено цестом и потон Будимлијом на два дела, тесу куһе сепске растуреве по осојв и присојним странама потока Буднмлије.

Куве су веһином разбацане по странама и косама брдск Крајевп и косе у којима су куће јесу: Арсићи, Брдо, Вида виһи, Мисаиловина у осоју и Будкилија, Ковачевина и Вреоц? присоју.

Село обилује пијаһом водом, а најбољв су извори: ияя потока Будимлије у Превији изнад села и Павдуровска Вода у вој Гори изнад села.

Вемље п пуме. - Земља за обрађивање је сва, као и неп косница, груписана око куһа. Земља је дебела и врло родна, и у добрунском пољу.

Испаше има довољно по селу, хуријама и околним шума као: Вижу, Сувој Гори, Варди, Врановинп, Турковцу, Сировој Го Роговнма, Вјетренику и Странама до Бијелог Брда. Местимице стока гонн и по два сахата од села.

Са сввју страва села има шума, то су: Превија, Сува Гора, Врановина, Ђурковац, Сирова Гора, Рогови, Вјетреник и Стране. Похевуте су пуме по $1 / 4-11 / 2$ сахат од села далеко.

Таш села. - Веһи део сеоских кућа налази се $y$ неколико група, а мало је кућа што су раитркаве и усамљене. Групе куһа су у Арсиһвма, Брду, Видаковиһима, Мисавловини, Будижлији: Ковачевипи и Вреоцима. Усамљеве куће су об́чно између ових места. ІІоменуте су групе на различитим одстојањима; тако између Арсића и Брда има 2 km ., а растављене су њнвама и ливадама ; између Арсиһа и Ввдаковића, који су растављени једвим потоком, има 1 km ., од Видаковиһа до Мисаиловине има 3 km ., а растављени су њивама и ливадама. Горње три групе су ва јужној страви села при планини Варди, а сөверно од њих а преко пута Вишеград - Увац, на давини од $1 / 4^{-1 / 2}$ сахата, леже групе: Ковачевина, Вреоца и Будимлија, између којих има по $1-3 \mathrm{~km}$. У самим групама куће су негде ближе, а негде даве једва од друге. Најближе су једна другој у Арспћима, Брду и Будимлији, где су на растојању од $30-100$ корака. у осталим крајевима између појединих има но $100-500$ корака. Куће у тим групама чешће припадају истој породиии и све су постале деъењех од једве; усамљене су куће вовијих досељеника и ове су удаъеве од појединих ових група по $1 / 2^{-1} \mathrm{~km}$. У врху се.па, на нуту Вишеград - Увац а на месту Бпјелом Брду, које се пре окупације звало Караула, имају три хана и војничка касарна који су доцвије подигвутв.

Свега у селу има кућа 56, од којих су у Арсиһима 11. на Брду 4 куће Видовића, у Видаковићима 4 куъе Видаковдћа и 1 куња Ракића, у Мисаиловиви и око ње на осамв 3 куће Бакића, 1 куһа Аніқиа и 1 Марковића, у Ковачевини в Вреоцима 3 куће Впдаковића, у Будимлији 10 кућа Јањвһа, 4 куће Кепића п 14 кућд Микавица.

Име. - Предање вели да је село ово име добило па овај начнн: Када је некад овуда прошла нека краљица, ввдөвши како у овом селу напредује пшевпца, рекла је да расте као у Будиму. Арспй в Ввдаковйи тако су вазвати по породицама, које су ва тим местима пре ствновале. Мисаиловвна проввата је овако по Мпсаиловиһима, којв су ту ставовали, па су се одселили у Кремва у Србвју. А Ковачевина по веким ковачницама, које су ту биле.
 Будимлвје внди се да је било насеља, пошто се у селу и око њега

натази мвого остатака од старих гробаља и развалина некнх вгра Аля је прекинута веза између старог становвиштва и давашв јер данашњи васељевкци причају да су дошлп ва пусто неная вено земљиште. To се старо становништво највероватвије р бежало од морије, која је овуда пре Карађорђева времена бесне пошто се прича да су сељаци бежали од ње у планиве: Превв Ђурковаи в Шаинов Чаир. У време Карађорђеве Крајкне у оє су биле свега четири куће: по једна Арсића, Видаковвһа, Јањв и Ђукавовића. Од те четири породице Ђукановиһа се одсел у Даниловиіе. Прича се да су на Мисапловини били Мис: ловиһи, који су се одселили у Кремва у Србију.

У селу су ове породице: Арсићи, не прича се од кад су о и да ли су одащле досељени, само се зна да су овде бил време Карађорђеве Крајине. Славе Св. Ђорђа.

Јаъићи су по старини Пејовпни и једна су рођа с Пејо Łима у Омаривама и Милановићима у Даниловићима. Дошли из Раванаца ивого пре Караһорђеве Крајине. Славе Св. Јова

Видаковићи су досељени ия Колашина много раније од рађорђеве Крајине. Тамо су се звали Књажевиһя. Најпре је шао неки Видак зету, те су од нега п садане презиме доби Славе Св. Лазара.

Бакићи су дошли из Јабланице у Србији пре 100 годи Први јө дошао Митар Бакиһ. Славе Св. Аранђела.

Видовићима се прадед пре 100 година доселво и призе код Видаковиһа. Славе Св. Јована.

Микавице су се доселиле кз Раванаца, где су се звалп Һиловиһи. Садање су презиме овде добили ${ }^{1}$. Неки веле да су вајпре звали Њикавице. Славе Св. Ђорђа.

Кепићи су досељеви после Карађорђеве Крајвне, али се зна одакле. Славе Св. Јована.

Анбићи или Станићи су се доселили пре 60 година ия Pa наца, где их и сад доста има. Доселио се Милисав Анъић. Стария су ва Цияота у Црвој Гори. Славе Св. Ђорђа.

[^5]Ракићи су ее доселили пре 30 годива из Боравовића. Први који је дошао призетио се код Видаковића, па је после прешао ва читлук. Славе Св. Јована.

Марковић је дошао ия Раче код Прибоја у Ковачеввну удатој сөстри за Видаковпһа, па је после прешао на читлук у Мисаиловиву. Слави Св. Аранђела.

Старвне. - По Сировој Гори има неквх селишта, која не, кида се узме у обзпр велика висяна, бвти селишта станови, а не села.

У селу имају три гробља у која се сељаци копају: у Ковачеввни, Микавичком Долу и Арсићима ва Брду.

## Бијөло Брдо.

Подозај оела. - Село лежи на северу в северо-истоку од Будимлије.

Куће су све у присоју ва местима: Под-Стијевом или Врањешу, Чемерном, Бијелом Брду и Ражишту.

Село ияобилује пијаһом водом. Најбољи су пявори: Попова Вода, Здрава Вода у Чемерну п Змајевац у планини Будовништу извад села.

Земље п пуме. - Земља за обрађивање је сва, као и иещто косница, груписана око кућа. Земља је осредње родности; на неквм местииа је бела иловача.

Испаше ича довољво по селу, хурвјама и око села по планинама: Будовнипту, Странама, Црвом Врху и Омаринама. Стока им иде најдаље по $11 / 2$ сахат од села.

ШІуе су свуда око села, именом: Будовнинте, Црии Врх в Омарине, које су по $1 / 2-1$ сахат далеко од села.

TнII селя. - Све се сеоске куће налаяе у четири групе. Усамъевих куһа у овом селу вема. Прва група Под-Стијеном јесте како се пређе из Будимлије преко Смрдана, у којој су у непосредвој блвявни једва до друге 3 куће Врањеша или Поповвһа. Друга је група северно одатле, преко њвва и једног потока, $3 а 2 \mathrm{~km}$. далеко, на Чемерну. Неке су куће у овој групи сасвим ऽ о́диау, а друге су растављене по 20-50 кораяаји. У овој су групи 11 куһа Раковића. На пстоку од ове групе по страни Вијелога Врда има 17 кућа Божовића, које су по две-три сасвим близу, а остале су на размаку од $20-50$ корака. Испод ових кућа опет да 1 km ., по страни Вијелог Брда, крај сеоске улице, на Ражииту има једва група од 6 куһа, које су по две сасвим једна уз другу, а памеђу неких има и по 50 корака у размаку.

у селу има 37 кућа, које су Врањеши - Поповиһя (3), Раи виьи (11), Божовиһи (17) п Цвркоте (6).

