ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
ИЗДАЊЕ И УРЕЂУЈЕ РЕКТОР БОГОСЛОВИЈЕ ПРОТИ ВИКОЛА ЈОВОВИЋ.

крајеве стаје на годину
6 гр. или
6 фор. на по
године 30 гр.
3 фор. или
на три мес.
15 гр. или
1 фор. и 5
новчића.

„Пастир“ одночиње другу своју годину...

Које читао ово дана ону нашу обаву у „Јединству“ у којој
ми рекосмо: да „Пастир“ неће више излазити, на погледа сад на
појав нашег листа изнова, тај ће природно запитати: одкуда
таква промена код јединог лица а у истом предмету?
Другим речима: какав је узрок, што ми пре неколико дана
рекосмо да „Пастир“ неће излазити, а сад опет излази?

Одговарамо: три су главна узрока; због којих смо
издавање овог листа наумили били прекратити, а та су: 1.
Што неимадоемо доволjan број уписника. 2. Што неимадо-
емо ни једног обвезног члана, који би нам у том раду по-
могао; и 3. Што небезбе строгог налога дотичним властима
da наш лист уредно и на време достављају читаоцима, те нисмо
због тога могли више подносити прекомерне трудове, шаљући
многе бројеве по два пут и по трипут многим нашим читаоцима.

До дана, у којиме смо изашли с оном обавом у „Једи-
нству“ и рекли: да „Пастир“ више неће излазити, ми нис-
мо имали више од 80 предватника. До душе имали смо
више од две стотине пријављених лица, која су се изјаснила,
da ће наш лист држати, али да ће новце доцније оправати.
No међутим ни смо се и у прошлости години више нута жа-
лили, како је то, и поради рачуна, и поради саме потребе око издавања листа, тешко и претешно ишчекивати новце доцније, (на још добро и кад би их дочекали) па смо зато дали себи за правило — недавати више на вересију, и лепо молили нове своје уписанке, да нам при уписивању новце налазе, те да се тако избегне и онај сувишан труд због преписке око новаца; а и оно често камчеве и пониска- вање предилата и дугта, које чине по злоудној судби и други наши јавни листови и које смо чинили и ми у прошлости године више пута, па и ако се нисмо ништа са тим користили. Ј остаци јући верни овом свом новом начелу, ми нисмо могли онај већи број пријављених лица сматрати за своје уписанке, а са 80. предизнатника започети издавање листа, не би било ни корисно ни према нашем стану благоразумно.

Поред тога требало је имати и редовних супрадника, те да лист изласи уредно и с пуним садржином; јер је ово главно од чега зависи опстасак једног јавног листа. У почетку прошле године, одкао наше списке број своје суштања, на зачватих седам месеци лист је наш изла- зио тачно и с лепом садржином а то зато, што смо за то време имали доволно супрадника, који су више за љубав, него за плату потпомагали нас у раду. Али и љубав има своје границе. Ово велимо тим пре, што је код нас мало књижевника, који би могли (као што то бива у другим срећним земљама, где људи имају осигурано своје материјално стање) радити само из једне љубави спрам науке, већ сваки ради више или мање с погледом, да му тај рад поред моралне, донесе и материјалну награду, и што по овој није било ни могуће задржавати људе и даље на раду, који им ову другу награду није могао доносити. Те тако лишени помоћи са стране, а оптерећени многим другим званичним пословима, ми у последње време виђали смо и сами, како је наш лист мало по мало слабо и неуредно излазио, али смо га изнека издржавали с надом, на бољу идућу годину. Но кад
упочетку ове године видемо, да опет због новчане оскудице нисмо у стању склонити нову дружину, која би овај лист као што треба попуњавала и на време издавала. — природно и да смо морали изаћи с онаквом обавом у „Единству.“

По врх свега овог, и она тречи узрок, кога упочетку овог говора насоменусмо, потпомогао и да с онаквом обавом изађемо. Јер са свих страна добијали смо у том односу сваке одзиве: „Пастир не уредно долази! Некад дође 15-ти а после 13-ти број!“ „Два броја никако ми ни дошла нису!“ „Код нас капетан не пушиш ни једне новине на ни „Пастира“ пре, док сам непрочита; а кад се он трени у селима, ми чекамо понеколико дана листове!“ „Држао би и у будући „Пастира“ али немогу због нередног добивања“ и т. д. и т. под. А кад нам у завршњењу свега овог један скорошан прота, који има и сина вршећа дужност намеснику, оправио још овакво писмо: „Обзанимо сам свима црквама мој подручја, да по савету конзисторис узму „Пастира,“ али ми се до сад нико неодазва. А чујем приватно од свештеника, да тугори говоре: „ми неможемо тај лист држати зато, што нисмо набавили за цркве ни друге прече утвари, а то ли новине да држимо“ — онда прегосмо на једну страну и обависмо, да Пастир неће више излазити.

Но да љусу се бар сад ови узроци одклонили, кад „Пастир“ започиње излазити?

Да рекнemo — исусу. Јер 1. Имао премо 260. предматника, а по многим обећањима појединих добрих протоцереа, намесника и свештеника, надамо се да ћемо до скоро имати и више. 2. Пристава са добровољно да раде с нама редовно још два члана: Никодим Петровић професор богословије, и Живојин Јовчића професор гимназије, и већ смо и радове у овом послу поделили.

*) Ово говори онај прота, који има у свом круту цркава имаћућих преко милиун гроша у својим касама.
И 3-ће учињен ђе ово дана, као што смо дознали, и налог дотичним властима, да чине сваку могућу услугу у тачном достављању — не само нашег, но у опште свију отачаствених листова.

И тако узроци због којих „Пастир“ шћаше да падне, више или мање одклонени су, на зато се „Пастир“ изнова иавља. Но и овај нови појав да би био срећнији и постојање зависиће опет колико од нас, толико и новчане помоћи читалацког света, са чим смо засад веома оскудни.

Браћо свештеници, учитељи, па и ви родитељи, којима је драгоценно наравствено васпитање деце и познавање са истинама своје мере вере, припомогнете који у раду, који новчаном помоћи, да се бар у напред одржи овај иединствени духовни лист у наше духовне књижевности, који је тако исто полезан — како старцу, како и младићу, како неуком тако на ученом, како богаташу како и сиромашку, како духовном, тако и световном лицу, нарочито сада у ово време, кад се свуда подижу недеље и праздничне школе, и кад би наш лист у овом обзиру био иединствени да се с њим могу користити и они који предају у тим школама науку, и они који се топрв уче.

Ко нам пошаље 10 предишнихак, добива лист за труд или нек зато задржи новце.

Ово што смо један или два листа до сад пропуштали ипчекавајући на предилату, накнадићемо у течају године, тако, даћемо за годину дана донети читаоцима у „Пастиру“ пуних 48. табака штампан.

Богоиавлење или крштење Исусово.

У ово време, кад Јован проповедаше на обали Јорданској и у име потоњег очишћења од грехова кршћаваше оне, који му исповедаху своје грехове, дође к њему у 30-тој својој години од Назарета Исус, и захте да га крсти. Щто
се Исус није јавио рано на крштение а тим самим и на дело служења целом роду људском, то се обињава тиме, што је био закон код Иудеја, да нико не могао пре прими на се дужност народнег учителя пре, док не би имао пуни 30 године. Окром тога потреба је била да се по старим пророцима (Мал. III. 1.) јави пре њега Предтеча, који би му епремио путь и исправио стазицу његове. Исус, као безгрешан није имао нужду у покаяњу ни потребе да се крштение очишћава од грехова, и по овоме кад је захтевao да га Јован крсти, то неје желео да прими тај знак на себе као знак очишћења, већ као знак посвећења на своје служење, као — помазање од Бога.

Јован је без сваке сумње морао чути што пре о Исусу Христу и знати за оне његове догађаје у Назарету и Витлеему, иер је био и доста блиски сродник Исусов. Осем тога Јован понајбоље беше епреман за дочек Спаситеља и по овоме долазак Исусов могао је поразити више њега но и кога другог. И ево види он наједанпут пред собом Исуса, незна још поуздано, да ли је то Месниа, — да ли је то онај, о коме писаше и прорицао пророци, — и по овоме незна да ли он има права да крсти тога човека крштенијем посвећења. Он осећа да му је од потребе нарочити знак од Бога, који би му све то протумачио, но у исто време осећа, да је тај човек несправио већи од њега, и да по овоме он несме да га крсти крштенијем, којим кршћане друге т. и. крштенијем покаяња. Он осети да би ваљало њему самом да се крсти од њега, па зато се и одговора овим речма: „ми ћемо ти крститиса ота твог, и ти ли градени ко ма ћем?“ Но Исус је морао увести на се крштеније Јованово, као знак посвећења свога, морао је да се крсти крштенијем његовим: тако је то нарујено од самога Бога, и нарушила га значио је нарушити правду; па зато му Христос и одговора: „остао ћем од његови исти ништа; тако нам треба да испунимо сваку правду.“ Јован је морао после овог укнутати и крстиши
га. И ево — када он крђаше Исуса у Јордану, наиеданпут отвориште се небеса, и Дух божији у виду голуба сиђе на њега, па се зачу овај глас с неба: „Ти си син мој возле-
бљени, на коме почиња моја блага воља.“ При овим речима Јован је схватио, да је Исус Месни син божији, преко кога милиц божија дође, да он спреми људе к понашању. Јован позна сада онога, за дочек кога приугошћавала друге.

Тако се, дакле одкрито јавио у тај дан на земљи Бог воплотившица. — пресвета Троица; јер Син божији крђаше се у Јордану, глас Отца с неба сведен чаше о њему као о свом Сину, а Дух свети — у виду голуба својим иавле-
њем потврђаваше речи Бога отца. Овај се дан зато и зове Богојављење. И ми славећи на тај дан Христа Спаситеља што се јавио на земљи, невамо му ову песму: „Ко Јордан крђаше се та-
ђа (кад си се ти крести) Господи, троическо се јави поклонење: јер родитеља глас сведен њему о твојим именујучи те омиљеним Сином својим, и Дух у виду голуба по-
тврђивање речи његове: ти који се јавио Христе Боже, просвети свет овај, слава некати іе!“

И по чем ће Христос примно на себе крштење — као знак посвећења на своје служење роду људском, као помазање од Духа света, а служење његово било је у томе — да изведе људе из таме и заблуде у светлост праву, и да их првосе-
ви, то је дан крштења начело нашег просвећења, па зато се он назива іош и даном просвећења.

Друга словенска племена, као на пр. Руси и Пољаци, називају ове дане од Божиља до Богојављења „свјатками“ т. і. светим данима; а у нас их зову „некрштени дани.“ Оно прво назвање много боље доликује тим данима, него ли ово последње; јер „некрштени дни“ од Божиља до Богојављења могли су бити іош онда, када запста Исус Хри-
стос іош небесни крштен; но у садашње време, кад је он, іествством својим осветио водно ѕествство, за Хришћанина всек немогу више бити ма који дани преко године некрште-
ni. По овоме далеко је боље знати их по примеру Руса, светим данима, уколико заиста ми светињих дана од ових племен, нити их можемо имати у животу Исусовом.

Из овог узора, а не зато, што су ти дани „некрштени“, забранила је света црква у те дане свадбе и свадбена велија, од Божића па до Богојављења, т. 1., да се неби са тим нарушила светос тих дана, као што је то имала св. црква у виду, и как је забранила свадбе у време поста.

У очи Богојављења крштаваху се у старо време они, који су се предходно спремали да приме веру Христову и који се називаху „оглашен“. Они су дужни били тај дан да посте, да се тако постом и молитвом спреме за свето крштење. — У овај се дан од стариче светиња водица богојављенска у спомен крштења Господњег, које се, као што се причало године тој, а светисе она и сада. Хришћани првих векова, спремајући се да достојно одиграху пранак Богојављења, и да се пречесте освећеном водицим у овај дан, — постилају га. Ово старо предање првих Хришћана, св. црква усвоји и нареди, да у тај дан посте сви Хришћани на сва времена. У овај дан по правилу треба јести само иедном, и то после освећене водици и свршене божанствене литургије Василија великог, која се почиње вечерњем. По ако се случај на вечерје Богојављења у суботу, или недељу, то се у обично време служа служба Златоуста без вечерње, а водица се свети непосредно по вечерњи у своје време, и строгост поста у ове дане није баш тако потпуна. Дан у очи Богојављења, као и у очи Божића, обично се зове по уставу „сочеликом“ од сочива, којим устав ограничава трнезу у те дане. Сочиво, или латинско „siccus“ значи осушено јело, т. 1. оно, које се спрема од сувога воћа и зрна пшенице, пасуља и т. д.

У нашем народу чује се прича, да се свагда у очи Богојављења, и то управо око пола воћи, отварају небеса, и јавља се Трошност
виду полу сиаиог зрака сучевог. По овоме мисли се: ако би се ко- одвахно, да у очи Богоизвлећа неспава, већ да стои непрестано напољу и гледа у небо — он би, веле, могао угледати то јављење Тројчиности, и у таи срећан тренутак, што би год поискао, могао би да добије. За доказ тога, они наводе следећа случај, кога сматрају да је истински. „Одвахио се, веле, иддан човек да неспава поменуће вођи, већ да прати тај знак небеске појеве, и видевши га, да непро ен оно, што је желио, — а желио је мерницу дуката. Но како је била така анима напољу, то он нисе смело стајати под откритим небом, већ провуче главу кроз ћерчиње прозора, а телом остане у соби. Гле- дећи овако кроз прозор, он је све једнако мислио о мерници дуката, коју је морао да пониште одма, чим се јави знак на небу, иер му, као што се мислило, неби — после тога — нискање ништа вазило. Но поред ове главне мисли, беше му и друга као споредна, ал по себи важна, на уму, а та је: шта ће бити, ако се он овако у дугом стајању заборави, па му глава замрзне зајерчиње прозора, те је тако немогнеде после извући. Мислећи овако о глави својој, а у исто време и о мерници дуката, он — веле — збрак поиам своїх жеља, па у место да изговори: „дај ми Боже мерницу дуката,“ а он — при јављању небеске Тројчиности — изговори: „дај ми Боже главу ка мерницу,“ те му тако и порасте глава ка мерница.

Не одржено да се Господ извла верним својима и у подне и у поноћи, па и у свако доба, а тим анише на дан северне успо- мени Богоизвлећа његова на Јордану, — као и то, да Он премудрим промислом своим на разне начине потомаже сваку добру жељу и радњу мудру, те тиме их уређава и на земљу: но укло- лико је интимно оно, да се он извла и онда, кад га ко чека с на- мером, да пониште готову мерницу дуката, види се извесно из самог резултата ове приче Кои хоће скретици руке, да изгледа све од неба, а ништа да неради, тај ће место мерницу дуката добити главу као мерницу, т. ј. биће му глава као мерница.

—

Поглед на њежа светских људи о богословским наукама.

У нашем друштву, па од неког времена и у књижевности, мени се дограђало и да слушам и да читам,
не е предубиђене у опште против богословских наука. Наука хришћанска и ако се предаје у садашње време у нашим светским заводима, то је више по званичности, што тако старешине налажу, али она је, ако ћемо по душу да кажемо, како код ученика, тако и код неких световних лица, у врло ниском кредиту. Озбиљно изучавање хришћанске науке не држе они, да ће баш преко нужно за сувременог човека, и већином су таквог мисења, да изучавање те науке буде обвезно само за оне младиће, који се готове свештеном чину. Једин мисле и говоре, нашта ти толики богословски предмети у светским школама, и катихизис и свештена и црквена историја, морално богословие, као да ће нас све „у понове и калуђере.“ Други опет мудрују тако: богословске науке одвише су сукопарне, одлучне, немају занимљивости, и непоимљиве су. Трећи опет кажу: да ће та наука за облацима, није реална, и потоме да не може развијати ум људски, већ човек мора све на веру примати, без сваких доказа и разумне критике. Но може ли се све ово увести за истину? Ми ћемо се постарати да у неколико речи измеримо значај свију више наведених мисења.