име. - Село је име добило по једној страни, која је од белог каиена. те из датека ивгледа као да је алатно разастр

Поотавак села п порегло становннштва. - По остагив развих старина ввди се да је на месту овога села било васе Али на та насе.ъа нису настављена данашња, него је веза прев нута, јер севаци првчају да су кад су овде дош.ин нап земву sапуштену, веобрађену и зараслу пумом. У време Кау ъорђеве Крајине у овом су селу бвле две куће: једва Ракови в друга Божоввһа.

у селу су ове породнце: Божовики, најстарија породица се.лу. Оип су од Богдава Кујунииһа, који се овде досетво
 Крајпне. Славе Св. Јована.

Раковики су се досетили пз села Јао́лавнде у Србвјп пос Божовиьа, а пре Караһорђеве Крајиве. Старо им је презвме Ери впһв, а садање су пме добпли по Раку, којп је овде дощао. врехе морије, која је овуда била око 1800 . год., помрло је вз н хове куһе за неколико дава 25 чевади. Остао је био само јех мушкарад, који се ожевв од Божовиһа и очува куһу'. Саа Врачеве.

Цоркоте су такође одавва у овои сету, али се ве ирв одакие су п кал досевеви. Зва се само то ла имају pюиака алатпборскои срезу у Срблји а Рачи код Првбоја ${ }^{2}$. Сааве ( Aparte..a.

Вранетиевийи су вз Вранеша, а у Бајело Брдо досемо прота дпмитрије Врањешевні, касније вгуман, Дповисије. вз, Добр ceanue у Србвјп. Његови стари доселкin су се пз Вранеma. а Вранеш су доселии од Пзевава са првогорске граваде. ал

[^6]яе зна кад. У Вранешу вх има 4, а у Доброселици 7 куһа. Како су се звали старинои не зва се. Славе Цвети.

Старвве. - Прича се да је изнад куһа Божовнһа била некаква велика кула од сиге, ватим да има и других развалина од куфа в зграда. Ввше Смрдана, на месту вваном Црквиве, прича се да је била црква. Затвм од старина вма једно старо гробље на Главиди иснод давашних куһа.

Сељаци се копају на Главици више старог гробља.

## Трнавци.

Подожај селе. - Село се находи преко иланине Будовништа, на северу од Бијелог Брда. Село је у осоју.

Куће су сеоске делом по страни Трнавцима испод планине Будовништа, а делом испод те етране ва косама: Бријегу, Стуо́у и Пријекршну.

Село има у паобвљу пвјаће воде, а најбољи су извори: Стара добра Вода и Топуз, ватим врело Крушчање и Фитива Чесма.

Ниже села, у доливи потока Дувнице, имају два слава иявора, воје народ во́ог тога назвва Сданцима. Иамеђу њих има четврт часа растојања. Ови су под стражом финаваца у Вардишту, те су само приступачни марви, која врло радо пије са њих.

Земьь п ппуие. - Земља је за обриыивање и нешто коснице групвсана око куһа. Земъа је осредње родности; местимвчно је घ дрвена иловача.

Испаше има дововно по седу, хурбјама и око села по Вудоввишту, Шибутови до Црног Рвава, Главичици, Полошцу и Дувници до србијанске гравице. Стоку гоне по $11 / 2-2$ сахата on cesa.

Шуме пма са свпуу страва села. ва име: Будовнвште, Шибутоввна, Главичяца, Положац и Дувнвца. Прве две почињу од сена, а остале су подаве за $1 / 2-1$ сахат.

тви села. - Сеоске су куће у две групе, које су удавеве једна од друге за $1-1 \frac{1}{2} \mathrm{~km}$. Те су групе: Бријеz са 2 кyһе. између којпх је растојање 20.30 корака; Стубо са 3 куне такође у блпау. Још вмају три ку袢 у Трнавцима врло раштркане - на даљинн $1 / \mathbf{- 1}^{-1} \mathbf{2} \mathrm{~km}$. једна од друге; још има једна куһа на Пријекршity.

у селу има 9 куłа и све су од породице Ђуровиьа, која је 0л Богића Кујуниића, који се досе.тво из $\chi$ єрцеговине. Све су постале девенем. Одевени задругари градили су вове куһе $y$

близини старе, ако је имало на истом месту довољно зем.ъ обрађивање, иначе су заснивали дом даље на крчевинама.

耳ме. - Кад су се први досељевици населили у овом се на месту где је давас кућа проте Ђуровиһа, ту је била шум којој је било највииле трюд, те када је ко долазио говорио би घде у трње, и отуда оставе и целом селу име Трвавпи.

Поотавах селя и порекло становвиштвв. - Данашње с новништво када се $y$ овом селу населило нашло је вемљу шу обраслу. Да ли је бвло кад насеља на овом месту не ла се веств. Од старина имају само веколике зидине код Топузове B ноје сељаци зову Црквине, и причају да је ту о́нла црква.

У селу су једиви Њуровићи. Они су од Богиһа, брата мињатог Богдана Кујунцића. Старином су из Риђановића у $>$ деговинн. Овде су се доселили пре Карађүрђеве Крајине. Сад су презвме добили по неком Ђуру, чији је син Саво био обор-к над околним селима ${ }^{1}$ ). Одавде су се после раселилп, те их има у Обреновиу, Ваъеву, Краљеву и Мокрој Гори. Славе Пантелију, докле Божовиһи у Бвјелом Брду, који су од дру брата Богдана, славе Св. Јована. Не зна се од куда ова разли вли су који од њих преславу узөли за славу, или су Богда Богић били браһа по мајци, а не и но оду.

Старвве. - У селу нема ни старих гробаља, нитя дру трагова старијих насеља, сем што се за нөке задвне на уе Црквинама прича да су остаци од цркве.

У селу је једво гробље и то је на Брду.

## Пријөворац.

Полозвј села. - Село се налази на северо-истоку од ваваца. Село је у присојвој страни.

Сеоске су куће у две групе: једна северније, при птани Голешу - Горњи Пријеворац. а друга јужннје, према Будимл в Омару - Дојњи ІІријеворац.

Село има изобилно пијаһе воде, а најбоља је чесма зв Бегова Вода.

Земье п пууө. - Земља је за обрађиване, као и неь косвице, згруписана око кућа. Земља је осредње родности. т да тражи да се гноји сваке треье године, а сушу тешко издржя

[^7]Испаше има довољно по селу, хуријама и пумама око села по Црном Врху и Голешу до Сјеножета. Ове су испаше по један сахат далеко.

Шуме има са свију страна села, то су: Црни Врх и Голеш, које об́е непосредно почињу од села.

Теп села. - Сеоске су куће у двема групама; једве су у дојњем, а друге у Горњем Пријевориу. Измеһу ових група има ? km., а раставъене су шумама и ливадама. У Дојњем Прпјеворцу куһе су уоллау, на размаку од $20-50$ корака, докле су у Горње» мало разбијеније, јер ивмеһу њих има по $50-100$ корака размака. У Дојњем су Пријеворцу све куће једве породице, а оне у Горњем припадају трима породицама. Неке су куhe постате дељењем задруга, а неке су скорашњи досељенвци. $У$ селу има 14 кућа, од којих су 8 у Дојњем, а 6 у Горњем Пријевориу. У Дојнем су све Статевиһи, у Горњем су Тотиһи (3), који су од Сташевића из Дојњег Пријеворца, Ненадпћи (ㄹ) и Аранt,ићи (1).

пме. - Селу је име дошло, по предању народном, отуда што се преко њега, као преко какве аријеворнице прелази из Трнаваца у Штрпце.

Постанак села и порекло становниттва. - Сељаци причају да су њкхови претии, кад су се овде доселили, нашли зөмву шумох обраслу. А да ли је раније било каквих насеља не да се закьучити, попто у селу ни око њега нема никаквих остатака од старива.

У селу су најстарији Сташевићи и Тотики, који су једна породвца, а рођаци су и са Јовановићииа у Зубачу и Јелисавчпъпма у Виоски у Србији. Старином су из Пиве. Не зна се кад су који и како на садашња места дошли. Зна се само то да су овв овде одавна. Славе Св. Јована.

Ненадићи су дошли пре 40 година из Раванаца, где их има випе куһа. Славе Св. Лазара.

Аранбић је дошао из Херцеговине и призетио се код Тотиһа, па је после прешао на засебан читлук. Слави Св. Павтелију.

Сеоско је гробље ниже куће Обрада Тотића.
Омарине.
Положвј селя. - Село Омарине находи се источно од Будимлпје, а јужно од Прпјеворца. Село је у осојној страни.

у селу има довољно воде за ниће, а најо́ова је на Извору у Страни, Ђинђиној Чесми на коси Ковдовини ниже Црквина,

за коју причају да је прозвата Ђинһином Чесмом отуда, што чесму направила нека девојка Бинђа кад је и цркву иравила коси Кондовини, више те воде.

У селу има и врело Грозничава Вода, за које причају лечи од грозвице, од куда му и име.

Земье п ппуме. - Земља је за обрафивање, као и неп коснице, груписана око куһа. Земља је осредње родности; мес мице је црвена иловача.

Испаше ииа довољно по селу, хуријама и око села, по ровој Гори и Странама до Пријеворца.

Село има шуме са јужне и југо-западне страве; то је рова Гора, која је одмах иза села.

Тап села. - Сеоске су куһе разбацане на простору једвог сахата. Између чојединих су њиве и ливаде. Најближе једна другој куһе Чолаковиһа, Пијевчевића и Кубуроввһа, взм којих је растојање од $50-100$ корака, а измеһу осталих разх је по $1 / 2^{-1} \mathrm{~km}$. Сељаци су сви новији досељеници, који су крчв места на којима су се насељавали.

Куъа има у селу 31. у којима живи 15 породвца. То Чолаковићи (10), Пијевчевиһи (5), Кубуровићи (3), Буквиһв Ковдићи (1), Јефтовићи (1), Јеличићи (1), Стевановићв (1), Пејови (1), Токовићи (1), Томпһи (1), Шљуке (1), Иванопићи (1), Брадоњв (1) п Божовиһи (1).

Пме. - Причају да је село ово име добило отуда пто на месту, где су сада сеоске њиве и ливаде, била велика омар шума, коју су досељевици морали искрчити.

Поствнаг сөла п порөгло становништвя. - Прича се да претци данашњих сељака, када су се овде насөлили, наш.т са шуму, коју су морали крчити, те се насељавати. Да ли је как насеља било раније не да се закључити, пошто у селу ни се.а вема никаквих остатака од старина.

у селу су ове породкце: Чолаковићи, не зва се одакле ни кад досељени. Славе Св. Николу.

Пијевчевићи не прича се одакле су, нн кад су досеље Славе Св. Јована.

Кондићи не цамти се одакле су нити време кад су до љени. Знају само да има Кондића у Буварима у Србији. Славе Јована. Горне три породице су најстарије у селу.

Пејовићи су досељени из Раванаца пре Карађорђеве К јине. Они су једна породица са Јањићима у Будимлији и

лановвһима у Даниловвһима. Све три су у исто време отуд досељене. Славе Си. Јована.

Кубуровићи су се досөлили пре 30 година вз Каондола у пьевавској нахији, где их п дапас има. Има их и у Новој Вароши. Славе Св. Николу.

Буквики досеъеви пре 30 година из Мокровога, где их вма много. Славе Св. Јовава.

Јеличић је дотао пз Јаблапице у Србији пред окупацију. Ика вх у Јабланпци ввше кућа. Славе Св. Јовава.

Јеøтовићи су се доселили после последњег српоко-турског ратоваььа из Буковика код Нове Вароши, где их има више кућа. Славе Св. Јована.

Токовики су дошли пре 23 године ив Јаблавице, где је доста велика породица. Славе Мратин-дан.

Шьука - Чочо је дошао пре 23 године из Оти.овиһа код Пљеваља, где их има на 50 кућа. Славе Св. Ђорђа.

Божсовић је дотао пре 20 година из Бијелог Брда. Слави Св. Јована.

Томићи су се одвојили пре 18 годвва од задруге у Бовану и дошли овде на читлучку земљу. Славе Св. Николу.

Ивановићи су дошли из Поблаһа пре 12 година. У Поблану их има много куһа. Славе Св. Стевана.

Брадоњић је дошао из Ресиһа пре 10 година п призетио се у Омаринама. Слави Св. Јована.

Стевановић је рођев у Штрпцима, али је овде у вајму одрастао, оженво се и настанио на читлуку. Слави Лучин-дан.

Садашне је гробъе на Шанцима ва Ковдоввви.

## Ријөка штрбачка.

Цодожвј седа. - Село лежи испод о́рда Циге, са сөверне стране пута Вишеград - Увац. Село је у присојној страня. Сеоске су куре по странв, која се зове Испаше, а неке по странама потока Вуковице, које се место зове Рвјека.

У селу нема довољно извора, те узимају воду за uиһе са потока Буковвце.

звмье п пуме. - Шоред њива и ливада, које су груписане око куһ九, сељаци пмају још њива и ливада изнад села у странама, које се зову Сјевожета. Ово је место далеко од села мало више од једног сахата. Местимице је земља доо́ре родности.

Нспаше вма довољво по селу, хурвјама в шумама око се по странама изнад села: Голепу, Бубрегу. Змајевпу п Цигп. к су од села далеко до $1_{1}{ }_{2}$ сахат.

Шума је Запада, са западве страве. вепосре.зво до сеза
тви села. - Куъе су у селу у двема групаиа: Ријеци Исааши. Удаљене су једва од друге ва 2 km ., а између њих ти Ступчански Поток. Куһе у Ријепи неке су сасввм уолияу. између неких има и $1 / 6 \mathrm{~km}$. растојања. Између куһа теку При ворачки и Сјевожетски Поток, који се ту састају и чиве Бу випу. Куће у Испаши су удаъене једна од друге по $120-500$

у сөлу има 30 кућа, од којих су 22 у Ријеци, а 8 је $y$ пами. Породице су: Ћировиһи (11), Ћиковићи (8, Јатовнһи Ово су само три разва презимена, а једна је иста породи Круниһи (2), Мирковиһи (1) и Врањешеввй (1.

पме. - Село је ово име добияо од иотока, који тече кр село и испод села, а то је Буковица која се зове и Рије Испаше то је име добило по испашама, које су ту некад о́и

Поставах сөдв п пореддо ствновништва. - На месту с је било насеље, тто се види из мвогих његових трагова, гробља и остаци грађевина. Предање још додаје да је био и гр и то на Прибојини, а чаршија на Околиштима. Али претии нашних сељака, дошавши овде, по предању, пре 200 година, ни ннкога напли, него је земља била запуштена и у шуму обрас.

Најстарвји су у селу Кировићи, Ћиковики и Лаловићи, к су од два брата: Ћира (прве две) и Лала, који су се овде до лили пре 200 година ия Мораче. Славе Св. Стевана.

Крукићи су се доселили пре 150 годпна вз Пиве. С.я Св. Јована.

Мирковики су старином из Респһа, где су се презивв Јаһимовиһи. У Ријеку је мајка удајом довела Мирка Лаловини где је и одрастао, те га с тога яову и Лаловвһем. Слави Николу.

Врањеши или Поиовићи доселили су пре 25 година из $\mathrm{B}_{1}$ веша код Бијелога Поља. Први се лоселио поп Захарије Попов Ово су презиме добили од попа Јована, који се из Вране доселио у До́́роселицу. Славе Цвети.

Стариве. - Као што је и горе поменуто, имају ввдиве кога града, а испод њега у једној равници ва Оковншти прича се да је била чаршיја. По коси Кондовини пак има гп бова са стеһцима и преисторијских гробала - громнла. ІІрича А. 10 на том брду о́вла и једва црква. Ту је цркву, преда

вели, начинила нека девојка Ђинђа, која је имала приглавак новаца, те јој се у сну јавило да на томе месту начини цркву и она је вачинила.

Садање је сеоско гробљн код штрбачке цркве.

## Зубач.

Положвј сөля. - Село се ваходи са јужве стране друма Вашеград - Увац. Село је у осојној странк.

Kуһе су по странама Зубачу и Побрђу.
у селу је најбоља вода на извору Змијници ниже села п чесми Лујовој Води, прозватој тако по Луки - Луји, који ју је начннио.

Земље п шуме. - Земља ва обрађивање, као и нешто коснпие, је груписана око кућа. Земља је ва местима доб́ре родвости. Село има довољво испаше по селу, хурпјама и шумама по Сировој Гори северно од села, Дивљаци, Зови, Равном Брду в Ђурковцу. Ове су испаше $1_{2}-2$ сахата од сеоских кућа удаљене.

Селу је са јужне п југо-западне стране пума Счрова Гора, која је одмах код села.