Што се тиче оног првог мисења, као да је сувишно знање хришћанске науке за човека светског, мисење то, ако га озбиљно промотримо, увидимо да је оно одвише слабо и без сваких основа. Нико неће, па незнат уколико да ће противник вере, ако само поле савести имао буде одрицати то, да религија у опште игра врло значајну улогу у животу човечанства, и да је она поглавити покретач друштвеног живота, нарочито религија хришћанска, као најизнатнији факт у историји светске, својим појавом, која је произвела грдан преврат у животу целог човечанства и показала му нови и светли пат к срећи и напретку. У основу Хришћанства постављен је темељ рада напретка како појединог човека, тако и целог друштва, у обзиру умном моралном и материјалном А о томе се ми можемо уверити, ако само бацимо свој
ПАСТИР.
лист
за науку и књижевност духовног саджаја.

наздаје и уређује
НИКОЛА ПОПОВИЋ
ректор богословије и прота.

ГОДИНА II.

Поклон
ЈОЦЕ ВУЈИЋА из Сента
УНИВЕРЗИТЕТ, БИБЛИОТЕЦИ
У БЕОГРАДУ

ЈОЦЕ ВУЈИЋА
у Севти
У БЕОГРАДУ
Штампорија Николе Стефановића
1869.
| Стемена | "Пастира" | Богојављење | Неколико речи о свести (од П. Телечког) | Светитељи Ђирило и Методије | Картагенски сабор 411-те год. (с руског) | Кратки преглед сувременог стања српске цркве (од Н. П.) | Реч на св. Ђирила (од Митрополита Михаила) | Моралне поуке о труду | Духовна књижевност за 1868 год. од Н. П. | Беседе о посту | Школствене последице од брачних веза, кад се ове закључавају међу блиским сродницима | Кратка историја о преводу словенског црквеног устава (од Ђ. Живоина с руског) | Монастир Петковица (†) | Духовна књижевност у Ђерманцији (од Н. П.) | Слово у прву недељу великог поста (од Н. П.) | Нешто о доброволном упливу природе на душу (од Ђ. Живоина) | Историја хришћанске цркве (с руског) | Једна реч против пушења | Реч прве недеље в. поста (од Дим. Павловића) | Страдања св. великомућ. Ђорђа Срибине (с руског од Л. Б.) | Слово у недељу Крестопоклону | Мисли о недељним школама (од С. П.) |}

| Страна |
| 1 |
| 4 |
| 8 |
| 15 |
| 18 |
| 26 |
| 33 |
| 49 |
| 51 |
| 70 |
| 73 |
| 77 |
| 80 |
| 88 |
| 91 |
| 97 |
| 101 |
| 109 |
| 116 |
| 121 |
| 129 |
| 137 |
| 141 |

*
Уредништву „Пастира“ припослато од једног проте 144
О стању нашега свештества (од А. Илића) 155
Слово у 4-ту недељу в. поста 161
Морална поука о страстима (од А. Илића) 165
Св. Четрдесетница код древних хришћана (од В. Н.) 169
Слово на васкрс (од В. Николајевића) 185
Ђулијан богодоступник (од Ђ. Живоина с. руског) 194
Слово у недељу раслабленог (с руског) 209
Како треба започети учити човека вери (посрбо М. А.) 213
Примедба на питање о пензији за свештество — (посрбо Д. Маринић) 217
Надгробна реч Д. М. богослову (од једног друга његовог) 233
О фонду свештеничком (од М. Ђ. Радосављевића) 237
Примедба на „књигу св. Василија,“ коју је изdao епископ Гаврило (од Н. Ђ.) 239
Слово на Спасов-дан — — — — — — — — — 249
Како гледају Римокатолици на Папу из „Голоса“ — 253
Некролог поч. Никанору игуману м. Жиче (од Саве) — — — — — — — — — — — — 257
Слово на годишњем парастошу поч. књаза Ми-ханлеч (од г. Митрополита нашећ) — — — — — — 273
Морална поука против крађе (посрбо М. Алексић) 280
Беседа говорена г. Митрополитом у кошутњаку, где погибе књаз Михаило — — — — — — 297
Значај м. Дечана у старој Србији (од Н. Ђ.) — 298
Поздравна реч књазу Милану Обреновићу IV при доласку његовом у Лозницу (од Ђ. Павловића) 307
Историја апостолске цркве (од Ђ. Живоина) — 308
О унини угарских Русина (с руског) — — — 318
Слово на Васкрс (од М. Папића) — — — — — 321
Опис м. Дужи и Тврдоша у Херцеговини (од Н. Ђ.) 326
О Слици Исуса Христа (од А. Илића) — — — 339
Беседа ученицима еврпившим курс науке у бо-
гословији — — — — — — — — — — — — — — 345
— Реч на св. Илију (од В. Николајевић) — — — — — — 359
— Чудеса Архијереја Михаила (с руског од До-
мановића) — — — — — — — — — 373
— Пастирско писмо српског патријара у Карловцима 399
— Историја православ. малењерства с погледом на са-
дашњост (од С. Н. с руског — — — — — 420
— Слово на преображење — — — — — — — — — — — 423
— Распис архијерејског сабора о ношњи свештенничкој 426
— Примедба на писом патријархово — — — — — — 447
— Слово на дан рођења његове светлости књаза 452
— Милана (од г. Митрополта) — — — — — — — — — — — 456
— Отворено писмо г. Никетићу — — — — — — — — — — — 466
— Света прав. црква миа мајка и доброчинитељи-
ка наша (од В. Николајевића) — — — — — — — — — — 468
— Слово на дан рођења његове светлости књаза 471
— Милана (од проте Гаврила Поповића) — — — — — — 495
— Слово на призвању св. Духа — — — — — — — — — — — 498
— Шта би с животворним крстом, од како га нађе 498
— света царица Елена (од В. Николајевића пос. рђено — 519
— Одговор г. Никетићу — — — — — — — — — — — — — — — 526
— Слово на дан рођења његове светлости књаза 537
— Милана (од Димитрија Поповића) — — — — — — — — — — 541
— Морална поука на малу Госпођу — — — — — — — — 543
— Да се разумемо (од А. Илића) — — — — — — — — — — 528
— Класификација ученика богословије свршивших 537
— богословију 1869-те године у Београду — — — — — — 541
— Реч на преображење (од М. Папића) — — — — — — — — 543
— Српска црква (од Каница 26 број) — — — — — — — — — — 494
— Материнска љубав (посрбило Бркић) — — — — — — — — 494
— Одговор на примедбу „Једну реч Пастиру“ — — — — 601
комитет у Москви — — — — — — 615
Исти како је посетио словенс. комитет у Петрограду — — — — — — — 640
Св. Јован Крститељ као проповедник покајања (с руског од В. Живоцна) — — — — 655
Поздравна беседа г. Митрополиту по повратку из Русије (од проте М. Милицевића и намесника Јосифа Петровића) — — — — 669
Како срби своје манастире сматрају и како се наспрам њих одзивају (од А. Илића) — — 666
Беседа на св. Андреју прозваног (од ђакона Јована Марковића.) — — — — — — 713
Слово на св. Николу — — — — — — — — 717
Иош неколико речи о нашем г. Митрополиту у Русији — — — — — — — — 720
поглед на народе до Хришћанске ере, на њиво умно, мо-
рално и материјално стање, на их сравнимо са народима
хришћанским, то увидимо да је велика разлика међу њима.
Пренесемо ли се умно на исток, у то царство „бедуна,“
и погледамо — како они тамо живе, на њихову веру
знања, државни и социјални живот, увидимо, да је човек
тамо био на ниском ступњу цивилизаціи, и додана дана-
шњег чами у тами и незнану. Религија њихова, немотрећи
на њихову разноликост у неким одноштима, већином је го-
tово пантеистична. Немећауци се слеши закони, који управ-
љавају движењем небесних светилица и целокупним животом
природе, то су богови свију народа до хришћанске ере, — бого-
ви без сваке сумње деспотични — сувени — неумолими. Знања
њихова основана су била на једном само предању: човек
није био у стању, да сам својим сопственим узом дође до
акве истине, и да таквим начином развија и усавршава
своје умне способности. „Тако су знали и живили наши
стари, тако и ми знања и живимо,“ То су начела „источних
бедуна,“ односно знанка и умног развића! У друштвено-
м животу видимо такође частично, — поделње. Јачи дави
и гнежди слабијег и жива на ражун његов, и неда му сло-
bодно да се развија. У државном животу владао је сувени
деспотизам. Властник код старих народа, олицетворавао је у
својој личности Бога, и успетству тога био је безграничан
у власти, и сви поданици његови морали су му се безу-
словно покоравати као каквод Богу. Такве су у опште црте
развића код свију народа на истоку. Један само народ, био
је искушење из тог општег правила, а то је народ Њудејски,
који је један готово у целом свету сачувава праву и исти-
ницу веру и клањао се истинитом Богу; на зато је он у
свом умном развићу и усавршавао се над другим источним
народима.
Но човечанство, које се непрестано развија, усавршава
и креће у напред по бечитим законима, који деиствую у
овом свету, није могло остати вечно у том положају: ово је морало тражити каквог му драго излазка, из тог несрећног стања, у ком га је давила како спољна природа, тако и неправилни склон друштвени. Упињања су и напрезања била велика од стране ума људског, како да се човештво од тог несрећног стања освободи, но све био узловдо. Милиост божића само је била у стању да помогне бедном роду људском, и она је се извела. Иединородни син божић у кратком и смерном облику пун љубави према страдајућем човештву, извлаче се међу људма зато, да им покаже бољи и савршенiji правац у животу. Па чему тај божанствени страдајац учи људе на земљи? Он их учи да се кланјају једном истинитом Богу духом и истином, учи их да је тај Бог пун љубави и милосрђа — Бог спасења. Он провоцашује равенство свиим људима и сам пролива крв своју за та свето начело на крсту Голготском. Учи их новој заповеди, да љубе друг друга, као што је сам вазбуђати, иер су браћа међу собом и деца једног небесног отца. Таквим начином људма проглашено је ново начело — братство јединство и слобода — без разлике народности. Ова начела занеста су божанственаг и на њима положен је основ новој цивилизацији европских народова, којом се они данас користе. Држимо после овог што је досад казато, нема нужно бити доказивати да изучавање хришћанске религије неје нужно за сувремено образованог човека. Образовани људи данашњег доба теже к томе, да се упознаду са законима по којима се креће живот човечанства у свима његовим појавама у језику, историји, и народним обичајима, шта више у самом сујеверицима и предрасудама народним. Нааз ри би било уместо од једног образованог човека, да он оставља без пажње предмет или науку, која је тако реци душа народњег живота, а то је — његову веру?

Но реци ће може бити ко, зашто да светски људи изучавају хришћанску науку, кад они немају никакве практичне користи од ње. Људма, који се сретнају за духовни сан,
без сваке сумње, нужноје да изучавају ту науку, іер изу-
чавајући и, ини после добијају свештени сан, а с тим и сретства за живот, што поучавају друге људе моралу хри-
шћанском. А човеку светском каква је корист од изучавања хришћанске науке, кад је он не може применити у животу? То је истина да хришћанска наука, неће научити човека како ће вршки какав занат у животу. н. пр. чиновника како ће концепте да прави, воених човека екзерциру, нити мајстора каквом занату од кога би се он могао користити, богословско образовање недаје сретства за живот светском човеку. Но у данашње доба у науци васпитања примињена је та истина, да је пре света нужно постарати се, да дру-
штво добије — добре, поштени и паметне људе, па за овим долази официрство, чиновништво, и занатлији. На зато се у данашње време и старају, не само да науче младића каквом занату, среством кога би он могао зарађивати парче леба, но главним начином да развијају у њему умне и моралне способности, укратко васпитати га тако, да он на сваком месту, у свакој дужности буде честан и поштен члан дру-
штва. Јер код нас, кад би се утврдило непадно такво правило да хришћанску науку изучавају само они мла-
дићи, који се приготовљавају за свештени чин, воени људи само єдне војне науке, трговци само рацуне, а јуристи само параграфе, то заиста, код нас било би си-
летство божије чиновника, официра, трговаца, занатлија, а што је главно — не би могли имати честини и поштени људи, који би разумевали онако, као што треба своје обвезности човечанству, друштву, фамилији, не би могли имати људи с челичним карактером и узвишени човечansким осећањима. У свима слојевима друштвеним, у свима школама по свету, наравствено образовање иде упоредно са специјалијам при уговрењем к некој друштвеној радњи, шта више по мишље-
њу многих паметних људи, оно прво мора узимати превагу над овим последним.
Свака наука која је у стању припомогти нараственом развију човека, неможе се сматрати као наука безплодна, па ма то било у каквој му драго школи — у светској или духовној, и маса који стаљек —виши или нижи. У том односи мају наука, која може имати великог утицаја, на нараствено развије човека, то је наука хришћанска, која се може упоредити са свима другим вишим наукама, на шта више, по нашем искреном убеђењу, мора заузимати прво готово место међу њима. Ми признајемо, да многе друге науке, као: философија, историја, политична економија и природне науке имају велики значај у нараственом образовању карактера човечијег. Ма каква наука то била, само ако се она озбиљно буде изучавала, она има улива на нараствени карактер човека, но ниједна наука не може јачег и силијег уплива имати на морални карактер човека, као наука хришћанска. Та наука поглавито и намењена је зарад нараствености човека. Остале науке, као: философија, историја, политичне науке, по нашем мишљењу, могу имати великог уплива на нараствена убеђења сваког човека, на образовање самог карактера или боље рећи личности човека, који се тим наукама занима — но само у том случају, кад се те науке озбиљно изучавају. Површно изучавање тих наука, може дати човеку неколико нових поима ви и факта, али нараствено образовање карактера, остаће много неразвиено. Изучавање науке хришћанске има то преимућство према другим наукама, што она и човеку високо образованом и необразованом може дати истине, који ће принети добре плоде у животу — посебном, фамилијарном и друштвеном. Говорећи уопште религиозно нараствено насиптање, неће научити нас никаквом раду, и занату, који ће нам нужан бити за живот, него ће оно нас научити, да ми будемо добри хришћани, паметни домаћини и поштени грађани српски.

Говоре јошт неки да богословске науке нису занимљиве и да су врло сувоарне и школастичне. Далеко би се ми
удалили од предмета, кад би се упушили у претрес тог питања, одкуд да се склони такав појам о богословским на- укама т. ı. да су оне врло сувопарне и незанимљиве. Но уопште можемо казати, да појам о интересантности изве- стне науке, ствар је врло условна. За понеког човека нема ништа сувопарније од математике, а други опет у вос- торгу су од ње. А томе је узорак без сваке сумње наклоност и озбиљно изучавање те науке. То исто можемо казати и о другим наукама. Па да ли нисе из тог узора тако мнее- ње распространјено и о науци богословској? Богословске науке дотичу најважнијих питања ума нашег, најдраго- ценнијих нане ердичних — главних и основних начела прак- тичног живота, — личног, семьинарног и друштвеног. Шта више, питања философска и социјална, спадају у круг испи- тивања наука богословских. Сувремени богослов мора дати одговора на сва поничућа питања у друштвеном животу. Нека сваки онај, који немило гледа на богословске науке, само ако је он човек искрен и озбиљан — ако он није предубеђен против сваке озбиљне мисли — нека се позанима тим богословским наукама, и ми се радимо, да ће он у тим наукама наћи за се много интересантнога, над чим ће се замислити, што ће га занимать. Питања о нараствености религиозном осећању, о благородним тежњама и уопште природе човечког, даће човеку много душевне насладе и укрепиће у њему нараствени религиозни карактер. Држимо да је сув- вишно, после свега овог, што смо до сад рекли, обарати то мисење, као бацаги да богословске науке притупљују само развије ума људског, отешћавају га само којекаквим шко- ластичним појимима. Да се неби упушили у којекаква разсуђења, ми ћемо преставити нека факта. У данашње време нигде се незанимају тако озбиљно богословским пи- тањима као у Ђерманцији, у тој земљи која се поучености може упоредити са првим земљама у целој Европи. Сваки који је ноле познат са историом философије, почнући од
Лутеран, на свршавајући Шелингом и Хеглом, може се уверити, да су се и ти велики мислитељи предавали испитивању оних питања, која спадају у круг богословских наука. Истина је, да су они та питања религиозна решавали на основу својих општих принципа философских, и често су се удаљавали од правог гледишта хришћанске науке, но у сваком случају испитивање религиозних начела у природи човечности несмета слободном развићу ума људског, већ то је необходан услов за њ. Ми тако мислимо, но може бити да је наше мислење и преуvelично, да код човека који се позитивно накад нисе интересирао религиозним питањима, нити је накад мислио о њима, не може бити потпуно свестне слободе ума, нити пак силних и иаких убедења.