Тиш селв. - У селу имају две групе куһа: једна у Зубвчу, а друга у Побрбу, а пямеъу њих је шума. Побрђе је за $1 / 2$ сахата изнад Зуб́ача ва једној висораввя. Куһе су доста ращтркане. тако између појединих у Побрђу има по $120-160 \mathrm{~m}$., а у Зубачу по $120-250 \mathrm{~m}$. Куһе ближе једня другој припадају веһим п старијим породицама, докле су издвојеније новијих породица.

У селу има свега 21 кућа, у којмма живи пет породвца: Јоваповићи (12), Чолаковиһи (6), Станишиһи (3), Бошњовићи (2) и Гордйи (1).

Пхе. - Нема никакве приче, која би тумачила име села.
Постанвх селв п порекло отвновништвя. - На месту данашњега села пма врло много старина, што нас неминовно упућује на то да је ту било насеља. Тако је на Околиштима град. Јужно извад села у кршу у Жутој Стијени имају неке развалине, које пзгледају као нека тврһава, која је имала више равних преграда, валик ча калуђерске Һелије. То се место зове Ћелије. На Змијнвцу испод села вма остатака старе калдрме. Јовановиһи причају кад су њвхови стари дошли да су нашли вапуштене винограде, које су продужили обрађчвати.

нека девојка Тонђа，која је имала приглавак но－
 по странама изнад села：Голешу су од села дала је Запада，са западне стране，нелосрелно до

ШІІла－Kуbе су у селу у двема групама：Села
Тип сөла．－једна од друге на 2 km ．，а измеъу Ријеяи Исааии．Удаљене су Куье у Ријеци неке су сасвим уих тече Ступчански Поток． $1 / 4 \mathrm{~km}$ ．растојања．Између кућа текиау， измећу неких има тски Поток，који се ту састају и чир Прије，
 вицу．Куће у иа 30 кућа，од којих су 22 у Ријеци，а 8 је 00 m．

у селу има су：Ћировићи（11），＇Ћиковићи（8），Лаловић ус． паши．Породиц три разна презимена，а једна је иста пори（ ）．
 Крунићи（2，Село је ово име добило од потока，који тече

име．ад села，а то је Буковица која се зове и р кроза село и ислия име доб́лло по испашама，које су ту некад Рјека． Нспаше то пов села п порекло становништва．－На мест оиле．

пос што се види из многих његових тост сел је било населе，гођевина．Предање још додаје да је био，кая гробла Прибојини，а чаршија на Околиштима．Али претци Ррад и то на дол сељака，дошавши овде，по предану，пре 200 година да＿ никога нашли，него је земља била запуштена и у шуму об́ нйу никога Најстарији су у селу Ћировићи，Ћиковићи и лаловиюрасла， су од два о́рата：Ћира（прве две）и Лала，који су се овде који лили пре 200 година из Мораче．Славе Св．Стевана．досе． Һрунићи су се доселили пре 150 година из Пиве．

## Св．Јована．

Мирковићи су старином из Ресића，где су се през Јаћимовићи．У Ријеку је мајка удајом довела Мирка Лаловићалй где је и одрастао，те га с тога зову и Лаловићем．Слави С Николу．

Вранеши или Поиовићи доселили су пре 25 година из $\mathrm{Bpa}^{\text {ра }}$ неша код Бијелога Поља．Први се лоселио поп Захарије Поповић， Ово су презиме добили од попа Јована，који се из Вранеца досетио у Доо́роселицу．Славе Цвети． кога града，а иснод њега у једној равници на оидине не． прича се да је о́ила чарппја．По коси Кондовини пак ииатима б́ова са стеһцима и преисторијских гробала－громила．Іричро－ да је на том брду била и једва црква．Ту је цркву，преда се



## Зубач．

полозд увац．Село је у осојној страни．

у cелу је најбоља вода на извору Змијници ниже села и Лујовој Води，прозватој тако по Луки－Луји，који ју је

зо груписана око кућа．Земља је на местима добре ро－ „ッи，Село има довољно испаше по селу，хуријама и шумама
 ${ }_{10}$ сирововцу．Ове су испаше ${ }^{1} / 2-2$ сахата од сеоских кућа 11 дие
дия селу је са јужне и југо－западне стране пиуа Сирова Гора， је одмах код села．


 रa $^{a^{2}}$ између $^{\text {м }}$ појединих у Побрђу има по $120-160 \mathrm{~m}$ ．，а у Зу－

『．у селу има свега 21 кућа，у којима живи пет породица：Jо－

гордиме．－Нема никакве приче，која би тумачила име села．
Постанак села и порекло становништва．－На месту да－ дапाше га села има врло много старина，што нас неминовно упућује да то да је ту било насеља Тако је на Околиштима град．Јужно
 „в ледају као нека тврђава，која је имала више разних преграда， яалиК ва калуђерске ћелије．То се место зове Ћелије．На Зми－ јıй1 испод села има остатака старе калдрме．Јовановићи при－ qају кеде које су продужили обрађивати．
$\mathrm{rp}^{\text {ade }}$

Више села у планинв Сяровој Гори има једно врело звв Грозничава Вода, за које причају да лечи од грознице, отк! му в име.

Земље п пуме. - Земља је за обра弓ивање, као и неи коснице, груписана око кућа. Земља је средње родности, има и беле иловаче.

Село има довољно и испапие у селу и по Опаку, Крсцу, Р ковцу, Домиловиу северно од села, а гоне стоку јсии и у Циry јужно од села. Прве су испаше удаљене по $1 / 2-1 \frac{1}{2}$, а Ц је п 2 сахата од села далеко.

Шума је селу са јужие и југо-источве стране Сирова Го која настаје одмах од села.

Тпп села. - У овом се.лу имају три групе кућа: Бјелуши Оцак и Штрици. Бјелушине су у страни, ниже њих а на дру Вишеград-Увац Штрпци, а иввад Бјелушина је Очак. Изм Оцака и Бјелушина има 2 km ., а растављеви су шумои, а мену Бјелушина п Штрбаца 1 km . и растављени су њввамя ливадама. Најближе су једна другој куће у Штрпцима, где на растојању од $50-100$ корака, у Оџаку су на 20 корака до m., а у Бјелушивама $250-500 \mathrm{~m}$. Збијеније куће припадају с ријвм и веһвм породицама.

У сөлу има 40 кућа, и то у Бјелушивама 29, на Оцаку и у Штрпцима 6. У твм кућама живп 8 породвца: Газдпћв
 Докиһи (2) в Ћосовиһи (1).

Име. - Село је ово ике, како се првча, добияо по мво белој иловачи, због које и село взгледа бело, особито кад м присуши. Оұак је добво то иие по оцаку бега Шашиһа, к је ту бпо. Тај се бег одатле одселио у Милетковнне код $Ч$ нлча. ШІтрпци су се овако проявали по векакву квезу Штр који је ту седео. Ов је бпо силав и снажав и сва су околва с била његова. По Штрпиима се после п цела општина тако п явала. Nариһа Лука тако се зове по некакву капетаву Мари коме је векад припадала.

Поставах оела п порегло становништва - Ha месту намињега села било је насеља што се видп по остаиима турск гробъа. Іредање казује како је ва Oдаку кдо одак бêrâ I нияа. који доводе порекло од потррченог војволе Мв.ете $\mathbf{y}$ в детковиһииа код Чајвича. А најпре је ова земва бпиа вексг кв Ulıрй, по коме је и це.ла општвна дойна пме. После овога кв

земда буде вапуптена, те дође некакав Србијанац Пукета, који је откупв од државе за 700 гроша и да̂ у размену горњвм безвма ІІашићима за чифлук Токовиће код Чајвича. Овда су бези почели отварати чифлуке поново п насељевати кмете.

У селу су ове породице: Станишићи, који су најстарији у селу. Пре 200 година доселила су се из Језера у Црној Гори у Рајковце три брата: Станиша, Тоде и Војин. Ту су се намножвли, па су се раселили у Зубач, Бован, Оскорушу и Борановвће. Старо пи је презиме Чарапиһи. Славе Св. Николу.

Газдићи су се истовремено кади Станишиии доселили из ІПараваца у Црној Гори. Ове породице има и у Рибашевини у Србпји, само се не зна да ли су ти одавде одсељени или су дошли право из ШІаранаца. Славе Св. Ђорђа.

Стикићи су се доселилв пре 150 годива из Косатице код Првјепоља. Неки од них зову се Ступиһима, вбог тога што их је неки предак имао грдну главу, као - стуау. Од исте су порородице, као што је веһ речево, и Шијаковиһи, који су од потожака Јована Стикића, који су се вратили из Србије. Славе Св. Няколу.

Аниићи, право им је презпме Обрадовпни, а ово су име доо́иии, кад им јө дед држао хан у Штрпцима. Не зна се одакле су, нп кад су досељени. Славе Св. Торһа.

докићи су доплли пре 60 година са Свијетнака код Нове Вароши. Старо вм је презиме Мелентијевићи, а овако су прозвати п. матери Доки. Славе Св. Нкколу.

Ћосовићи су из Књегиње, где се зову Лучпни, а право им је презиме Гардовиһи. Славе Св. Јована.

Сељаци се копају код штрбачке цркве и ва Крсцу у Боваву.

## Плема.

Положај села. - Село се налази северно од Бјелушина, а у страви изнад Увца и друма, који води поред њега. Село је детом у осојној, делом у присојној страни, а делом у раввици.

Сеоске су куће у странама Гариштима и Племи и у равници крај Увца - Мариһа Лука.

У селу има довољно изворске воде за ииће, а вајбољи су извори у Грабу и Гариштима.

Зөмљө и шнуче. -- Земља за обрађивање, кзо и нешто коснице, је груписана око куһа. Земва је местимице добра и родва, нарочнто поткуһнице.

С иопатама је село оскудно, због тога што је и сувише и крчено и узираһево, а и због тога што им је гравида која, ту пролази, онемогуђила да се користе патама на другој страни Ля» Испаше су им нешто у Пејову Врду и Вујовини иьчад села, а неш по заб́ранима у чифлуку, где напасају краве и волове.

Селу је шума са јужве п југо-западне стране и то је Сиро Гора, која се простире одмах изнад села.

Tип села. - Куһе су сеоске у двема групама: у Племи Марића Луци. Марића Лука на другој је страни села, преко дру Вишеград-Увац, а под брдом Цигом. Одатле до Племе има тит сахат даљиве. У Мариһа Луци куће су на растојању од 20корака, у Племи на $250-500 \mathrm{~m}$. Још има једва куһа у Гар штима пола сахата од Племе.

у селу има 28 кућа, у којима су 11 породида: Николи (3), Бяндовиһи (6), Нантовиһи (4), Ретовнһи (2). Мартиһн (2), Ст пиһп (2), Стикиһи (4), Гавриловвћи - Торомани (1), Гаврилови (2), Чупо (1), Пачяии (1).

Uме. - Нема никаквог тумачења о томе како је село о вме добило.

Поставах седа в порегдо ставовнвттва. - На месту д нашнег села било је одавва васеља, што се види по остаци старога гробва са стеһцима, које се находи у Раввом Гају виг Племе. Затим има и старинаца, за које се зна да су овде старива.

у селу су ове породяце : Ретовићи, старинци. Славе Св. 马орқ
Николићи, старинци којима је право презиме Миливојевиі а садање су превиме добили по деди Николици. Славе Св. 'Бор!

Бандовики, Гаврияовићи су се доселили вз Херцегови после Карађорђеве Крајине. Ове породице има доста в по Срои Старо им је презиме Торомави¹). Славе Св. Ђорһа.

Стикићи и Ступики су се доселили са Одака у Бјелумпва пре 80 годнна. Славе Св. Николу.

Пактовики су дошли пе Рудога пре 70 годвна. Славе Павтелвју.

ПахиКи су дошли из Мокровога пре $\mathbf{3 0}$ годнва. Славе Hiккоту.

[^8]Чупо је из Мокровога, одакле је дотао пре 35 година Милисав Чупо и призетно се код Пачвћа. Слави Св. Јована.

Мартићи су од Ћуповньа из Бовава; оваво су проввати по оббп Марти. Дошли су у Плему иосле последњег сраоко-турског рата. Славе Св. Аравђела.

Гавриловићи су од веког Гаврпла, који је дошао пз Мокронога в иризетио се код Ретовиһа. Славе Св. Јована.

## Књөгиња.

Положај селв. - Село је северно од Племе, а у странп ивнад Увца. Село је делом у осојвој, делом у присојвој странв, делом у раввяци - Баре.

Сеоске су куће у пољу, крај реке Увца - Варе, а остале су по странама: Књегињв, Копривввци и Кршу.

У селу су најбољв иввори: Нпколвһа Извор код куће Cuме Николяћа, Марковићя Извор и једва стублива у Барама.

Зех.ье п пумя. - Земља за об́раґииање, као п нешго коснвце, је груивсана око кућа. Земља је местимнце добра и родна.

С испатама је село оскудво, једно због тога што је земљиште в сувише искрчено и узираһено, а друго 86ог блискости гранаце, која им је пресекла прелазак преко воде п напасање тамо стоке. Нешто мало испата је у Пејову Њрду и Вујовини одмах изнад села, а неки имају по нетто и по забраввма у тпөлуку, где вапасају краве п волове.

Шуму има село на јужној в југо-западној страви, која вастаје одмах взнад села.

Tмп села. - Куће су сеоске у главвом у крају Кюезињи. Jom имају по две куће у Криу - Pиду и Барама и једна у Коаривници. Ове су последње доста удаљене од Књегиње ; тако је Крш далеко 2, Баре 3, а Копривница 1 km . Баре дели од Књегиве шума и друм Вишеград-Увац, Крш једна ливада и једва шуница, а Коприввицу ливаде. У Књегињи су куће јако раштркаве, да има по $250-500 \mathrm{~m}$. размака међу њима. Оне две куһе у Крюу су ублкзу, а оне у Барама су поред друма једна крај аруге. И овде су старвјвх в већвх породица куһе у ближе, него ли куье доднвјнх досељеника.

Куһа има 18, од којвх су у Књегињв 13, Крту 2, Вирама 2 п Копрвввици 1. ІІородида пма 8, то су: Николини ( 9 ,



Кме. - Село је, кажу, име добило по некаквој књег која је ту жввела.

Постанаг седа п порегло становннытва. - На месту, г сада Књегиња да је било насења, ввди се по њвховвм $т$ виха, тако на пример изнад села су гробља са стеђпима. тога предање прича да је овде некад живела нека књегиња које је и дошло пме селу. А пма и стариваца, за које се п да су на овом месту од давних старина.

У селу су ове породиде: Николићи, који су староседе Славе Св. Ђорђа.

Новаковићи, који су после Николића најстарији у селу. сељеви су из Мокронога. Славе Св. Николу.

Новачевики, који по старини долазе ива Новаковиһа, дс су ия Старуннца у чајвичком котару. Славе Св. Ђорђа.

Лучићима се отац Станнша доселио вз Пребидола пре 5 дива у призетво се код Новаковиһа. Старо им је презиие Га види. Славе Св. Јована.

Кујддиновић је дошао пре 25 година ия Рабреноваца сес жени Сима Николића. Славц Св. Николу.

Bauf је дошао ия Мокровога после српско-турског Слави Св. Стевава.

Пачић је дошао из Племе такође после српско-турског Слави Св. Николу.

Симић је из Мокронога. Довела га је мајка пре 20 год када се удала за Новаковића. Слави Ђурђиц.

## Увац ${ }^{1}$ ).

Полозвј села. - Село Увац налави се испод села Књег у раввицв поред арума и реке Увца, ва један квлометар и ушна Увца у Лим.

Сөоске куће леже у пољу у једвој групи око друма Увца.

Сељаци пију воду с Увца и са Пејовиьа Извора, који оне стране Увца у турској граници.

Земье п шуме. - Земља за обраґивање, као и нешто сввце, је груписава око кућа.

С испатама је село оскудно, јер је сувише вскрчено и ра弓ево, а још ту покрај села иде п граница, преко које не с

[^9]претавити п напасати стоку ва другој страви. Нешто је паша у Пејову Брду и Вујовини одмах иявад села, а неки сељаци имају повешто и по забранима у читлуку, где напасају краве и волове.

Село нема нигде у блпвдни пуме.
Теп села. - Тип овога села сасвим је друкчији од досадатњвх села. После окупације, када је ва овоме месту подигвута царннарница и касарне за војску, одмах су се и приватве куһе почеле подизати, тако да их данас има 11 . Поређаве су с једне и друге стране пута, који долази из Вишеграда. Од њих су 3 српске, у којима су 2 породнце: Новаковићи (2) и Мелевтијевиһи (1).