И тако се из свега довде реченог јасно даје видети значај хришћанске науке за сваког човека и како је погрешно противно оно мнење о богословским наукама, које је распрострањено код појединих људи у нашем друштву.

Неколико речи о свести.

Од Павла Телечког свештеника.

Кад је Бог створио човека украсно га таким деловима, срећством којих долази он до овогеземског савршениства. Али над свим тим деловима има нешто у човеку што га управ човеком чини, што му даје животи да се усавршава — а то је душа. Душа је дакле права чињеница да човек постојати може, она је идина што га приближује к Богу — сумшто врлини. Без ње неможе се ни замислити човек, без ње су видљиви делови на човеку мртви, без ње би било тело човека груда земље без осећаја — без срца.

Ал човек је покрај душе и слободну вољу наследио. Дата му је зато, да слободно мисли о себи, да појмне свој
природни позив, да упозна благодетне съеди добра — на да и одговорити може. А одговориће, ако ради на подизању врлина човечанства, ако улепшава и утвержује оно, што ми леним и узвишеним називамо. —

Ал кад назњиво бацимо поглед на све што у свету бива, на се уверимо, да људи неделају једнако, па приемимо, да једин слује Богу а други мамони — онда долазимо до уверења, да једин употребише слободну волу на добро а други на зло, да једин избише на пут светлости и сваке срђе а други да заостане у мраку пуном наклених слика.

Зато и називамо оне прве светима, а ове последње не светима или ти мрачницама.

Браћо! Само док изузетимо: ово је светлан човек — ома га и представљи можемо. А како? Он вам некако другче долази пред очи, него обични свакидашњи људи. Душа га наша уздигне горе над обичним помишљаима, удеси га с пола вилинском лепотом, а кроз њега прозире се срце пуно вере — пуно поштења. Да брато, пуно поштења, иер то је срце освећено врлинама божанства, иер његова помисао само из тог освећеног срца изтиче.

Освећено срце како ли је свето! Свето је и мора бити навек; иер истина само светлити може. —

А кад кажемо: овај нема свети — онда представљамо човека заданута пагубним страстима, цуна греха. Мрак, који се у душу и срце његово завукао, нeda му да погледа у чаробну светлост истине. У души му мрак завладао, па су му и дела мрачна и тамна. —

Све, што свет шири и унапређује, то ова паклена зараза руши и обара.

У место љубави тај мржњу; у место напредка — назад; у место слоге унапређује неслогу; у место поштења шири непоштење; у место братског разговора и договора подпаљује кавгу и свађу; и ширећи своja гадна осе-

Следије додатак.
ћања непрестано ради што је против врлинама божанства, што је противно позиву човека.

Жалосно је то браћо, кад видимо људе тако подељене!

Жалосно је то кад морамо казати људима, да је како овладао њима, да истина неможе да проле кроз њивова на клена срца. А Бог је створио човека да истином дође да своје среће, да окићеном душом врлина упозна свој високи позив, па да слободно изказати може: да је човек!

А да је истина свест једини услов средству кога се човек узвишава над осталим створовима божијим; то постои, и завиримо у повесницу света. Ту ћемо видети, како по једино људи истином вођени удивише цео свет свешћу својом. Наћи ћемо места, да поштева немогаше никаква демонова сила потрти и утаманити. Наћи ћемо у њој љубави, братства, пријатељства, искрености и правде, — наћићемо у њима срцу и душу венцац оплетен врлинама човечанства, који му даје облик светао у безкрајност.

Па да ли и српска повесница назначује дегод српски народ као свестан? Читајмо наше народне песме — тај красан произвођу духа народњег. Читајмо, па ћемо видети да српски народ беше увек чун вере, чун поштева. Наћи ћемо места у наши повесници, да је наш народ на развалинама своје среће увек бојо будан — увек свестан јунак. Гоњен од душмана азијатских, гоњен од лажних пријатеља својих, дочекивао их је Србин увек вером очиличеном, смелим оком, а и јунаком десницом. Њему немогаше ника наудити јер му поштева беше на души, јер у срцу му је дубоко урезана истина.

Па и данас ће браћо моја, српство у пуној свести; и народ наш неће баш да се бои пропасти, а то зато, што га руководи омладина, што му младо српство на чету стоји. Небои се он ни страних, па ни својих непријатеља, јер уисдиђена омладина војује против мрака, јер она с лучом про-
свете иде напред, на светли ђе је тама, и просвећује та-
мне умове. Врлине, кои треба да носи човек као знамење
божије на себи, то је изрека на застави једнијене омладине
српске.

А оће ли Србин овако доћи до васкрсе славе своје? 
Оће браћо моа, и то скорим временом.

А они, кои су у светској повесници забележени као
носници пакла, кои се отрогше од Бога, кои полетеће хо-
tимице у мрак, зигосани су и то тако, да ће их сваки по-
zнати моћи. — Они су подли, зли, пуни мржње; дела су
им накосна и пуна греша: кретање нечовечно, задај отро-
ван. Таке презире свет, осуђује закон, казни Бог.

С тога браћо моа! будимо свесни, љубимо истину и
delaимо на њој; недаимо да мрачњаци име наше у њивов
записник уведу, већ шта више упутимо их на пут истине;
оружајмо се врлинама истинским, па се небојмо светлости, па
се небојмо смрти. Небојмо се, да ће икада ова паклена за-
раза окужити душу нашу и срце, а слободно изрецимо: да
је свест пут истини, пут среће и добра, напретка и славе,
da је свест пут сваких врлина ва веки.

Светитељи Кејрил и Методије.

(Продужевне.)

Немачко господарство већ је постало неснособно свима
Словенима, те су се свуда бунили противу Немаца. У 849. г.
Чеси победе цара, кои је на њ напао са великим војском.
Ческа победа охрабрила је друге. Растилав мишљаше да
се користи тим општим устанком, да им се стаји за вођа
и да саједини под своју власт расејано славенство, да би
tako лакше стао на браник Немцима С таксим планом ступи
у сајуз с Бугарима, ступи у друштвени одношта са грчким
царом, и свечано прогласи себе за независна. Он је напред
знао, да му то њеће опростити немачки цар, па је зато и озидao у своjoј држави неколико градова, да бих на пут стао и одолео немачкој војsci, ако навали на његову државу. И није се превариво. У 855. год. цар с воиском уђе у Моравију; па због саграђених тврдница није могао далеко напредовати, већ се врати натраг изгубив мегдан. Од тога доба Растислав стане да ради још слободније. Заклањао је свакога ко год није био задовољан царском владом. Немири у унутрашњости царевине, као да су ишли на руку намери славенскога кнеза. Код њега нађе уточиште и протсраник чешки кнез Славата; затим две смутнице немачких барона и напослетку у 861. обрати му се гњеван на оца син царев Карломан господар Хорушки. Исто тако врlo је нужно било да се ослободе славени утицаја немачког и што се вере тиче. Хришћанство се већ појавило у славенским племенима. Моимир и Растислав већ су били Хришћани. У земљама славенским било је и цркава, но простота славенска споро је примала ову нову веру. Богослужење вршло се на тушинском језику. Славенима су тумачили слово Божије, ама га они нису разумели; јер су им највише немци хришћанску веру наметали, па зато су они споро и преко срца примали науку хришћанску. Моравија била је раздељена политички на две половине, па се тако и црква поделила на две епархије салцбуршка и пасавска, и биле су обе немачке. Растислав ваљан умни политичар, нахтећи да утвори независност славенске државе, мислио је да утвори и самосталну цркву. Због тога управи посланike у Цариград. У славенским тако названим „панонским“ житијама наших апостола, никада се чесподиње о једном врло важном делу, које њима припада, о коме утворд знамо из других података, а то је крштенje Бугарског цара — 861—864. — и бугарског народа. Цар је бугарски Борис још од пре накастио био да прими хришћанство нашто га је склонила његова сестра, која је била робиниа у Цариграду и тамо се покрстила. К њему дође
Методије, разложи му хришћанску науку на његовом ређеном језику и склони га те прими веру. Кум му је био цар Миаило. Покршћенаку надену име Миаило. Мора да је било познато Растиславу о предузетима ових славенских апосто-
ла, као и сам након био да их зовне у своју државу. Паметном Растиславу нужно су били таки учитељи, који ће моћи основати народску цркву, који ће проповедати народу слово Божије на његовом језику. А за тај су посо кадри били само Константин и Методије.
Кад су посланици Растислављеви дошли цару и казали му зашто су дошли, он дозвове браћу Константина и Методија и рече им: Висте обоича из Солуна а сви Солунци чисто славенски говоре, и пошље их у Моравију. Његово житије каже, да су они у Моравију дошли, са готовим предводом црквених књига, што су најпунјеније биле.
Чим су дошли у Моравију одмах почну да заводе бо-
гослужење на славенском језику. Зато су имала преведена најважнија места из јеванђеља, апостола и псалтира рад црквених обреда; на ондај литургију, јутрењу, часове, вечерњу, навечерје и „хинове“ тајна. Учили су учевне људе и спремали их за славенске настие, подизали су цркве, искоре-
њавали незнаобоштне обичаје који се не подударају са хришћан-
ством. Тако запретено развод брака и највише старали су се да утврде постојање брака и чистоћу породичног живота као основ људској нараствености.
У Моравији пробавили су више од 4. год. Напредак је био бујан. Али у највећим тим напредцима, насрну на св. браћу завидљиви немци, видевши да ће они пре него ма каким оружјем ослободити славене од свиу немачких при-
скоаувања.
У то су се време на западу препирали учебни људи о томе, да се хришћанско богослужење не може вршити на другим језицима већ само на она три, којима је био написан надпис на крсту христову. Зато богослужење на таком
иезику на каком још вида није проповедано слово Божије, поражавало је и саблажњивало многе својим назвањем.

„Зар Бог не шаље кишу свима иеднако?“ — говорио је привредући се ка „трнискичницима“ св. Константин. „Зар нас не греће његово сунице све иеднако? Зар не дишемо сви иеднако ваздухом? Па како се не стидите говорити само о трима иезицима, а свима другим иезицима и народима заповедате да буду слепи и глуви? По вашем рекло би се или да је Бог безилан, па није кадар да да и другима оно, што је иедним дао; или да је завидљив, па неће да да? Ми знамо свиасет — много — народа, који знају да читају и да славе Бога сваки својим иезиком; а то су: Јермени, Перишаници, Ахласци, Бурђаници, Руги, Готи, Обри, Турсци, Козаци, Аравићани, Сирпаници“ и т. д. Найзад он им је народно много „текстова“ из Старог и Новог завета, доказивајући, да се Христова наука и богослужење хришћансько могу оправљати на свима иезицима на свету. Па закључи речима: „Хвалите Господа сви народи..., Све што лише нека хваљ Господа.“

Баш у то је доба настала прва црквене заведе између запада и истока. Римски папа Никола прогласи цариградског патријарха Фотија за незаконита, и анатемише га што се примиро патријаршиског престола за љубав световне власти, а за живота патријарха Игњатија који није отступио био од свога права, неосврћући се што је њега збацио управитељ Барда. Бугарски кнез кога су недавно Грци крстили за интерес државни, да би добио себи нарочиту патријарх обрати се римском папи Николи. Папа користећи се тиме, што се њему Борис обратио, пошле у Бугарску своје духовенство. Ово папско духовенство не само што није признавало свештенство које је Фотије поставио, него не усихе уважавати обреде источне, који су бољи од западних. Са тим својим не уважавањем дотерали су дотле, да су наново миропомазивали оне, које су век миропомазали грчки све-
пштеници. А то су зато чинили, што се на западу већ убичајало, да тајну миропомазивања европу искључиво архиереји, а источна црква дала је то право и свештеницима. Сад Фотије стање да виче на многе рђаве обичаје и установе западне цркве и на несобразност њихову са православама васеленских сабора; да се субота пости, да се свештеници нежене и самовољни уметак у символ вере "и од Сина" — Filioque, — обелодањавао је и опровергавао учење папе Николе на врховно главарство и наивишу власт римског првосвештеника над целом хришћанском црквом под небом. Папа заповеди свима њему подчињеним духовницима на западу, да се наоружају "всевозможвећом" речитощићу, па да речима војују противу источника. Разуме се, да је при таком распалењу умова у вишег духовенства, што су морале изазвати на западу таке прилике, појав браће из Парија, која су проповедала не чувену на западу новост — богослужење на варварском језику — могло дати повода да на њ подозревају, па и да их оптуже због јереси. Папа по тужби немачког духовенства позове к себи славенске апостоле.

То је било у 867-мој години. Константин и Методије још не су ни знали за ту свађу, која је букула у висој сфере црквеној, па су држали папу за обичног правоверног патријарха у чијој су црквеној држави и проповедали. Те тако повинују се његову позиву, понели уза се и "мошти" светог Климента што су нашли, и пођу кроз кнежевину Коцеља сина Прибинова. Коцељ дозво њим Константина и даде му дванаест младића да их учи. А зато, што ће их учити као за награду, обећа се да ће отпустити — на мобу његову — 1000 заробљених славена. Путовали су "посом," нису веома нагли, проповедали су узгрез и установљавали богослужење на славенском језику, па као су дошли до Рима, а оно се већ много којешта изменило у црквеној свету. У Парија је била превртантија. Слабог и неспособног цара
Михаила III. убие његов доглавник Василије Македонац, који је био славенског прорекла. Убица попне се на кр- вави престо царицарски, и прво му је дело било што је одбацио Фотија, а повратно опет на патријаршески пре- сто неспособног Игнатија, и што се измирио са Римом. Међутим и заузимљиви папа Никола умре. Преиемник његов Адријан по опстојателствима ондашњег времена, врло је био наклоњен к источној цркви, која, као да беше у свему попустила Риму. Па зато природно је, да су се долазећи апостоли могли надати наивеселијем до- ческу, нарочито зато што су у Риму већ чули да оптужени славенски апостоли носе на дар Риму зајене часове мошти најстаријег пастира Римског. Уз то су још у Риму и ово говорили, да Константин док је био у Цариграду—неје се добро мирисао са Фотијем к није му одобравао понеке ње- гове поступке. Све је то побудило папу Адријана да прими свете апостоле тако, да је долазак њихов постао историјски празник код старих Римљана.

Папа свечано изнђе изван вароши у сретање, са крстом у руци, и са многобројним народом светој браћи који су носили мошти св. Климента. Том приликом Константин поклони папи светој јеванђеље. За знак одобравања папа га метне на часну транезу у храм св. Моријето по житију св. Константина — или у храму св. Петра, опет по житију св. Методија. И осуди њихове тужице који су доказивали тобож, да је грехота откривати хришћанско богослужење на другом језику осим на она три, на којима је Пилат ставио натпис на крсту Христову, и прозове их зато Пилатовцима.

(Наставите се.)

**ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ.**

Свещеник села Милошевци у окр. седерекском г. Мате- іа Миливојевић, послао нам је списак лица, која се добро-


вољно одаваће на понуду свог чароха "да принесе своју љепту у фонд свештенички," који основа г. Митрополит Михаило. Ова су лица: Матеј Мишковић, парох милосрднички 1 д. ц. Милан П. Мишковић 1 д. ц. Борђе Марковић трг. 30 гр. чаршие. Павле М. Симић, помоћ. ошт. суда 20 гр. Танаско С. Лукић трг. 20 гр. Димитрие Хаџи-Оглић поштар е.раорачки 10 гр. Милентије Матић земљод. 10 гр. Милош Новаковић, земљед. 9 гр. Тодор Димитриевић, трг. 8 гр. Петар Јанковић, касапина 8 гр. Бранко Добрић, помоћн. прим. суда 6 гр. Милош Аћимовић, земљед. 6 гр. Константин М. Стоимировић, 5 гр. Аврам Пашић, 5 гр. Марине Ресавац 4 гр. Никола Добрић 4 гр. Аврам Симић, 4 гр. Јован Димитриевић, 4 гр. Јован Алексић, 4 гр. И тако свега: 337 гр. чарши.

Предајући јавности имена попским сељака милосрдничких, ми не можемо да пређемо да од душе не захвалимо на овом радољубивом одавану; — то је иасан доказ да наш народ — готово е о свако божић доба помоћи "својим пошама" који после смрт немају скоро никакве сигурности за жему и децу своју.

Не би агорега било, кад би и са свим крајева наше отаџбине одавали се, као што то учини поша милосрднички са својим парохијама. И ово је био једина изнаш, који би и овај ред људи — колико толико обезбеди своју породицу.

Чујемо да ће министар просвете г. Д. Матић покренути питање о овим добровољним податцима, који се пре неколико година скупише за фонд свештенички, и тражио од сваког да се овака сума* из државне касе изда, и е тим умножи овај фонд. Лепо предузете, и предузете, коме се сваки мора радовати, и желити му од душе успеха.

**О Г Л А С И.**

У епархији Неготинској, учишће су ове промене:

Милета Стевановић, бив. учитељ саумраковачки, рукоположен је 30. Новембра пр. г. за ђакона, а 6. Декембра за свештеника, и постављен је за привременог капелана против Неготинском.

Бранко Поповић, из Балица, окр. књажев. 6. Декембра за ђакона, а 8. и. м. за свештеника.

Лазар Јовановић, бив. свештеник Златки, у окр. Приоречком, постављен је за свештеника на ново-образовану парохију Шарбановачку у истом окр. 9. Декембра.

*) Она износи као што чујемо преко 30,000 дук. цесар.

ШТАМПАРСКА НАКОЛЕ СТЕФАНОВИЋА У БЕОГРАДУ.
Број 2. У Београду 10. Фебруара 1869.

Излази три пута у месецу на 1/4 табаку
Претплата се шаље напред уредництву.
Наплаћена писма од нередовних доцисника не примају се.

ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
издаје и уређује ректор богословије прота Никола Пошвић.

САДРЖАЈ: Барановски сабор 411. год. — Сукобинска стиха српског црквена. — Св. Кир и Методиј. — 
Духовна књижевност. — Завеса о врху светознања. — Оквист, — Боремопондентици.

Другим бројем „Пастира“ нисмо могли одојети својм осећању а да не искажемо толку благодарност на лепом одзиву наших свештенства и овог-странског и оно-странског и у опште читалачког света на поновљени наш позив за издавање „Пастира.“ Нарочито у овом одношају заслужују јавну благодарност окрузи: неготински, пожаревачки и ужики; иер из првог имамо преко 50, из другог до 50, а из последњег около 40 уписника и то само од свештеног реда. Добра воља и искрене заузимање са стране пријатеља много значе у свакој радњи па и у радњи књижевној. Без ове помоћи, без овог заузимања и искрене воље — помоћи другоме код покреће општи какав посао, — није се могло никад створити што ваљано ни код других народа, па не може ни код нас. А мы смо срећни били, те смо у ова три округа имали неколико личних пријатеља, који су наш други позив ватрене к срцу примили и нас у скупљању претплатника потпомогли. Ово пријатељство, ова помоћ у свачему па и у књижевној радњи нарочито је нужна код нас Срба, иер код нас иош није тако јако развилено оно право осећање за науком и читањем које се даје видети код других старих народа, па да сваки по унутарњем својој осећању грамзи за
сваким листићем, за сваком књижевом, те да се тако не-
посредно обраћа издавачу књига и листова, и да их себи
набавља. Но зато нико од нас није са раскиде дати парицу
у име те цели, само кад се ко нађе да те паре поиште од
њега, да их верно достави издавачу књига или листова и
да јамчи, да та парица неће куд на другу страну обрнути
се. По овоме ми се изнова обраћамо с молбом на окружне
проте, намеснике и друге поиедници свештенике, који по свом
положају стоје на таквом месту да нас могу у скупњању
претплатника помоћи, и молимо их лепо да нас у том и
унапред потпомажу а с тиме ће помоћи и самима себи и
свом народу, дајући му могућност, да поред других знања
не заостају ни у знањима односима се његовој вери,
његовом моралном и наравственом унапређењу.

Картагенски сабор 411. по делу расколника Донатиста.
(с руског.)

Историја хришћанске цркве сведочи нам иасно, да су
многи западни хришћани за прва три века једно због
практичног правца целе западне цркве, а друго због недо-
статка научног црковног образовања на Западу давали врло
велики значај спољној обредној страни хришћанства, а ма-
ло су обраћали пажњу на унутрашњи дух његов. У съст-
ству тога монтанистички раскол пословивши сущност
хришћанства у строгом надживују постоја, у спољном уз-
државању од тіелесних задовољства, у насилином самопрего-
рену, и у општ у спољно чистоти хришћанског живота,

1) Да је западна црква још од првих времена свога суштаствовања, одлико-
вало се практичним правцем религиозног живота, по коме је она водела
више да се занима раскривећем питања, која се тичу спољног Хришћан-
ског благочешћа, него ли предметима вероучења или хришћанске догма-
tике — најбавније је доказ за то, што на западу нема іереси; а међутим
сили расколи постоје.
без сваке мисли о духовном наравственном усавршавању, имао іе на западу многоброїне пошљедоватеље, тако, да несу били и сами неки римски епископи, као на пример Елевтериич и Виктор, са својим поима о вери потпуно слободни од упива монтанистичног раскола. Епископ Виктор за неко время не само да је делио мишлење монтанистично односно важности спољног хришћанског благочешћа, но шта више, призивао је пророчества Монтана Приски и Максимили.

Одвод у се поиавио и распространено на Западу раскол новацијански с његовим учењем, да је црква чиста и света због тога, што су чланови њени чисти и свети (αὐθαυτῇ) по животу; — што црква не мора примати у своја недра оне чланове, који су учинили смрти грех после крштења, што она не може дати разрешења таквим тешким грешницима, па такар се они и раскајали, иер власт и право на то разрешење припада непосредно самом Богу.

После распространења новацијанских поимова на западу раскол донатиста јавио је се као природна последица у Африканској цркви: донатисти у својем религиозном учењу несу нарађивали ништа новог, а само су развиле до неe plus ultra новацијанске поимове о цркви и покаяњу.

Таквим начином приготовљени целом историјом западних цркава за прва три века хришћанства, раскол донатиста јавио се у Африци као друштво које је потпуно оделио од православне цркве у 314-тој год. због примања у цркву каргагенским епископом Менсурцијем тако зване „предателе,“ то јест они Хришћани, који су издавали свештене књиге незнамошћима за време Диоклетиановог гоњења1) и сада који се због тога искрено кају. Сабори црквени не ће дануте осудили су заблуде тих расколника, али опет зато, као поиав неслучајни и подготовљени историјом у течају толико векова, раскол тај имао је и многоброїне пошљедо-

1) Optat Militer de schism. lid §. 14 ped 14 – 15.
ватеље, тако да 394. год. је видимо на једном таквом расколнишком сабору више од 400 епископа, који су придржени били том расколу. 1) С своје стране императори Константин а нарочито Констанције у своје време надали су се повратити расколници у недра цркве православне строгим грађанским мерама; но мере које су они предузимали не су привеле никакве користи. Напротив, добивши снагу у Африци донастици чинили су много зла православној цркви; они не само да су обраћали у раскољ људе неискусне у вери, но шта више, страшно су гонили православне при свакој удобној прилици. Неки између расколника у сљедству неблагопријатних за њ императорских указа саставили су бунтовно једно друштво, које је познато под именом circumcelliones 2) и које је по сведочанству блаженог Августина нападало на православне. Од једних одузимали, рушили или палили куће; а друге су тукили убијали или остављали полуживе, а неке су заробљавали, на су их као животни принуђавали да вуку којекакве терете. Шта више и сами донастици бојали су се своје сабраће. Такво жестоко поступање расколника према православним хришћанима, принудило је правителство да предузме опет строге мере против њих. Али морамо признати да те мере које је предузимао грађанско правителство против расколника донастица несу биле благоразумне. Нарочито нак морамо казати о трудовима императора Хонорија, који је својим

1) Имено на сабору багском, који је састављен био на расколника против максимијанства, који су пређе били њихов и јединошљеници. Avgusi contr. ebist Parmen. lib. 3 cap. 3 Open. Avgust t. 98 Cont Crescon lib 4 cap. 10 ibidem pad. 555.

2) Џеркецилни добили су свој назив од речи cella подрум или пештера где су донастици свршавали своје богослужење, јер закони императора Константина, а нарочито Констанција и његових прецемника строго су забранивали вима ћиво у храмовима свршавати богосслужење. Тако је обласно происходење њиховог имена блажени Августин, који је сам био очевидац свињу њихових рђавштина. Contr Epist Parmen lib 29 oper Avgust t. 9 pad 62.
указима против расколника 1) само распално ђош жешће њихов фанатизам и мразост према православним. Гоњени и мучени разним мукама 2) доцатисти навикли су да гледају на се, као на истине пошњедоватеље Христове, којима је суђено да тесним и уским путем уђу у царство божије, и својим мученичеством придобивали су све више и више пошњедоватеља усвоје друштво.

Мудри настири православне цркве нарочито Аврелије епископ картагенски и блажени епископ Ипониски врло су добро схваћали, да расколници могу се повратити на праве и истинити пут само мерама кратости и разумног убеђења, а не спољном силом или принуђењем. Па због тога на сабору ипонском 393. год. на коме је председавао Аврелије епископ картагенски у броју других епископа био је и блажени Августин, решено је било нелишавати права и сана епископ. ског расколнишке епископе, ако се они присаједине православној цркви са целим својим народом или наставом. 3) На картагенском сабору 401. год. под председатељством тог истог епископа Аврелија, утврђено је било у опште обраћати се с расколницима врло кратко и мирно у духу хришћанске љубави. Да би таквим начином пробудили у њима чувство поклања и жељу да се саједине с црквом 4) послали им искусне настире, који би расуђавали о предметима вере, и таквим начином дали расколницима сретства, по којима би могли доки до истине сретством разумног и слободног убеђења у истинитости православне цркве, 5) од које су

1) Avgust Epist ad konifor de correctione Donatstorum.
2) Од императора Хонорија сачувало је се до наши времена 14 писама против доцатиста.
3) Donatiste eujusdam sermo de vexat Leontin et Ursatii. Monum veterad ad histor, Donatist, pertinentia edit Dupin pad 131—139.
4) Decretum Hipon. concilii de Donat clericis. Monum veter ad histor. Donatist pertinentia edit Dupin pad 204
5) Avgust Contr Davebent lib 1. cap 28 oper Avgust t. 9. pad. 725.
се они одцепили. Добре последице од подобних мера пока зале су се одна. Многи расколници позратили су се цркви православної, а и остала свое иединомишленьки убеђавали су на то.

Но благоразумне мере православних епископа о уништежењу раскола, несу могле имати великог успеха. Много је остало у расколу људи, који су низи због своје необразованости, низи због уплива фанатика, хтели слепо без сваке критике да сљедују заблудама својих предака. Старајући се по могућности да добрше иединство расколника са црквом православном, епископи картагенске цркве решили су 410. год. да предложе допустима с потпуном слободом мирно и заједно да развије узрок узајамног цењања, скупивши се ради те цели на сабор. Расколници с своје стране, не гле- дећи на то, што су страшно били стешњени закони- ма императорским примил су радо предложење право- славних епископа, не с тога без сваке сумње, што су они желели да се присаједине к цркви православној, а зато, што су се надали, да ће на сабору моћи доказати да су прави што се одељавају, те да тако привуку на своју страну и остала православне. По ходатајству православних епископа импе- ратор Хонорије издао је указ у вароши Равени 14. Октоб-бра 410. године, којим указом налаже се свима православ- ним и расколнишким епископима, да се скупе у вароши Картагену на сабор поради иавног препирања о вери, да би таквим мирним начином решили спор који од толико векова разделява Африканские хришћане.1) У указу, који је дан трибуну Флафију — Марцелину, као императорском чинов- нику, који је по заповести императора дужан био прису- ствовати на том сабору као судаја и чувар поретка за време док сабор буде радио, Хонориј заповеда: „Дело то (то јест откриће сабора) налажемо, да се учини у продужењу 4. ме-

1 Praeceptum Honorit de habenda collatione, ex cod Teod. lib. 16. tit. 11.
сеца, да би ми могли, као што желимо дознати о успоко-иену умова народних у истини. Ако у продужењу назначе-ног времена епископи донатисти с намером неиаве се на сабор — то нека се назначи за упорне последњи рок, и три пут нека се позову, па ако и после овог рока они нехтедну извяти се, то народ заједно са духовенством нека одступи од њих, видећи учитеље своє хуртеље, да су побеђени." 2) До-шавши у Африку Марцелина почео је радити онако, какве му је налоге дао његов император. Он је послao по-веље православним и расколничким епископима у којима извеличава њих о вољи и намери императора, позивајући и једне и друге ради те цели у Картагену да се скупе 411 год. 1) у Иуниу месецу. Православни и расколнички епи-скопи примили грамоте од трибуна у назначено време за-иста су дошли у Картагену, и сугласно жели Марцелина представни су му извезгатваиуће грамоте о своме доласку 2) Православних епископа досто је у картагену по сведочби блаженог Августина — као очевидаца и учесника у том до-гађају 276. — а расколничких 279. 3) По узајамном дого-вору православних, донатиста и трибуна решено је било ради предосторожности од немира илити каквих неспора-зумљења за време саборне радне избрати по 18 епископа како од једне тако и од друге странке, којима ће задатак бити, да заводе дела сабора, шта се буде решавало између њих; по 7 епископа и с једне и с друге стране изабрано је било ради тога, да се преприју о разлици вере; а по 7 њих дато је онима у помоћ ради саветовања: напослетку по 4 епископа ради надзора за састављањем саборних акта. Осем того и с једне и с друге стране изабрана су била по два

2) Ibidem.
1) Edictum Marcel duo per provincias utriusqve partis Episcopi convenitur, Apend oper Avgust t. 9, pad 820
2) Avgust Epist 129. oper Avgust t. 2 pad
3) Avgust Brevicul collat cmn Donat cap 14. oper Avgust t
писара (лате) за преписивање саборних акта. Између епископа, којима је поверено било да се препири у сабору, од стране православних наизнатниц и био Авредије картагенски и блажени Августин ипонски, а од стране расколника Примизиан картагенски и Петилиан константински. Пре него што ће се одпочети саборисање, православни епископи закључили су уговор с донатистима, састојећи се у овом: да ако до- натисти докажу на сабору да је истинита црква свуда угниула, као што су доказивали расколници, а само постоји у њиховом друштву, то да се православни епископи одказују од својих дужности, и у делу вечног спасења руководиће се учењем својих противника, или обратно: ако православни епископи докажу донатистима истинитост своје цркве о незаконитости цепања од ње расколника, тада да они последњи дужни буду оставити своје заблуде и повратити се у недра православне цркве. Па по овоме новообрађеним даће се сва она права и достојанства, којима су се користовали у расколу.)