सме. - Село је добило вме по реци, крај које је основано.
Поставаг седя п порекло отановннштвв. - На месту села вије бнло васеља, него су те вемље припадале сељацима из Књегиње, веһ је била һуприја ва Увиу и један хан. Данашње село је постало, када је после окупације 1878. године влада на овоме месту подигла касарне за жандармеријску, фиванцијску и војппчку стражу, те се око њих почеше подияати каథане, дуһани и куһе тах трговаца п кафеција.

Год. 1896. Лим је, веобично надошавши, начинио овоме селу велике штете, те ябог тога, а нешто и због слаба рада, ставоввиштво се смањило.

Поред Јевреја из Угарске имају и 3 куће православнях Ср6а. То су НоваковиЋи, који су дошли ия Књегиње. Славе Св. Николу. Тређа је кућа Мелентијевића, који су ия Нове Вароши. Ови славе Св. Аравђела.

Србп се копају на гробљу књегињском.

## ПРЕГ ЛЕД

## a) преглөд геогряшских и етвограшсквх нявзва.

Ara 617, 618, 622, 635, 638. адват 619.

бада на ластавиду 619.
бaya нa camap 619.
баmвалук 618.
6er 617, 635, 654, 65\%.
брвнара 618.
гробље 624, 627, 632, 633, 634, 636, 637, 638, 640, 642, 643, 645, 64f, 647, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 658, 659.

громеле 627, 650.
дебе 620.
Аобрувани 630.
догсат 619.
sадругя 615, 620, 647, 649.
sacessе 615.
sactруг 620.
зграда $617,618,619,620$.
јавечак 620.
јемишана 620 . сf. мяшяна.

## канија 618.

Кара弓орђева Ерајпиa 618, 623, 624. $633,637,638,639,642,644,646,648$, 653, 656.
вараица 620.
качара 620.
мланице 620.

гмети $617,623,633,635,638,65$ coan6e 620.
romape 620 .
еравдача 620.
ерввад 615.
кућа 617, 618, 619, 620.
„स्रћa" 620.
лонара 619.
ловдраши 619.
AYप्सHE 619.
marasa $618,619$.
maja 620. cf. паяhieka.
мајсторвја 628.
мипана 620. cf. јеиишаня.
мљекар 620.
морија 642, 644.
нуслумани 617, 624, 632. cf. Ts
туслјмансеп 618, 619, 624, 62
турски.
огућннца 617.
одаг 619, 624.
набеа 620.
нианинеz 620, 621. cf. мaja. нотЕуŁпнда 620, 655.
иотрдаче 618.
потурчевади 638.
саломи 620.
свннара 620.
селитте $626,638,640,643$.
село 615.
co6a 618, 619, 620.
Cpor 659.
cpr 619.
ердеге 630, 644, 649, 657, 658, 659.
ставовн 617, 620, 621, 622, 632, 685, 643.

етеіц피 $627,632,638,650,656,658$.
rabar 619, 620.
гелечар 620.
rep 620.
rjpesi 624, 627, 630, 633, 644, 649, 654, 657, 658. сf. мусаумапскв.
ГТрци 623, 630, 631, 639, 644, 646. cf. мусаухани.
bepuil 619.
becin 617, 622.

устанае 618, 631.
уетаmi 618.
уетога 615.
фет 634.
rax $622,635$.
хамбар 620, 632.
чабрпда 620.
чатма 618, 619.
чипчије 617.
читауе 616, 637, 640, 643, 647. 649, 659. cf. ฐzهдуд.

чптлучеп $617,623,631,635,639,649$.
тнфлук 655, 656, 657. сf. читаук.
тимла 619.
б) преглед гөограєовах именя.

## Amita Yecma 653.

Aperitir 640, 641, 643.
Bafrea Boдa 633.
Ванида 627.
Бape 614, 657.

## Beroza Boдa 646.

Brjeara 613, 614, 615, 616, 617, 623, 627, 628, 632, 633, 634, 638.
Бдједа Вода 633.
Bijen: Аріјењаг 627.
Bдјеao Врдо (крај cesa Биједог Бp4) 643.

Баједо Врдо (кесто) 641, б43. cf. Каpayan.
Впјело Врдо (село) 613, 614, 615, 616, 621. 622, 627, 628, 639, 640, 643, 644, $645,646,649,650$.
Біјело Іоље (у новопазарском сандаху) $626,650$.
brocza (у Србијв) 647, 652. Bjeajra $627,628,633,634$.
Вјеaymine (грај села Бјелутвиа) 658, 654.

Вјелупине (село) $613,615,617,621$, 622, 624, 652, 653, 655, 656.

Влгванци 633.
Вован (крај села Бована) 652, 653.
Вован (седо) 613, 615, 621, 622, 640. 649, 652, 653, 655, 656, 657.
Вораг (у пцеваьсвој нагвји) 656.
Ворановндп (у Полимљу) 624, 631, 643, 655.
Bopje 623.
Восна 618, 618, 626, 634, 652.
Врдо 640, 641, 643, 646.
Bpesje 632.
Вријеr 645.
Byбper 650.
Вувари (у Србпыв) 648.
 641.

Вудимлија (поток) 614, 627, 629, 631, 632, 636, 637, 638, 639, 640.
Вјавманја (сеао) 613, 614, 615, 618, $621,627,628,629,639,640,641,643$, 646. 647, 648.

Вудовниттт 643, 645.
Byrober (koa Hobe Bapomi) 649.
Вуговпда 613, 615, 649, 650. сf. Ријека.
Barai 617, 626, 632, 638, 639.
Ваљево (у Србпји) 646.

Bap，a 613，628，636，687，639，640，641． Вардиите 613，697，698，6333，634，635， 645.

Beacrano 689．
Велнко Јанче 683.
Вельеноле（крај села Вемепоsа） 637.
Besserosse（ceso）613，614，615， 617. 626，627，682，637．
Bидакоииһи 62\％，640，641，

i3панстра，615，696，697，633，683，6358， $659,441,649,651,652,653,654,6366$ ， $65 \% .689$
миметрадска 611． 612.
1Bjeтрсдвя $638,640,611$.
Beanies 683
Hpanex（non linjesor Dosa）686，644， 64s， 650

Bpaneremi 648，of．Dag－Crxjicmow．
Bpeoma 650，641．
5yjownea 654，637，6388，

Tagnamra Gidh，Gisk．
Tausimsa 627， 64 s

Thenc：
Faxem 6als，60\％，650．
Tepдa 6 Gi．2．
「yase sid．
Tpanamis 65\％6m4． 682
Tpawsne cask．

 Simit


Tpenasie（aent Bpmanje）（0l31）
 （6）

 Gisih


＋1．© Hitul


Аобра Вода（у Варди） 686.
Добросеанца（у Србжјв）644，645， 650
добруи（Торнн，фојьл）618，614，615， $617,618,619,620,698,624,627,648$, 629，630，639，683，634，636， 687.
Лобруи（грал）624，626，630，681．
Аобруи（вавор）6зо，сf．Тодум．
Лобруи（мамастир）617，688，685，6：8
добрунекн 613，614，630，681，635，6：5， 640.

Аојщи Соколопиbи 689，688，640．Bи． дв Сокоаовићи．
गолови 652，653，
Домвловай 65 ．
Аразкевниа 621.
Аражевиве 614.
Лрнна 613，618，626，681．
Аробнаии（у Lрној Гори）625，653，
А） 6 627．
Аувнвна（ 6 ряо в вотов）621，627， 645
Leдова Пода 6a8．
Bunbzaa Tecma 647，648，
Lypxesan 621，6i9，640，641，642，441， 652

2Fyam 681
深yтa Crajexa 651，652．

Jarbewhe 634，655，of Monsarymas
Dasama ©
Anymas Rena Gas
sastefopres 644
L．seses．as Cl9

A wajesasi（avay）643．

Bunjeanas 6ill
Besa chla Gis 2.

3ysert（masy）638，615，637，ल21，402



##  <br> Rexame Gils，fist



Jaroania 627.
Janपa 614.
Јлетребовача 627.
Јеяера（у Дрвој Гори）625， 655.
Јолав（у Вовану） 652.
Je」ax（у Аобруву）627， 632.
Sapayaa 615，627，641．cf．Ввједо Брдо．
Баспдоли（у плеваьсвој пахвји） 649. FazcosHHa 636.
Eifjer（пзвор） 633.
Eидјен（планива） 621.
Вњегиња（кряј села Књегине） 657.
Beermas（седо） $613,615,621,623,627$, 655，657，658， 659.
гвегівекп 659.
Rozaryma（крај Cтаппиевца）633，634， 635，636．cf．Загвож方e．
EOBagy ira（чec土a）634， 635.
Rosayebmia 640，641， 643.
E0saqniцa 640.
Soıamiz（у Црној Гори）625， 642.
Boniobita 627，647，648，649， 650.
Еопревеица 657.
Eорита（7 Дрвој Гори）685， 653.
Босатица（иод Пријепола）625， 655.
Вралево іу Сріији） 646.
Spenna（у Србијх）641， 642.
Bpieara 699.
Вретад 636，652，653，654， 655.
Крущчаве 645.
Epii 6ín．cf．Ред．
Eyatysosmha 629， 630.
dijemam 627.
Ami 613，614，625，637，656，658， 659. atresin 626.
Injoba Boдa ofl．
．Һубане（год У дида） 644.

Марица AyEa（y Bjeaymвнама）627， 654.

Maphia AyEa（y Luema）655， 656.
Maprobila Ksbop 657.
Macay 629.
Magut $63 \%$.
Minazieqein Ao 648.


Mилоाиева Boaa 637.
Миннио Врело 629.
Mhov 624， 631.
Mapдद㿟 $636,637$.
Mесанловнна 640，641，642， 643.
Moгpa Гора（у Србијп） 646.
Могроноге $625,640,649,656,657$ ， 658.

Mopaya（у Црвој Горz）626， 650.
Мочила 653.
Rраморіне 627.
Mрео－до 627.
Myтница 633.
Herealita Mabop 657.
Hymata 627.
Hoba Bapoif（y Ctapor Baayy）625， $649,655,659$.

O6apare 653.
06реновад（у Сроијд） 646.
Oеолипта 627，650， 651.
Onap 646.
Oıapнне（дланєва） 643.
Orapнне（село） $613,614,615,617,621$ ， $622,623,627,628,642,647,649,652$. 653.

Oпинне 626， 640.
Ophina 629， 632
Dсеорј펴 655.
Отиловнћу（у плевавској нахдја） 625. 649.

Ohar 653，654， 656.
Haндуровсен Boдя 640.
Mejorika Rabop 658.
Нејово Врдо 656，657， 659.
пива（у Дрној Гори）625，647，650， 652.

Hледа（врај сеая Нлеме） 655 ）， 656.
Ілемя（село）613，615，621，623，627， $655,657,658$.
пљеваљскп 625， $649,656$.
Пљевље（у Херцеговнни） $625,631,644$, 649.

Поблақе（у швевадспој нахяји） 625 ， 649， 656.
Ho6pђe 651.
Под－Oмар 627， 630.

іод-Стіјеном 643. сf. Врањеш.
Hозera (у Сронјв) 653.
Hoгојпитта 626, 627, 638.
Hosinge 624.
Нолетад 645.
Нољмда (у Стоцу) 627.
Пољдда (у Штрпдина) 627.
Попова Вода 643.
Пребвде 625, 658.
превіја 621, 640, 641, 642.
Прн60j 625, 631, 643, 644.
Прибојена-е 627, 650.
Мріјеворад (Горвв, дојвя) 613, 614, $615,617,621,623,628,637,646,647$, 648, 652.
Пргјеворачгя Потог 650.
Прпјегрппе 645.
Пријепоље (у Хердөговннт) 625, 653. 655.

Рабреновди 658.
Раванцг 625, 639, 642, 647, 648.
Равне 円иве 622.
Pabri Гaj 627, 656.
Равио Врдо 651, 652.
Pazпuite 648.
Равдолние 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635.

Раичевац 637, 638.
Рајговад 654.
Рајповци 655.
Рача (код Пркбоја) 643, 644.
Peberife 633.
Pecrif 625, 649, 650.
Pbab 614, 627, 629, 630, 631, 632, 693. Внав Црия Рзав.
Pибаmebina (у Србији) 655.
Pra 657. cf. Крт.
Ређановлћк (у Црној Гори) 625, 644, 646.

Prjeza (zрај селa Pијезе добрувсве) 636.

Pијека (крај ceas Pијеке mтрбачхе) 649, 6:0.
Pejeza (шотох) 650. cf. Буговада.
Pijera добрjicea 619, 614, 615, 629, 627, 636, 637, 638.
Phjera mipoayea 613. 615, 621, 622, 627. 649, 650.
plyeчанеги 621.
P1ey 629, 631, 633, 634, 635.
Proya 634, 635.
Perobe 629, 636, 637, 639, 640, 641
Рудо 625, 628, 656.
Рyтоie 625, 652.
Camapebmira 622.
Caxtpar 652.
capajebezn 618.
Cbijetmar (coд Hose Bapomz) 625,
Села (у Хердегоптн) 625, 637.
Capoba Гopa 627, 639, 640, 641, 642, 651, 652, 654, 656.
Cupoba Hashita 613.
Сјеножета 622, 647, 649.
Сјенодетеге Мотог 614, 650.
Сланцр 645.
Caathra (roд Нријепода) 658.
Схрдан 627, 643, 645.
Cososobrin 625, 637, 640. bzal A ви Сокодоведп.
Cmacobre 627, 629, 630.
Cpouja 614, 626, 627, 628, 641, 6 $644,647,648,649,652,652,655,6$
србпјавекп 613, 614, 645.
Станиmeвад (крај coua Cтаниmes 634, 635, 636.
Станиmeвад (село) 618, 6.4, 615, 6 $623,626,628,631,632,639,634,6$
Стара Добра Вода 645.
Ctapi Bдax 611, 613, 515, 625, 6 старовадішеи 615.
 658.

Столад (брдо) 614, 633, 634.
Столад (се10) 613, 611, 615, 616, 6 623, 627, 633, 634, 335.
Ctpare 636, 637, 659, 640, 641, 6 648.

Ctpeeor Hotor 618.
Cтy 60645.
Сtyiчahne 614. cf Ступчансен Hot
 ичанвк.
Cyba Topa 613, 139, 640, 641.
Tosobнle (под Највича) 655.
Tonys 645.

Tonysera Boдa 627， 646.
Topine 629， 630.
Триавде 613，614，615，616，621，622， 623，627，628，645，646， 647.

Tahuдe 637.
Tennje 651， 652.
Tearicir Hotos $652 .^{\text {．}}$
$\mathbf{J}_{\text {вад（рекa）}} 613,614,627,636,637$, 638，640，655，657，658， 659.
У вад（село）613，614，615，623，627，628， 639，641，649，651，652，658，654，656， 658.

У푰（у Србгів） 644.

¢итиня Yecia 645.
Хердеговпва 624，625，626，637，644， 645，646，647， 656.

Дига 615，621，650，654， 656.
Нпеоте（у Дрвој Горв）626； 642.
Нргзтне（внше Схрдана） 645.

Дргвмне（у Трнапддия） 646.

Дрга Гора（внежевнна）624，625，626， 642，653， 655.
Дрин Bpх 643， 647.
Црнн Потог 621.
црни Psas 645．Види Рзав．
црноторег！ 644.

Чајвпче 654， 655.
чајничги 626， 658.
Челигова Ту＂pnja 627， 628.
पемерно 615， 643.
Чешая 626，638， 638.
Чешьар 633， 634.
पөшљар耳 633， 634.
IIIames पапр 642.
IIIапц： 649.
Парандв（у Црној Горв）626， 655.
III＂бутова 645.
IIInбутовена 645．
IIINE 640.
нтррачге 614，627，651， 655.
ІІтрпци（крај селя Бјеュщина）653， 654.
ІІІтріци（село）613，614，615，627，628， 639，647，649，654， 655.

в）прөглөд породичних п остелих превммөна．

Апћ， ни女号．
 دовйи．
Аравыни，Пријеворац 647.
Арсеін，Буаиияја 621， 642.
Вабице，Pијека добрунска 636， 637. cf．Жघanh：
Batikn，Вудаиақja 618，641， 642.
Batдoвrim，Шaema 656．Buar Гabpi－ новиһп，Торомани．
Bameht，Добрун 630， 681.
Возтовпин，Бијело Брдо，Оиарнне 627， ti4．644，645，646，648，649．Ввдд＇Ву－ ровяद．

Водвовпьп，Зубая 613，651，652．сf． Øидеины．
Врадовви，Омариве 648， 649.