Приближио се дан назначен за јавно препирање, и православни епископи заједно са донатистима открили су саборне седнице 1. Јуниса 411. год. Блажени Августин даје нам врло подробна знања о тој значајној препирци, посветивши томе делу целу књигу познату под насловом „кратки опис саборне препирке с донатистима.“ Ми ћемо се постарати да у кратком нацрту по његовим речима изложимо тачне ствари на том сабору. Кад су дошли православни и расколнички епископи на опредељено место где ће се сабор држати, то ће Марцелина после кратке речи коју

1) Avgust Epist 127. oper. Avgust t. 2. qad 489—491.
3) Књига та позната је у подлинку под насловом: „Breviculus collationis cum Donatistes“ налази се у деветом тому сачинења блаженог Августина — Мисе 1842. год.
и он изговорио епископима обе странке заповедио, да се најпре прочита указ императора о сазвању сабора, после његови предписи, кои је он чинио у овом случају. Кад је све то било прочитано, донатисти запитали су православне, зашто се ово садашње саборној препирки даје форма грађанског суда, међутим кад она мора имати характер суда епископског или црквеног. Православни одговорили су на то расколницима, да ће то дело имати характер чисто црквени, јер ће оно решавано бити на основу слова божњег, а не на законима грађанским — а за доказ тога предложили су донатистима да саслушају пројект, који је још израније састављен и подписан свима православним епископима, у коме су опредељене биле не само главне тачке препирања но и начин заштићавања и утврђења истина религиозних. Донатисти несу хтели то ни да чују, сумњајући се у томе да ће пројект састављен епископима, а не грађанским чиновницима. Но немотрећи на то, пројект је био прочитан по захтевању трибуна. Тада су расколници испазали своје не поверење насипам подписа епископа у том пројекту, па су захтевали, да се сваки епископ, који се подписао на том пројекту, іави сам лично на сабору, ради одостоверања подлиности свог подписа. Премда су православни сматрали то као бесполезни губитак времена, но жеља расколника била је испуњена; и православни епископи на позив један по један иављали су се на Сабор. У томе је прошао први дан препирања.1)

(Наставиће се.)

Кратки преглед сувременог стања српске цркве и њене управе.
Од Н. Петровића

Није много времена прошло, мало нешто више од по века, од како је наша домовина и црква душом дувода,

1) Mandat Catholic in append, oper Avgust t 9. pad 55. и т.д.
после онаког дугог и љутог робовања под турцима и турчинским владикама. За ово кратко време свог слободног и самосталног суштаствовања, она је се развијала и унапређавала по могућности својој, тврдо и непоколебљиво чувајући светост и чистоћу вере онако, како нам је предана нашим великим наставицима и учителима.

Као један део православног хришћанства, црква српска како у учењу, тако и у управи својој придржавала се увек оних начела и каноничких установа, која су положена у цркви, њеним божанственим установитељем Исусом Христом, апостолима и њиховим преисминцима. Начела та, која су положена у цркви православној, односно њене управе јесу саборна–скупштинска. У цркви православној нема, нити може бити, једне земаљске главе, која би у једном лицу своем условијала сву власт управе, као што то видимо у римској цркви. Духовна власт, припада у цркви, само једини јевезкој глави њеној Исусу Христу, а видиتجا управа у цркви подељена је међу посебним духовним правительствама по разним местима хришћанског света.

Спаситељ наш Исус Христос давши својим апостолима управу у цркви, дао је свима њима општа и подијела права власти: „елика премо скажете на земли, био ћете сказана на небеси и елика на земли разрекшите на земли и разрекшите на небеску.” (Мат. 18—18.) А тим је хтео да покаже, да је црква дужна управљати се њиховим општим узајамним збором и договором Исус Христос заповедио је апостолима да тврди чувају божанствену научу његову, ради спасења целог рода људског; да буду у потпуном јединству духа, да сматрају себе као рођена браћа, а строго им је запретио свака покушај, преузимање и господству.

Из тих узорак апостоли јошт од самог почетка узели су форму саборне скупштинске управе. Ствари, које су се тицале целој цркви, решавале су се не друкчије но општим гласањем.
Пређемници апостолски епископи сви су подељеном опу-
номоћени на управу црквени; али под условом јединства;
т. и. не само подручног јединомислија у вери и учењу, но
и уопште у духовном сајузу међу собом. Увек су биле такве
мисли светих отаца о томе предмету, такав је био увек на-
чин управљања у цркви православној.

И црква ерпека примивши веру православну од Виза-
нтије, примила је и њен начин управљања, који је се кроз
толико векова и у срећним и несрећним данима религиозног
живота нашем строго обрђавао, па и до дана данашњег као
свети аманет чува. Форма илости начин управе црквене, коју
смо ми примили са истока, и која код нас у садашње време по-
стоји, као што смо мало горе казали ђест саборна-скупштинска.
Нека нам буде дакле дозвољено, да у кратком нацрту представи-
мо читаоцима „Пастира“ сувремену управу у цркви ерпској, те
да фактично потврдимо ово што у неколико речи насименуемо.

У данашње време српском црквом у кнежевини српској
управља сабор српских ђерарха, на броју којих свега има чети-
ри. Архиепископ и митрополит српски Михаило; епископ ужи-
чке Јањуквије епископ неготински Евреније и епископ ђаба-
чке Моисује. Катедра Митрополита налази се у Београду престол-
ници српској, Епископа ужицког у Караонцу; неготин-
ског у Неготини, и ђабачког у Шапцу.

По постојећим црквеним законима у нашој земљи, архије-
реиски сабор ђест највиша власт црквена, установљена ради
tога да руководи црквом и свештенством, сходно правцу
православне вере, и да се стара о издвајању за то потребни
наредба, правила и узаконења. 1) Заседавања архијереиског
сабора, опредељавају се један пут у години, и то месеца
Семтембра; но ако би било потребно сабор се може скупљати и
у друго време, да своја дела решава. 2) Одређено место, где са-
бор архијереиски држи своја заседања, то је у митрополи-

1) Закон о црквеним властима § 75.
2) виđ § 84
тском конаку. Председатељ ие архијерејског сабора архијевиској и митрополит српски, а чланови су сви епархијски архијерее. 1) Председатељ седи на првом месту у архијерејском сабору, а остали чланови по старењинству, како ие који пре посвећен 2) При архијерејском сабору, дужност деловају испуњава секретар, илјти који од чланова епархијске београдске конзисторије. 3) Тако дакле имамо пред собом потпуни спољни облик архијерејског сабора, као највеће духовне власти у кнежевини српској; знато како ие организиран и на каквим начелима, који су поглавити, деиствовујући чиниоци у њему: а сад да видимо на који се начин дела решавају при њему.

Ми ћемо се у овој ствари придржавати закона о црквеним властима, у коме се врло просто и јасно излаже, којим начином имају се решавати ствари на архијерејском сабору. Као што се у том закону говори, председатељ одређује дане радње архијерејског сабора, и позива на то његове чланове. Он одређује, о којима ће се предметима по реду предузимати договарање, руководи саветовања, 4) и износи пред архијерејски сабор предмете на решење, како од стране црквени власти, тако и од стране државног правитељства 5) која се по закону преко њега шаљу на архијерејски сабор. Кад се изнешени на архијерејски сабор предмет довољно исцрпи, онда се приступа к решавању, При решавању сви чланови дају мњење слободно и непристрашно, по својој савести, и духу православне вере и њени основи начела. 6) Мњенитиа та, председатељ прикупља, почервио од наимлађег по посвећењу члена, 7) па у случају ако би се она поделила на равне части, решава она страна на којој ће председатељ. 8) Закључења записују се у протокол архијерејског сабора, и у тај протокол записују се сви који су били у заседању, с' потврђењем печата који

1) там. § 87. 2) там. §§ 87. 3) там. §§ 82 4) §§ 92. 5) § 80. 6) § 88. 7) §§ 92. 8) §§ 89.
на средини има грб Србије, и знак праославних архиерија; а у наоколо надпис „Праославни архиеријски савор књажества српског.“ 1) У случају, ако председатељ неби могао присуствовати на сабору, њега заступа члан, који је по посвећењу на истарини. 2)

Предмети радње архиеријског савора.

Између многих ствари, које долазе на рассматрање и решавање архиеријског сабора, ми ћемо напоменути главне карактеристичне. Црно и поглавито њему у дужност спада, да кад се каква катедрал упразни определи из своје средине једног епископа, који ће водити администрацију над упразњеном епархијом, па кад буде законом одређено време, онда да приступају избору епископа. Ако би се десило случај такав, да митрополитска катедра буде упражњена, то митрополита ће, по наредби влади, заступати онај архиерей, који је по посвећењу на истарини. 3) Кад већ сврше избор новог епископа, онда подносе Кнезу на потврдње, па тек по чему Кнез избор одобри, сабор после избраног црквене посвећује. 4) У прва времена Хришћанства, кад је црква Христова, гоњена од иезичких императора избор епископа никаква власт није потврђивала, осем цркве; а то због тога, што су се тада држава и црква наодила у непријатељству. Но с' четвртог века, кад су цареви на истоку почели заштићавати црку Христову, и ступили с' њом у бртски саиуз — од тог доба увео је се обичај у цркви, да пре него што сабор епископа приступа к посвећењу епископа поднесе на утврђење и цару, почем његов положај у држави врло важан и значајан. Та практика цркве праославне на истоку, примљена је код свих праославних па и код нас. Кад се већ сврши свечано посвећење епископа у цркви у присуству митрополита и осталих архи-

1) § 78. 2) § 92. 3) § 95. 4) § 95.
иереа, архиерески сабор грамотом извешћава после о томе цариградског Патриарха ради знања.

Но осем избора епископа, у круг радње архиерејског сабора спада и то, како ће у напређивати народ српски у вери побољшности и благочестиву 1) како ће се узвиша- вати благолепније и благочинније црквено. 2) Он води бриту како ће се ставње манастира, цркава, и свештениства у на- шем отчанству поправити, одређује плату манастирским настојајатељима, 3) прописује одело свештеницима и калуђе- рима, сходно њиховим степенима. 4) Он сачињава закон о кастиговању свештника за сагрепења и кривице, које би они учинили у свештенничким дужностима 5) бира годишњег председатеља за апелаторијску конзисторију; 6) суди архи- иереије за учињена сагрепења и кривице у архиерејским дужностима. 7) Још архиерејски сабор одређује број протоиереа и намесника по епархијама 8) решава потребу регулирања епархији, и одређује, колико треба уопште да буде парохија по различним местима Србије. 9) Напослетку одобрава за печатање и предавање у школама књиге ве- розаконског садржаја, 10) стара се о устројству и повреме- ној потребној поправки богословски школа, 11) а одређује цен- зора за књиге богослужбеног и верозаконског садржаја, и пропи- сује правила за „таковоже цензора, 12) То су ствари, које под- леже разматрању и решавању архиерејског сабора. У свима својим узакоњењима правилама и наредбама, архиерејски са- бор предходно дужан је подносити министру просвете и црквених дела, који пошто то потврди својим подписом, ар- хиерејски сабор издаје их као узакоњења за црквене власти. 13) (Наставиме се.)

---
1) § 93 тач. 2. 2) § 93 тач. 3 и 9. 3) § 93 тач. 17 4) § 93 тач. 18. 5) § 93 тач. 12. 6) § 93 тач. 13. 7) § 93 тач. 14 8) § 93 тач. 19. 9) § 93 тач. 19, 10) § 93 тач. 7. 11) § 93 тач. 17. 12) § 93 тач. 6. 13) § 93 тач. 11.
Святитель Кирил и Методий.

(Продолжение.)

Издавна ясно всё. Константин ослабливо смотрел на кад и дошёл у Рим осети да не скоро умрёт, то се закалуший. У казака двери получи сме Кирил и после 50 дена умре 14, Февраля 869. Било му и стега около 50 год., кад и умро, али и успео те и достоши велики „подвиз“ рад духовне сређе милиоуми будућих људи. Пре него што и хотел умрети рекао и своме брату и другу у подвигу: немои рад горе Олимп — кои и иако волео Методије — да оставиш наше научу иер се овде пре може спасти.

Врдо ие „значаина“ његова молитва за покршћене сла- вене кои су у ропству:

Господи Коже мой, иже яси ангелска кра чини и без- плотни и состави сили, и небо слепен, земау основал и кра соби огла оно небър кра бытие прикале. Иже яси кад сегда кад за послани творцирса кра Ткој, творцирса Тек и хранасти творцирса Ткоа! Послашай моя молитва и вр- не Ткое стадо сохране, вмже ма въ пристави нека- чимаго и недостойнаго рада Ткоего! Извакаја кра отчя кра за безпожнаго и поганског слобо и отч за какога и многог- рчика и хиљногом богословскаго же, главоначало на та хала, погви триазницк реси и ве зрасти церков сколько множеством и кра за единодушно спажкапла саткири изра- дни люди, еднолиснаци о истинк кърк Ткое и пракома испокданий. Къ дохни же къ серца их слого Ткоего учение Ткои бо есть дар. Аже ны еси према недостойнага на про- покдание емо евангелия Христа Ткоего, остравалас на до- вра за хсла и творцирса угодна Тек, еже мн икъ да няко Ткое и Тек предака. Устроил, силою Ткоек десница пок- кивал крокома крило Ткоек, да еси хвалаш и славати име Ткое Отца и Сына и Святаго Духа во въки Аминь.

О месту гдј не да саране тело просветителя завади
се Методије са Римљанима. Методије говорио је: „мати нас ће заклела који од нас двоице пре умре, да онај живи до несе кошти мртвога и сарани у свој манастиру.“ Папа обеше попустио да испуни молбу Методијеву и заповеди да се после опела закује сандук због даља пута. Али римски епископи рекну: „он ће по нашој земљи ходио па га ће Бог донео овде нама и узео му душу. Дакле треба овде и да остане као чистан човек.“ — „За његову светост и љубав — рекне папа — ћу да га сараним у мом граду у цркви св. Петра.“ На то Методије одговори: „кад ме не послуша те и не хтелоце да и да га дате, а оно боље ће да се сарани у цркви св. Климентиа, ће ће с њиме овамо и дошао.‘ — Тако и учине. Тело св. Кирила саране у цркви св. Климентиа с десне стране олтара и више његова гроба наместе икону и кандило.1)"

У латинском житију наших просветитеља говори се, да ће папа завладично и Кирила и Методија; а њихове ученике позапочивао и позађаковао, а словенска литија опет вели да ће закалућерено само св. Кирила. А да ће се и завладично о томе ни помена. Те тако и сад стоеш и не решено; да ли ће св. Кирило био владика. С једне стране заиста ће чудновато, зашто не би папа удостојио владичанства тако високог госта, кога ће дочекао са наивећим отликовањем и који потпуно заслушује да буде владика. Вас нерасположење његово према римској цркви или кратковремено његово бављење у Риму, или тешке свађе са позлатовцима и предсказање смрти да ће се принудило да се

1) У 1858. римокатоличко духовенство, желећи да се користи његовим моштима, да би примили на своју страну Слободне, пакети да створи гробницу, св. Кирила. По историјском казивању о месту његова гроба, почну да га траже. Но Бог нештоше допустити да велика светиња словенског света постане играчка властолубиве политике. Монаси су брежливо тра жећи св. тело прекопали готово сну цркву до темеља. Но као људи који траже светинju са нечастивом желеом, пошеве да црква не падне те се окану свога тражења и пожуре се те заране руни. На томе се све прође. Следује додатак.
не прими тога звања. С друге стране ђош ђе чудноватиће то, како ђе могао патријарх цариградски послати у Моравију на молбу растислављеву, проповеднике, кои су требали тамо да установе словенско богослужење, а не дати им власти, да могу тамо и сами постављати свештенике? Вазда ђе у историји црквене овако било: кад се у коме крају појави проповед вере, намах су тамо постављали и свештенике. Другиће није могло ни бити.