Вугвпһп，Oмардне 648， 649.
Вап̇，Квегвва 657， 658.
Васиљевицп，Рвјека добрувска 636， 637.

Васплевақ 636．cf．Jesbeвиhи．
Вддаговиін，Бован 653.
 639，640，641，642， 643.
Видовнье，Вуанмија 641， 642.
Војин спахнја 638.
Вравепи－евпци，Вијело Њрдо，Ријека ттрбачка 648，644，650．cf．Поповкне．

Гаврдловгћи，Шаема 656， 657.
Гавриловдцн，Пдема 656．Вфди Бан－ довяђи，Тороманд．
Гавдйп，Бједушане 654， 655.
Гардовіњп，Бједушине，Књегпьа 655， 658．Вадв Лучићв，Тосоввіп．

Toparkn，Зубaq 651， 652.
Громмае，Аоэрун 630，631．сf．Хяјав－ ровићи．

Двядарщ－евнћп，Дојрун 624，630，631， 632，635．Впдп Искћв，Џавани．
Догићи，Вјелушиве 654．655．cf．Ме－ дентијевиди．
 639，653．Вваи Лучвえв，Медовпћи．
Aупйе，Добрув 680． 631.
Дүदпловйн，Будкмаија 642．сf．Ми－ кавгпе，历икавпце．
 642.

Вуровиьп，Трвавцд $622,645,646$ ．Ви－ ди Божовиһи．

Eрqевнћ，Бијеао Брао 644．cf．Pa－ ковдћу．

思ллйд，Рвјека побрунска 637．сf． Бабпћи．

Зарвин，Ријека добрунска 636， 637.
Нвановнне，Омарине 648， 649.
Нсеiе＇，Добрун 630，631．Внаи Дн－ здари．

Јапго Цвргота 644.
ЈањпҺи，Буднмапја 641，642，648．Ви－ аи Мпдановићп，Пејовићп．
Јадимовпhi，Ријека штрбачга 650. cf．Мирховяьн．
Јевђевгін，Станишевац 631，635， 636. сf．Васвьевини．
Jesinien，Prjexa добруғска 636， 637.
Jebtitin，Crabimebal 635．Вfah IIIfm－四明．
Јеличиь，Оиарине 648， 649.
Јөремићв，Давидовив 639，640．cf． Медановнқв．
Јефтовици，Oмарғне 618， 649.
Jовановиће，Зубач 647，651，652．Br－ ди Пајевићн，Статевићв，Тотићи．


Rоватөвнъп，Књегвња 657， 658.
सовдиьн，Owаране 648.
Еруен亡и，Ријега штрбачеа 650.

Еујадпновиц，Кぁегяња 657， 658.
Дагумиије，Добрун 630， 631.
 вановиһи，Радовановзіа，Шхмпии
Ааловдhi，Ријека птрјачка 650．B ап Тековиьи，Тировићу．
 657，658．Вдди Гярдовићп，Тос вићи．
Лучвһп，Бован，Данидоввћи 639， 6


Mapsoвй，Буддмлаја 641， 643.
Марвовеъ，Рвјека добруасва 636， 6.
Мартйи，Плеха 656，657．Впди Т повићн．
Матвьн，Велепоље 638.
Медовпin，Вовaн 653．Ввав Tyy вићи．
 вовақв，Лучкћп．
Мелевтијевпћп，Бјелушине 655. догвып．
Мелевтвјевйи，Увад 659.
Мигавпце，Будимлија 621，627， п $^{\text {．}}$ 642．cf．Аућндовићу，Њмкавкце．
Мелановиלн，Данидовићг 639， 6 642,648 ．Види Јањвћи，Пејовиһи
 ремдぇ．
Mafibojebiti，Плeza 656．cf．Hz sthr．
Мвловановиђп，Столац 634．cf．III шићи．Виаи Лазаревићв，Радова вцдн．
Мпреовићп，Ријега ттрбачга 6 cf．Јаћпмовддв．
Mytail 644.
Мухнћи，добрун 630.
Ненадићв，Првјеворац 647.
Нпколиьи，Књегиња 657． 658.
Нияолиђп，Пцема 656．cf．Мнднво ввћп．

Новаговіни，Квегньа，Увац 657，658， 659.

Његавмде，Будицавја 642．cf．Дуһи－ лованг，Њисавдде．

0брадов⿱⿱亠䒑木斤立，Вјелупине 655．сf．Ан－ пини．
Оровеін，Даннаовићи 639， 640.
Hajeritr，Зубач 652．Ведв Јовано－ вйн，Статевпלи，Тотйи．
Пантопеіни，Пиема 656.
Пачпй，Књөгвња，Плеха 656，657， 658.

पarubin（бe8n）624，654， 655.
Нејовіһн，Очарине 642，648．Веді Јавидп，Миаановићп．
Перптйи，Вежепоже 638.
Пијевчевици，Oмариве 648.

Поповнלе，Бijea Брао，Pijeza wтp－ бячка 643，644，650．cf．Вравепй－ eвaty．
Подовіћн，Аобрун 630， 631.
Прожлета Јерина 631.


Paxita，Буатеаија 641， 643.
Раговпin，Бајело Брдо 643，644．cf． Ерчевнй．

Cumit，Кぁегвњa 657， 658.

 651，652，653，654，655．cf．Toмite， पарапйни．
Стамевпћн，Нрпјеворад 647， 652 ．Вя－ ди Јовановвћв，Пајевиьи，Тотйп．
Crebarobil，Oxapire 648， 649.
Cteriliz，Бjeaymaze，Вовая，Maexa $653,654,655,656$ ．cf．Ступиһп．Вдап ІІпјади－ковия．
Gтјппぇп，Бјелушине，Паема 654，655，

656．сf．Стекиъи．Веди Шијапн－по－ BHE．

Tackhn，Brjena 633， 638.
Toговйн，Охарнне 648， 649.
Toxith，Вован，Oмарине 648，649， 653. cf．Craвнииди．

Тороману，Наека 656．Вдди Бандо－ вдћн，Гавридоввни．
ТотаЕи，Прдјеворад，Ријехя добрун－ cas 636，687，647，652．Buде Јовa－ новвћи，Пяјевгдв，Стамевнћи．
Тубиђн，Рвјека добруаска 636， 637.
Theoribe，Pajera mtpoayza 650．By－ ди Лаловића，＇Һироваћи．
 аи Ламовићн，Rековађн．
＇іосоведи，Вједупине 654，655．Виаи Гардоввіе，Аучиһд．
Tyчовићт，Вован 653，657．Виді Мар－ тиди，Медовиде．

Хајдаровнын，Добрун 631．сf．Громоде．
Чврготе，Виједо Брдо 644.
Чараппйи，Вједутине 655．сf．Стани－ mati．
पентици（бевв） 685.
Чолаговећи，Зубач，Омарине 622，648， 651， 652.
Чочо，Охариве 649．cf．ІІлука．
Чупо，Плекч 656， 657.
Панани，Добруп 630，631．Внаи Дх－ вдари．

ІІшјадн－довенп，Бједушиве，Бован 658，654，655．Вная Стнадђа，Сту－ unty．
 635．cf．Мдаовановдћи．Виап Јевтния， Лазаревяду，Радовановдін．
ІІІјеа，Очарине 648，649．сf．पочо．


[^0]:    
    

[^1]:    1) Народно предаве причя дз су некад села: До́рри, Вяјела. Станппенап,
    
[^2]:    ${ }^{1}$ ) Судови аа рад ово мрса јесу: харлмча, кравлача, бакрач, палка, дебе, кана иаІ чабрииа, заструz в сито.

[^3]:    
     тада бвао у Добруву 20 турсквх и 2 српске куће (Кぁ. радовп Дучвыа, кн crp. 101).

[^4]:     сућа станара́, а по Раздолинама в нив поток између стена нзняд црвве аобрунсве находе се земьани чунци ва воје се прича да се њнма мдеко од ставовя спроводвдо манаствру.

[^5]:     потда ва пату да травп телад, ов се сакрпје у трве и вяа је она почела вая төлад: , ма кевуш, вевуп!", он се пз тога трња јављао као теле: „ми п мп
    
     дедој породпди иуе Мицавиде.

[^6]:    
     spaj miyno ollar je ripo on.
    
    
    
    
    
    
     me: ©

[^7]:    
    

[^8]:    
    

[^9]:     спомвве еа Увду само хав п дрвеви мост. Стр. 27.