Ако узмемо да се Цариград бојао нарушити права епископа римске патријаршће, коме ђе припадала Моравија, онда можемо ђе правом и то рећи, да он неби послао просте проповеднике у туђу земљу без дозволе епархијског владика, а епархијски — салцбуршки — владика, без сувеме никако неби допустио да грчки проповедници у његовoj епархији проповедају своју научу, ма да то неби било у његовоj власти. Истина да панонска житија нигде не спомињу да ђе св. Кирило био владика, али та најдостовернија житија наших првоучитеља тако исто не спомињу и о многом које чemu — као на прилику: о кршћењу Бугара. А како су могли да пређути такав догађај? 1)

По смрти св. Кирила дођу у Рим посланици Коцеља кнеза источне Моравије. Они су молили да им пошљу Методија. Папа Адринан и срцем и душом одан напредку словенском одговори на молбу Коцељеву: „Не само теби него свима словенским државама шаљем учитеља, после Бога и ап. Петра првог престолника и „кључерица царства небескога.” Па онда завладици Методија и пошље га Славенима са „Булом” на словенске кнезове: Коцеља, Растислава и Светополка, у којој признаје да ђе врло нужно и корисно да се свршава црквена служба у словенским земљама на словенском језику.

1) Код славена сачувало се мњење о св. Кирилу као о владици. Зато сви наши „подлинци” престављају га као Светитеља. Но уступајући убеђењу, које данас у нашој научи влада, ми се не усјевјењем да та тако преставимо.
Међутим у Моравији појаве се важне промене. Растислав се својски бранио од немачких присвојавања. Али полацки Немци нису мислили да оставе Словене на миру, зато и цар није hteto da призна Моравију за независну. У 869-ој он са двојцом синовима — Карлом и Карлomanом — који је пре тога искао од Растисла сану противу оца — обседне престоницу Растислављеву Велеград; али га не беше кадар отети већ се задовољи и тиме, што је разорио неке мање тврднице. Суседни Славени — Чеси и Срби били су у договору са Моравцима. Али храброг, и енергичног Растислава збаци је престола. Ево како је то било. Унук његова Светополка кнеза нитрског тиштала је строга влада своге деде. И што је више о томе мислио, све се боље утврђавао у намери, да прероди силну јаку словенску државу. Најзад ступа у тајаан договор с Немцима. Растислав дозна за тај његов план на пошље своје верне слуге, да га увата преваром на гозби. Но Светополк се избави од опасности. Средни деда сам оде да улови унук њега. Но чему се није надао то га је постигло. Њега Светополк улови и преда га Немцима — Карломану. Овај пошље заробљеног кнеза моравског окован у Регенбургу, а он брже боље врати се у Моравију с војском. Кнежевац растислављева била је ћако пренеражена, кад ће чула да јој ће господар заробљен. Карломан без отпора дође до Велеграда. опседне га, намести два немца да владају Моравијом и опусти ха- зну растислављеву. — У месецу Новембра 870. год. у Регенбургу суд осуди Растислава на смрт, а цар бааги да га помилује, заповеди те му се изваде очи и затворе га села у манастир.

Светополк није одмах упражњени престо свога деде на- сједио, него остане опет кнез нитрски, а Моравијом за- владају Немци.

Немци чим су почели да владају славенима, брже — боље прецгавају да оборе и младу славенску цркву. Њихови
епископи — салцбуршки Адалберт, пасавски Херманерик фризински Хаано — позову Методиа на суд у двор краљев. Методије дође. „Како ти смеш у нашој држави да проповедаш?" — запитау га. — „Да сам знао — одговори Методије — да је то ваша држава, зацело би далеко око ње, већ знам да је та држава св. Петра. Ви на против, ради њена, противу канона, на силу Бога улакујете се у туђе земље и забрањујете науку божњу. Видите, ви главом од костињу хтели би да пробијете кроз гвоздену гору, као да се мозак неће разамрскати!" — „Тешко теби!" прoderу се нањ Немци. — „Иа кажем истину и пред царевима па их се не стидим — одговори Методије — а ви искашите вољу вашу на мени; иер иа нисам бољи од онних, кои су за истину изгубили живот свој на мукама." — „Не кињите више мога Методиа — рече краљ епископима, и тако се зачварио већма него да је у ћеми био!" На то му Методије одговори: „Господару! један пут људи сретну озноиена филосова, на га запитау, завтро се онако озноио; а он им одговори, с мановима сам се инатио." — Сад и краљ стане да сикће на Методиа, не отпусте га већ га задрже те попљу у шванску, где ће чамно у ропству дне и но године.

За то време политички догађај окрену се у корис славенима. Притешњени народ јединако се буно противу немаца. Карлoman Хорушки подозревајући на Светополка, да се није сложио са бунтовницима, заповеди да му га доведу и да га ставе под надзор. Међутим брзо се увери о његовој невинности и не само што га је ослободио, већ га пошље у воиску противу Славена, који су се побунили под вођом кнезом Славомиром. Светополк чим је дошао до Велеграда одмах се договори са својом браћом; наговори их те немачку воиску упусте у варош на онда даде знак да их све искеку. Ту је погинуло сијасет „рицара" и велико се радо-
вање целе немачке опобеди над славенима претвори у плоч и кукњаву. — Ово овако прича љетопоцац тога времена. Светополк поставши сад славенски кнез, заузме се за славене, као што се заузимао и недавни његов деда. Ожени се са сестром кнеза Чешког Боривоја и закључи с њим са- вез противу свију непријатеља. (Наставиће се.)

Духовна књижевност за 1868. год.

Наша духовна књижевност јошт је на врло ниском ступњу свога развића. Њој припада тек будућност, а о садашњости мало има шта да се збори. Две три књижице ду- ховне садржине, ако се изаве преко године на хоризонту српском и то је доста. Књиге духовне садржине, које су изашле у прошлости години написане су људма из духовног "сословија" сиреч стаљежа. Беседе епископа ужичког Ја- нићна. Беседе Василија великог на шестоднев од епископа у оставци Гаврила; и српска народна црква на каноничко — историчном темељу од Теофана Живковића архимандрита бездисног. Књиге ове по унутарњем своме достојанству, имају свака своје особености о којима ћемо ми у кратко неколико речи прозборити. И тако да отпочнемо са бесе- дама епископа ужичког Јанићна, а доције пропратићемо не само ове које смо напоменули, но и друге које би се јавиле у нашој духовној књижевности.

Истине хришћанске као догматичног тако и морал- ног садржаја, тек онда могу бити поимљиве и користне за народ, кад се она просто и јасно излажу. По нашем мишљењу прост и необразован човек, неможе да поими сву силу и иачину доказа, који му се наводе разлозима поткрепљени науком. Он схваћа истину само тада, ако је она пред- стављена просто према његовом разумевању. А у томе се баш и огледа уметност сваког проповедника, који позна- ђе средину у којој живи, њено умно и морално стање,
на према томе удељава своју пастирску реч, поради на-
равственог унапређења и сазивања, „Људей божњих“ који
су му поверени.

Као угляд те простоте и јасности излагања хришћан-
ских наравствених истина могу нам послужити ове беседе
епископа ужичког г. Јанићија. Све његове беседе задању-
те су духом наравствено хришћанским. У њима има мало
dогматичности, написане су језиком простим народним,
премда се може лако осетити јаки уплив црквено — словен-
ског језика на проповедника. Његова реч није плавна,
нема гипости и еластичности риторске, али је снажна по
сили убеђења религиозних, по поштевњу и истини еванђе-
оској, којом дите тај епископ, по чистоћи срца и душе
каквог га познаје васцелма народ српски. Ради примера
da наведемо неколико врста, из његових беседа, које је он
говорио својој пастви. Узимамо његово поучење за сваки ста-
леж, које се налази на страни 103-hoi.

„Свештеници, имайте старање о предатим вам душама,
поучавајте и учењем науке божње, а особито доброго жи-
вљења пример свагда им препоручујте. Зашто тешко томе,
који је узео кључеве царства небесног па сам неоди и дру-
гога неводи. Монаси! обиештајте своје чувајте у чистоти тру-
ду и циеломудрциу. Господе! своје слуге немојте као робове
сматрати, по као ваше синове поучавајте их, да би и они
с Вашом срећном науkom и своjoj срећи имали. Служитељи!
покоравајте се свим господарима. слушајте их као роди-
tеље своje, па ће те и ви с божим благословом верно и
слушајући сретни и честити бити. Судије! чувајте правду, и
судите како великом тако и малом, неглађући на лица
и на звана, чувајте себе од мита као од змије љуке, за-
што Бог оће да и суд праведан. Ви, који сте млађи код
судија, жестоки i свадљиви немојте бити, но свакога
који је гођ рад пред судију ићи, ви га братски предусре-
tите, као брата хришћанина, зашто кад тако радите, онда
сте добр’ вамелу старешани, обштини и сваком који гођ тамо пред суд дооди. Родители! имайте старанића за ђену своју, како ће те Ја поучавати у закону божијем, немојте јих саблажњавати и којекакве развратне речи пред њим говорити, а особито стараите се, те Ја добрим и разумном паметним речма к свакој честности и добраре поучаваите. Дечице! љубите и поштујте своје родитеље и учителе, њино поучење примаите, и у старости њино чувайте и почитујте. Купци! служиле обштини и народу честним својим трудом, и од лажи и неправде себе чувайте, знајући да је само добитак онај најбољи, који се добром начином добија, а не онај с' преваром и лажом. Земљедиљци и мајортори! пребиваите у благословеном труду својем, и чувайте се од сваког зла и развратности, молећи се Богу да вам дјела ваша благослови. Све православне хришћане сваког чина и званића молим; проводите живот свој, као што се пристог благочестивим хришћанима."

Ми се надамо, да ће сваки човек хришћанин у овим речма, а и у осталим поученима проесвећеног епископа, наћи за се много лепих наравствених поука за свој живот, које ће одговарати сувременим нуждама и потребама његовог религиозног живота. Свака ријеч, која изистиче из душе високо моралне и срца поштене, мислим да ће наћи одзива код сваког доброг и поштеног Србина. Н. Петровић.

Назначе.

Да је саврело време, у коме се треба побринути и о стану свештеничких удовица и њихове сирочади, јасно се види између осталог и од туда, што наша влада прима најживље у том учешће прикупљајући све могуће изворе из којих би се тај фонд подићи могао. Тако између осталог издат је ово дана закон, по коме ће се одиако извесна
су ма уносити у фонд свештенички од добитака за обслужи-
вање удових и нових парохија на извесно време и услове.
Закон тај наштали ће у 15. броју „Српских новина„ и
ми смо ради да с њим упознамо читаоце „Пастира„ до којих
може бити недопири српске новине. Ево тај закон:

У ИМЕ ЊЕГОВЕ СВЕТЛОСТИ
КЊАЗА СРЕСКОГ
МИЛАНА М. ОБРЕНОВИЋА IV.
НАМЕСНИЦИ КЊАЖЕСКОГ ДОСТОЈАЊА.
По договору са државним советом од 25. јануара 1869. Аа 69. решили смо
и репаблику:

1. Свештеник који обслужује парохију умрлага свеште-
ника, ако не издаје за годину дана дому умрлага свеште-
ника половину свију парохијског прихода, издаваће ње за то
време на корист фонда свештеничких удовица и деце, о
кому ће се доцније нарочити закон издати.

И по истечењу једне године од смрти свештеника до
постављења другог свештеника на његову парохију, обслу-
жујући ту парохију свештеник даваће наполицу на корист
тога фонда.

2. Хоће ли се пак издавати дому умрлага свештеника
napoliца парохијских прихода, или неће, оставља се да о
tome дотични епархијски архиереј, према имовном стану
умргога свештеника, наредбу изда.

3. У случају премештаја ког свештеника с једне паро-
хије на другу, било то по молби или по пресуди, обслу-
жујући његову парохију свештеник издаваће наполицу паро-
хијског прихода до постављења свештеника на ту парохију,
на корист реченог фонда.

4. Свештеник обслужујући новоустановљену парохију,
издаваће наполицу на тај фонд до постављења нарочитог
свештеника за новоустановљену парохију.

5. Рачуне о тима приходима фонда свештеничких удо-
вица и деце, водиће, преко протоиереја и наместника, епархиске конзисторије, и добивене суме преко министарства просвете управи фондова на руковање достављати."

Ми држимо да би се у овај фонд могао упућивати и онај новац, који се преко године добива од различних наплаћивања такса у духовним судовима и копије за сад шаље државној каси. Затим не би згорега било ставити у закон да сваки новорукоположени свештеник положи 1 ц. за фонд; три дуката, кад добије синђелију; од којих један нек где архиереју као што је и досад било, а два да се упуте у фонд. Напослетку могло би се по нашем мњењу и то наредити, да се свештеничке казни заменују новцем, наравно, ко се на то изисци, па да и овај новац иде у фонд свештенички.

ОГЛАСИ.

У Архијерејеви београдској догодиле су се ове промене:

Самуиљ, монах рајновачки рукоположен је за Ћакона 17. Фебруара пр. год. а 30. Јануара ове год. за іеромонаха као іеромонах, служи ће у манастиру Манастир.

Максим Поповић богослов из Медвеђе, рукоположен је за свештеника 6. јестог месеца, и навећена му је парохија медвеђска.

Сава Поповић богослов из Пожаревца, рукоположен за Ћакона 2. Фебруара, а 3. јестог месеца за свештеника, поставља се за капелана пољаначког у окр. пожаревачком.

Аћим Илић богослов из Ореовице, произведен је 3. Фебруара за Ћакона, а 4. в. месеца за свештеника; поставља се за капелана свом опсу у Ореовица.

Арсеније монах манастира Ћубостиње, постављен је за Ћакона од епископа ужичког, обућава се у манастиру Ћубостиње.

ПОПУНА.

У пршлом броју „Пастира“ спомињући прилог фонду свештеничком учињени парохијама Милошевачким, пропустили смо нас-поменути Тому Лукаћа тргову из Милошевца који је имао доброту приложити 1 ц. цес.

ШТАМАРНИЦА НИКОЛЕ СТЕФАНОВИЋА У БЕГРАДУ.
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И НАЈЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЈА.

НАДАЈ И УРЕДБЕ РЕКОРТО ПОГОСЛОВИЈЕ ПРОТРА НИКОЛА ПОПОВИЋ.

САДРЖАЈ: Реч, — Мораве науке, — Суверенство стања српске цркве, — Св. Кирил и Методије, — Кириловски сабор 611. год. — Духова националист. — Опција, — Керемеевденск. — Јеван свет ()=>

РЕЧ,

коју је говорно архијерејском београдском и митрополит српском Михаил
14-тог ов. мес. на дан хиљадугодишњег упозорења св. Кирила. 

Протекоше многи векови одакле преста да живи на земљи онај знаменити муж, који је својом радњом покренуо словенски свет да живље и га чине усваја и ердичније прима просвету хрисћанске вере! Пре хиљаду година на данашњи дан упозорен се од земаљских трудова св. философе Кирила апотоцар словенски. И умриући овај првоучитељ наш, ватрене молбо мирисио Господу Богу да утврди он у слози и правој вери сва словен ска племена, која су он и брат његов Методије.

*) Ми смо у кратко пропрати живот Кирила и Методије, и данашњим бројем довршили. Но и без тога верујемо да ће сваком, више или мање образованом словенцу, познати живот и радња ових великих просветитеља словенских и њихов значај за словенство. Понитујући и ценелни њихове велике заслуге и наш високопрестани汀и митрополит Михаил, наредимо да се 14. ов. месека као на дан хиљадугодишњег упозорења Кирилона, одлуки у београдско-саборној цркви служба и коливо прочита. Службу ће служити његово високопрестанствено са многим свештеницима. У цркви био је доста света, нарочито сви чланови ученог друштва и сви професори обдашних школа.

Уреда.
просветили науком христовом и дали им слово божие на њиховом језику.

Сабрали смо се благ. Хришћ. да у овом дому божијем данас споменемо св. име Кирило и да се сетимо оних ве- ликих заслуга, које је он стекао код свју словенски братски нам народа. Трудови и подвизи Кирила и Методија имали су велики значај и велики утицај на живот и обстанак словенских народа. И ма да су Словени врло тешку имали судбу, много страдали, патили пропадали; али свуда где је год очувана вера, дух и језик Кирила и Методија, свуда је очувано и словенство; иер га таласи и навале туђих непри- јатељских народа немогоше оборити, ни народности лишити. Сила физичка немогаше савладати ону силу духовну, којом су оградили Словене мудра браћа Кирил и Методије.

Па зато неслабимо би хришћ. ову духовну своју силу, него је још више снажимо, крепимо и ојачавајмо; иер ће она и у напред као што је и досада бити обрана и заштића наше народности, наше свјекте, наше целине и наше духа.

А која је та сила, која има толико значајност за нас? Та је сила услови вере и науке. Први наши просветитељи, — Кирило и Методије, били су први раденици, први учи- тељи, први носиoci науке мeђu словенима.

Прва реч коју написаше они на словенском језику и словенским писменима, беше реч о превечном Слову божи- јем, које дарује људма и живот и светлост.

О, даї Боже да се и од сада код нас развија наука у тврдој свези са вером, иер су то ћедра различна пута, која полазе од једнога извора и долазе једној цели; да се вера не слаби науком, нити да се наука одбаца вером! Даи Боже, да словени буду здрави духом, буду слободни од оних ште- тних погрешака, које порађају непријатељску борбу између мисли и вере, те да реч словенска буде оличена животвор- ном истином, коју је обијавио свету син божји Господ наш Исус Христос. И тада ће развиће и слога наша излечити
Моралне поуке о труду.

Човек од рођења па до гроба није без оскудица, и ако хоће да их подмири, мора се трудити. Без труда није могуће ни животи у правом смислу ове речи; јер и сами живот, као жива делатност човека, без труда изгубио би прави свој смисао и значај.

Док је човек у детинству, докле снага душе и тела његовог није илаш очврсла, над њим пази око блис их његових, за његове потребе стара се брижљива рука његових родитеља и васпитача. А кад већ одрасте, кад ступи у године шуколества, он већ мора сам да мисли о себи, мора сам да подмирује своје потребе. Онда му већ не треба туђа помоћ, но напротив његови трудови нужны су за друге, нарочито за оне, који су њему помогали у данима, кад је он био несак и слабачак. То је законити благодарност, то је света обвезаност, за свакога од нас, — то је велики дуг. кога задужени исти платити не може, а није ни дужан да плаћа. А јели могуће све ово извршити без труда?...

Разне положаје заузимају људи у друштвима, па према овоме и рад човека опредељава се његовим наравственим стањем и положајем у друштву. Једни се рађају у задовољству и изобилју; друге од колевке прати сиротину и оскудицу. Једни су од природе обдарени сајцим талентима
и имају сва потребна сретства да их развлач; други напротив с мањим талентима, осуђени су да долазе до своје цељи с градним напретањем и запињањем. Једни су издигнути про- виђењем на висок ступањ у друштву; другима је на про- тив одређено да пропуштју целог свог века путем мрачним, неприметним, — онако у општој маси и гомили. Но поред свега овог, ми се сви рађамо као људи, па зато смо сви као људи и дужни да се трудимо сваки на свом месту, по свом положају, стању и снази. Велики је и важан народних управитеља, у чврстим рукама свог срећа и напредак хиљаде и милиуна људи. Није зако бреме ни оних, који чувају друштвени поредак и мир, који бране закон и невиност. Поштени је и корисни рад оних, који служе религији и науци, просвећавају и васпитавају младиће и људе. Но тако је исто важан и користан за нас труд војника, који брани или се спрема на одбрану отачбине. — труд лекара, који помаже да се здравље и живот наш очува, — трговца, који поштеним обраћа своје радње доставља друштву преко потребе за живот; — труд вештака, занатлије земљораде- ника, једном речи свију, који се по снази и моћи своје труде да донесу ма и наимању асприцу у благаинци друштвене радне и напретка. Па ни овом нека се свак према свом по- лажају и предузеду труди и напредује.

Друштво је једна велика заједница, састављена из мно- жине појединих лица; па зато се и свака од ових јединица мора ценити и уважавати угтоко, уколико су нужни делови да се састави нешто цело. Овакав поглед на људе и њихове радње, поглед чисто изведен из духа и морала хришћанској, даје и разлива дивну саимоћ на наше узаимне одноше и радње. И о! кад би дао Бог да се он усели у душу и у срце сваког друштвеног раденика! Тад се не би виђало по кадkad како презиру сељака поносити власници и старешине, заборављајући у безумној својој поносности и надутости, да га тај сељак и одева и храни, и да му је он више до-
брочинац, него слуга. При оваквом погледу и ми би с нећим поштовањем гледали један на другога, више поштовали у свакоме људско достојанство, и неби се тако лако титрали са именом „човека,“ који код многих на језику суштаствује као термин, да определе његово родово биће. Накратко: онда би ми знали, да ма каква хришћанска дужност, само кад се она ревно и усрдно испуњава, не само да није ниска и стидна, већ напротив да је то врлина, а свака врлина заслужује поштовања. У оваквом правцу одтаен човек, умеће ценити и уважавати заслуге и других, а и сам ће се старати да својим трудом одржи своје лично достојанство и заслужи име човека, који би био корисан члан породице и друштва. Нико дакле, нек не мисли, да је сувишан или непотребан члан у друштву, а много мање, да је неко други обвезан бринути се о њему, а он да љенствује и живи на рачун другога, иер љеност ће мати свију пороку.

По овоме дете, које за немаре обилате своје спосоности, па се изранише не потруди о расвићу њиховом, које се преда будаластој самоволи и лености, без икаквих првила и руковође, — тако дете у место користи, која би се од њега могла изгледати шта може да отети родитељима својим до једну само тугу и жалост, а друштву празне наде.? Женскина — ова дивна и китњаста алечка из данца разуменх створења, оваи весник мира и среће у породици. — прва васпитатељка и наставница своје деце, кад се само преда пландовању и лености, заборави одма свој значај, своју свету материјалну дужност, преда се светским интригама, тоне у сујети и свакојаким забавама, код куће ће сукетна и невесела, а ван дома ако не престуницима, то пуне бесноће, без права срца, без душе!

Љубимац среће, који влада са небројним благом, ако га није труд и рад научио, да ценити и поштуйе те дарове своје среће, неће ее дуго и за много поновити са тим да- ровима. Пландовање и нерад гоши га на безкрајње расту-
рање, на свакојаке измишљотине које троше и време и но-вац, а затим кад га све ово неће бити у стању да задо-вољи, оставиће га у наивећои тузи, у наивећои апатии према свему што га окружава. И уви! он ће бити гладан, он ће бити жудан у средини свега свога изобиља.

На послетку људи нижег реда, људи бедни, сиромашни, којих живот потпuno зависи од повседневног труда њиховог, до чега могу доћи под упливом лењости? Понаште — до потпуне нужде и глаци, затим до порока и преступљења, на послетку до казни, па и срамне смрти!.

Тако је лењост и пландоване подиједнако шкодљива и срамна за свакога. Неуважење и испоштовање, које се одаје људма нерадним и лењим, то је права и достојна награда, то је чувство, које по нагону природе, без наше воље и хо-тења излази из груди наше, из срца и душе. Но ако је ова лењост сједини љош и са сиротином, то не само пре-зреве, но и страх узбуђују у нама та жалосна створења. Па зато се сад скоро у сваком образованом друштву упо-требљавају све могуће мере, да не буде више тих битанги, који се по власти шетају задудни, већ да им се даду срества, да предузму поштено и корисно занимање саобразно својој снази и знању. Нека сваки има ово на уму и нек на опо-мену свог ближњег, кад му овај саветује и препоручује, да се труди и да својим поштеним трудом заслужује свој хлеб, не одговара: „шта сам ти дужан?“ Иер му се лако даје на то одговорити: да ће дужан да буде ваљан члан породице и друштва, а ово се постизава тек онда, ако сваки његов дан или час у животу не пролази у залуд, већ напро-тив тако буде удешен и расположен да се у сваком дану што привреди, заради, научи, придобие, те да тако вазда у приходу буде што више но урасходу.
Кратки преглед сувременог стаља српске цркве и њене управе.

(Свршетак.)

Власт епархијалних Архиереиа у Србији.

Власт епархијалних архиереиа по постојећим законима „о црквеним властима,“ ограничава се на предмете чисто духовно-религиозне. Архиереи по позиву своме, дужни су старати се на основу апостолских, саборних и каноничких правила, о обдржању и унапредењу вере православне у својој епархији; о богослужењу и црквеном устројству, и о свестраном унапређењу свештенства своје епархије, о подизању и поправљању цркава и капела, и о прављању манастира. 1) Архиереи у својим епархијама бирају и рукополажу достоина лица у чин свештенички, а исто тако дају свештена звања: протојерејство, игуманство и настојателство. 2) Епархијалном Архиереију припада право на избор и предлагање министерству просвете и црквених дела на одобрење лица за вероучитеље у својој епархији, а одређивање лица за извршивање других свештенских потреба као и премештај с једне парохије на другу, или из једног манастира у други, кад се ко за такав премештај моли. Архиереи у том случају иавља конзисторији или коме треба, коме је лицу, и које свештено звање дао, и какву му свештену дужност одређује, или на коју га је парохију, или у који манастир преместио, како би се то обназнило коме треба. С тога сва лица, која изброзане свештене чинове и звања, као и премештај траже, обраћају се на личност архиереија. 3) Архиерејима спада још у дужност своју епархију сваке треће године походити, и свештенство и народ поучавати у хришћанском животу. 4) Но може епископ обилазити своју епархију и сваке године, само ако има времена, и то

1) § 96. 2) § 97. 3) § 97. 4) 100.
по један округ на годину. Што се тиче финансијских ствари
и спољне администрације, све цркве и црквени заводи најде
се под управом министра просвете и црквених дела, који у
договору са црквеним властима издаје решења и уредбе.

Плата архиерејима у Србији.

Што се тиче плате, како Митрополит тако и епархи-
јални архиереј добијају из државне касе. Митрополиту је
плата годишње 5000 талира. Али осем тога, законом одо-
брано му је у виду помоћи, да може имати приходе за
снижение, антиминсе, освећење цркава. Епархијалним ар-
хиерејима назначена је такође плата из државне касе по
2,500 талира. И они тако исто као и митрополит добијају
плату за снижение, антиминсе и освећење цркава. Упрежа-
шина времена, док су биле грчке владике, било је много ко-
јекаквих намета у цркви српској, но од времена, од кад
грчких владика нестаде код нас, — ти намети укинути су
1822. год. Треба приметити, да и у садашње време добро-
вољни прилози, ма они у каквој му драго форми и облику
били, незабранију се.

Кнежевина Србија дели се на 17 округа, и у њима
има епархија четири. Митрополитска епархија има шест округа,
а наиме: београдски, смедеревски, пожаревачки, крагујевачки,
иагодински и ћупријески. Ужичка четири: руднички, чачански,
крепушевачки и ужички. Неготинска четири: алексиначки, кња-
жевачки, зајечарски и неготински. Шабачка три: шабачки,
подрински и ваљевски.

О свештенству и монаштву у Србији.

У нашој православној цркви духовништво односно вла-
сти дели се на више и низе а по начину живота на духовништво бело или мирско и монаштвујуће. У Србији белог
духовништва или попова има близу до 500. Мирско духо-
вништво у Србији нема никакве опредељене плате од државе,
оно добија приходе од својих парохвија, за своја свештенодејства. За разна свештенодејства свештеничка опредељена је плата, коју парохници мора платити свештенiku.*) Осем тога, сваки свештеник сеоски, од сваке главе пореске добија годишње 12 ока пшенице или кукуруза, и то се зове вир. Варошки свештенци по свима окружним варошама и паланкама неузимљу ин natura, него добијају у име бира по 6 гр. чарш. а београдско свештенство у престолници по 8 гршта. Сеоске цркве већином су бедног стања, оне слабо имају непокретног каквог имања, те да би могле отуда имати каквог прихода, обдарувају се већином добровољним призома својих парохвијана. Но неке, и то мали број имају и непокретног имања, које се састоји из лепих липада, њума воденица и забрана, и те земље црковне, с развићем код нас земљеделија, могу имати врло лепу цену.

Положај свештенства српског, власт је у свима одношењима законом уједначила са осталим стајањима друштва нашег. Свештенци српски несу изузети ни у чему, што се тиче господа терета земаљских, осем што су ослобођени од идења у народну којику. У свему другом они су равни са осталим грађанима српским.

Своје образовање свештенство српско добија у београдској богословији која је основана за време прве владе новог кнеза Милоша и митрополита Петра и то 1836. год. Па како у Србији нема нижи духовни школа, то онаи који желе да буде свештенник, мора предњедно свршити четири разреда гимназије, па тек онда да ступи у богословију. Као изузетак влада српска одобрила је да могу ступити у богословију и они млађи који желе примити свештенчић, а несу свршили четири разреда, и то браћа наша из Босне, Херцеговине, Старе Србије, Црне горе и Бугарске. У дањашње време таквих млађица у богословији београдској учи се на броју 60. У богословији за сада уче се сљедеће на-

*) Види ручну свештеничку књигу стр. 198.
уке: толкованье св. писма, церковна и општа историа, догматика, полемично и морално богословье, омилитика, пастирска богословье, канонично право, словенски и руски језик, физика, лођика, психологиа, реторика, педагогика, рачун, дијететика, пољска економиа и писните. Они који желе да добију више духовно образовање, влада наша обично шаље о свом трошку у Русију у чувени Кијев и Москву, а неки иду на острв Халку.

Мирски свештеници у Србији имају велико уважење код народа и знатан уплив на његов друштвени живот. Стране путници врло се лепо одаивају о српским свештеницима: поznати Дентон, англиски свештеник, ево како о њима говори: „свештеници српски, с којима сам се иа виђао у Србији достојни су сваког поштовања. Брачни живот њихов у средини наство, да ие им врло знатан уплив на сав социјални живот њихових парохијана. Што се тиче монашког духовноста, то оно по својој образованости стои ниже мирског духовноста. То зависи с једне стране од тога што у калуђеру ступају већином људи без сваког образовања; а с друге што су намастири у Србији већином бедин, и они су принуђени своје време употребљавати на то, како да зараде себи парче леба.“

У целој Србији свега има око 126 калуђера и 42 маанастира, тако од прилике на сваки маанастир по 3 калуђера. Готово сви маанастири у Србији имају своје парохије и калуђери врше оне исте дужности у својим парохијама као и мирски свештеници; и зато добијају наплату по оној истој тарифи, по којој и свештеници добијају.

У овом кратком напрту ми смо представили сувремену управу у цркви нашој; а доцније проговорићемо коју о духовним судовима и маанастирској управи у кнежевини нашој.

Н. Петровић.
Светитељи Карл и Методије.

(Старомест.)

После крвавог рата са Немцима у 873. год. Светополк бранећи своју земљу од нападања немачког сам напада на Хорушку и тако претера крају Карломана, да је овај привућен био молити оца да му што пре дође у помоћ. Али тада су и цара биле салаутиле кои каже незгоде, те се и он тако исто није могао мерити са снагом словенском, него пристане на мирне погодбе, како су могле бити према онајашњој снази словенској. И тако Светополк постане независан.

Уз то и Методије буде ослобођен. Папа Адринан већ је тада био избран из тевтера живих. Насљедник његов Јован VIII. тражећи да се ослободи ропства словенски владика, пошље — по називању житија Методијева — проклетство на оне, који су лишили Методија слободе и одлучи их од цркве да неслеђу служити св. литургију докле га год не ослободе. Тиме се доказује да је папа своје тражење трипут повторио, иер се тек после тренутног поискивања налаже „запретеније.“

Методије врати се Коцељу а морављани чим чуше да је словенски апостол ослобођен, с места почну да пропоне свештенство немачко и пошље папи молбу да им Методија посвети за архиепископа. Папа им с' драге вође испуни жељу тим пре, што су се к њему обратили а нису цариградском патријарду и што то да буде са знањем римског престола. Салцбуршки архиепископ био је у нечему независан од папе и удао се у старину свога права на Моравију. Методије нај називао је тај крај својином епархије св. Петра; те тако Је римски првосвещеник могао тамо послати кога је хтео. Разуме се да је папа морао бранити св. Методија, иер ђе желио из четина жида да покаже своју власт над свима западним хришћанима.

Од тог доба ширење хришћанства међу незнабошким Сло-
венима пође брже. Што су се до сада Словени опирали хришћанској вери; то су само зато, што су под влашћу најближих, и — што увек бива — најежешћих непријатеља њихових Немаца; — зато се светлост хришћанства — као доцније свет науке и цивилизације — распростирала и то што се Словена тиче — иднином оружјем поразођена. Но једва се у сред Словена образова идног мала словенска црква, почем се у то време хришћанство почело свуда живо ширити. Чешки кнез Боривој са супругом својом Људмилом прими крштење од Методија и од тада се заведе у Чешкој словенско богослужење. Свети муж ширно је своју духовну науку и даље у пољске земље. „Безе — говори његово жи
tиће — врло силан кнез што је седно на Висили, ругајући се хришћанима и чинећи им пакости.“ Методије преко идног свог посланика каже му: „крсти се сине мој, лепоће ти бити. Не крстили се драгоценно у своме отаџбину, заиста ћеш се — хоћеш нећеш — крстити у туђој земљи у ронству.“ Тако се после и десило.

Кад је год Светополк ратовао са невернима, увек су му помагале молитве методијеве.

Али наскоро после повратка методијева из ропства не-
мачког у Моравију, папа падне у ђерес „триазничког“ уче-
ња, које није допуштао хришћанима свршавати богослу-
жење друкчије већ или на грчком, или на латинском или
на чивутском језику. Немци гледајући да Словени примају
хришћанство без њихова учења, а тиме сасвим се отуђи-
вају њихова утицаја, наново оптуже Методија, да се он
против установама црквеним и неће да призна уобичајен
на западу уметак у символ вере и од сина. Папа Тован VIII.
позове га у 879. години у Рим, нађе га да је сасвим невин
и увери се његовим доказивањем да је нужно богослужење
на словенском језику. Као и папа Адрјен тако и онзи назва
му „Буллу“ у којој каже да ненади ништа противнога
правој вери и науци, што ће се служити литургија на
словенском језику и читати јеванђеље и певати црквене песме.

Но непријатељи методијеви ни после тога не оставе га на миру. Кад немогуше од Рима нипта добити — они изберу други начин. Подметну Светополку лукавог Немца Вихинга. Он се допадне кнезу, завуче му се тако рећи под кожу и дође код њега у наивећу милост, подржавајући његове слабости, противу којих је викао св. Методије. Кнез му изради те добије да буле "викарни" епископ над св. Методијем. Покварени у наивећем степени — као што га при знају и немачки науучнаци — и обешењак Вихинг, окрећо је од сваке руке да натент Светополка противу Методија, и дотле га је довео својом мајсторијом, да је овај одобрио да се заведе у цркви латински језик. Још уа то уверавао га је да је папа издао Методију „булу“ којом забрањује словенски језик. Методије га за ту лаж тужи папи, и овај нерезали за лаж, те тако умири Методија; а Светополку пише да ако му се самом допада латински језик, може га завести у богослужењу у својој капели. Али свакојако боље је да се подржава словенско богослужење.

Пред смрт своју Методије — вели житије његово — отпутије у Цариград на царски позив, који је наглио за његовим благословом. Методије оде у варош у којој је про вео младост своју и онет се отуда врати — обдарен цар ски — у своју епархију и ту умре 6. Априла 885. и по гребен буде у Велеграду у храму св. покрова Богородице спрођу олтара у зиду.

Путовање методијево у Рим и у Цариград служи за необорљиви доказ којој су цркви принадлежали св. апостоли или источној или западној. Препирка међу црквама била је тек у зачетку па се није могла лако да размери. Словенски просветитељи били су Цариграђани и без сумње држали се два обрела источне цркве са свима њеним разликама од западне. А обе су се трпили.
Многа је теже доказати које су понимене књиге св. браћа превели. Њихова житнија кажу, да су за живота Кирилова биле преведене ове књиге: псалтир, ђеванђеље, апостол и веће службе, па после да је св. Методије превео с грчког језика сву библију — осем књиге Макавеове, — Но- моканон и отачанске књиге.

Осем превода Кирилу још приписују и неколико богословских сачинења. Између њих најважније је: исповест вере. Из њега се види, да словенски просветитељи одавајући уважење и поштовање римском првосвештенику, не само нису одвајали одграјена на западу уметставања, него су оба кад нападали и на учење о исходу св. Духа и од Сина. Па и саме папе тога времена нису признавали то учење које је поникло у Шпанији и на обећеној таблици символа вере у Риму нису биле написане речи и од сина.

Велико дело светих мужева у Моравској одмах после смрти методијева морало је претрпiti још црње незгоде. Папе погазе обећања својих старих. Латински језик мало по мало набије из богослужења словенски, што су га просветитељи завели. Политичка самосталнос државе моравке падне. Мађари заузму Панонију. Ученике методијева претера, немачко свештенство и оно се увуче у разне земље а наручито у Бугарску. Но дело свете браће процвало је само код тих Словена, који су остали верни првобитно православној цркви, те се нису покорили власти римске јерархије т. и. код Срба, Руса и Бугара.

Превео с руског

К. П.

Картахенски сабор 411. по делу расколника Донатиста.

(Спритетак.)

Другог дана, донатисти; иасно су изказали, да су они дошли на сабор не зато, да претресу безпристрастно спо-
рне тачке вероучења, које су их делиле од православних, и да путом разумног обавештавања дођу до истине, већ само да изобличе православне за њихово веродступиштво и да покажу своју лажну праведност. Кад су расколници ушли у салу, где је скуп назначен, трибуни Марцелин предложио је им да седну, те да се таквим начином од поче ствар, због које су се скупили. — Они су се отказали, од те по- нуде, сматрајући да је то за њих понижеве да они седе заједно с’ православними. Као с’ људма, који су по њиховом мњењу заражени нечастивом науком „нес ћ дохом“ одговорили су они трибуну речима нездамоуца, не с а д о х о м се, с окл в о м с у ђ е л и н з и с о закопопреступними не видемо... Возможевидљивом церкове лукавнујућих. 1) У осталом су за- молили православне да изложе на писмено веру обећавајући се да ће разгледати спорне тачке вероучења, и другог дана преставити сабору на претрасање оно, што они Нађу у том изложењу, да не одговара истином учењу цркве. Молба њихова била је уважена, и саборна препирка због тог случаја одложена је за други дан. 2) Таквим начином сабор је приступио к самој ствари тек у треног својој седници. Поглавито клеветање донастила да је она од тог времена, од кад су се одели расколници од ње, престала бити истином и светом, због тога, што је пустила у своја недра издајнике, који су се после и покајали. У својим списима, које су расколници тој седници читали, старали су се на основу разних места светог писма, но с’ нашим разумевањем да докажу, да се истина црква састои само из једних чистих и светих чланова, да у њој нема нити може бити грешника најноге јавних, да пуштајући у своја недра грешнике нарочито јавне, она би се и сама осрчала њиховим гресима изгубивши своју чистоћу и истинитост. „Кад би апостоли — читали су расколници, —

1) Breccul. collat dies secundii: oper Awpust t 9 pad 621.
2) Ibidem pad. 622.
ученици и сапутници самог Исуса Христа учили, да се мора трпiti у цркви кукољ, т. i. непоистивни синови џавола, то заиста они неби никад истеравали из ње Имение, Александра Хермогена и друге подобне њима, и апостол Павле не би казао: „невуци те у туђему иарму неверника иер шта има правда с' безаконем, или какву заједницу има видело с' тамом. Како ли се слаже Христос с' Велијаром? или как- 
кав дес има верни с' неверником?" а (2 кор. 6. 14 — 16) и премудри син Сирахов не би казао „које овъешчие волку со агњем; тако гръшнику се благочестивим (Прах Исус син Сирахов гл. 13 ст 21.) '"
Православни епископи једна су опровргли то учение донатиста позитивним доказима из светог писма да у цркви у куно суштастну ју како добри и тако љуваве чланови за цело време њеног суштаствовања на земљи а такође доказивали су гласом и предањем всељенска цркве и нарочито учешем о том предмету светог Киприана, кога су расколници врло уважавали. 
Православни епископи опровргли су расколнике као баиари да таинства тек тада саопштавају верујућим спасавајућу благодарствену уговору, кад се она свршавају епископима и пресвитерима не само која су потпуно православни и за- 
конорукопложена — но која се и одликују чистим и светим животом или ти најопште непрекорени спољним пове- 
дењем. Расколници побеђени и у тој ствари од правосла
вних и оставили неубеђени у съдбув неповерења према течају ствари и у упорству пређашњем они се обрате сада

1) Donatist titter die prolatiae in append Aodist T. pad 834 — 835.
2) Православни доказ свог учеша показивали су 13-у главу Матея ст. 37 — 
где се царство Божије на земљи успоређује с' пољем, на коме раства за-
иедно и пишевица и кукољ, до времена жатве; а такође и на то место 
у Еванђелију (мат. 13, 47) где се црква успоређује мрежи, која се баца 
у море и заграби од сваке руке рабе.
3) Aodist, contr. Daodent lib 2 cap. der Aodist T. pad 7 42.
4) Brevicul collat cum Donat ferif carp & Oper Avdut T. 9 pad 631.
Сљедује додатак.
к сабору са жалбом, да њих грађанске власти притиснути и почели су доказивати, да истина црква Христова, управљена у свима свогим поступцима духов миром и љубави не би никад допустила никакво насиље и принуђење у вере и савести. Шта су морали на то одговорити православни? Они су одговорили донатистима, да је поглавити узрок што они трпе у њима самима, да се они казне благочестијешим императором не за њихова религиозна у беђења, него за разне државне преступе, 1) После тога, подне ли су тужбе донатиста на Феликса епископа антиниског и Цецилиана епископа кретагенског у преступу предателяства 2). Дела сабора римског од 313 год. била су предрекана како православним тако и расколнишким епископима, у којима су ови последњи јасно могли видети да су се не законитим начином оценили од цркве 3) Кад су таквим начином сви наводи донатиста против православних епископа саслушани и опровргнути, и кад су на питање Марцелина — немајули они још што да кажу у свој оправдане? — дали одговор одрезан, разуме се не у том смислу као да су они остали побеђени, већ што нису хтели да продужавају ту ствар у онаком виду, како је она текла, тада православни епископи обиаве да су саборе седине свршене; а трибун заповеди свима, који су присуствовали на сабору да се разиђу, да би могао као што је он мислио справедливије произнети свој суд о томе, на чијои је стране истина да ли је на страни православних или донатиста. Мњене грађанског судије било је у корист православних. Трибун Марцелин приватним начином, без сачешћа епископа признао је да су донатисти криви, што су се одвојили од цркве, да су достојни сваке казни, и то своје мњене (cognitio) заједно са подробним протоколом саборне радне послао императору. 4)
Тако се свршио тај значајни сабор. Без сумње он није оставао без лелих последица за цркву православну, јер су и бољи и добросавесни расколници убеђени од православних епископа да су на погрешном путу, оставили раскол и прешли у православну цркву. Блажени Август у једном својом сачињену позитивно сведочи, да су се многи расколници после картагенско-саборне препирке обратили к истини. 1) Но опет зато сабор тај, није допринео православним оних плодова, каквих су они очекивали, јер и после тога, број расколника био је доста велики. Људа више при свршетку VI. века (592 год.) готово после два века од како је био картагенски сабор Григорије велики у писму своме Колумбу епископу Нумидијскому јавља „да се раскол дона- тиста због наших грехова повседневно све више и више распрострањава и многи после православног крштења прекрштавају се донастима.“ 2)

Какав је такав био узрок те је горе речени сабор био од таке мале користи? Добивши од трибуна Марцилина пиесмену пресуду над расколницима и опширни протокол саборне радње, император Хонорије одма 412 год. 30-г Јануара изда строги указ против донастица, по коме указује казне се сви важнији државни чиновници за привезаност своју расколу од 20 до 40 фунти, окружни начелници такође по 20 фунти златна нижу чиновници, трговци и прост народ по 5 фуната златна, — циркумцелони по 10 фунти еребра — робови подрживали су се телесним казнима — клиреци осуђивали су се на заточење заједно са епископима — храмови, који су припадали расколницима узимати су у сопственост


православне цркве — 1) Кад је прешло две године после оног првог указа и то 22-г јануара 414 год. император Хонорије издад против расколника нови још строжији указ, којим се 1. Донатисти, који су заузимали виша државна места, лишавају свију грађанских права. 2) Храмови расколнички дају се у сопственост цркви православној. 3) Епископи, пресвирери и сви без разлике клирици осушују на заточење у далеке области и острва. 4) Налаже се да се конфисцира имање оних, који буду давали уточиште расколницима илити ако се буде који ухвати да их прикрија. 5) Налаже се новчана казни од 30 до 200 фуната сребра на сваког расколника, који је прете био у државној служби и ма какву дужност заузимао. Прости пак народ и робови били су одвраћани од нечастиве вере батинама. 2) „Ја сувише залан, писао је блахени Августин једноме таквом управитељу (мапулсицу) што ти мислиш као да треба казнити донатисте као какве преступнике. У имени милосрђа Господа нашег Исуса Христа, умолавам те немој подвргати расколнике телесним казнима и другима недај. Ми незабрањујемо да се стаје на пут њиховим злочиним делима но само нежелимо, да се они наказују сечењем телесних улова. Зар незнамо, да смо дужни чинити благодејања, а не казни, које неугушују дрекост, већ недају кривцима да се покају. 3) А да неби расколници почели злоупорабљавати хришћанску љубав која се према њима показује и милосрђе грађанског правитељства, блахени Августин саветовао је другог једног окруженог управитеља (Апрингвиа) да деистује на њихово наравствено осећање, предавајућу ова злочина дела иваном мњењу. „Треба износити на јавност, писао је он Апрингвиу, злочинства којима се предају немирнi раскол-

2) Lex Honor, imperat, pua umelte pecuniariae imponuntud Denatistis ex cod Teod tit de haeres, n 52.
3) Lex Honor imperat in Douatis ex cod Teod tit de haeres n 54.
ници да би таквим начином очигледно могли њима представити добра дела православних; јер добра дела љубе да живе у свету, но не рави славе људске — а ради тога као што каже Господ, да би и други угледајући се на наша добра дела могли прослављати Оца Небесног. На жалост ове мобле и муци савети блаженог пастира цркве остали су без нажње. Правитељство грађанско једнако је продуживало гонити расколнике својим строгим указима и у законијама против донатиста мислећи да ће у томе нађи најбоље средство за уништење раскола. Треба ли и говорити да подобне мере не само да нису постижале своје цели, већ напротив само се жешће распаљивали и ојачавали фанатизам расколника; који су баш сада јошт више почели да гледају на се, као праве мученике за веру и јошт успешније да распростирну у народу своје заблуде? Мало је јошт тога: Донатисти, у съвесту строгих грађанских мера, изгубли су свако поверено наспрам епископа православних, гледајући и на њих као и на императоре, да су њихови гониоци. Тако је укоравао православне епископе за ово време расколнички епископ Петиципан „да ли су кога гонили апостоли, да ли је употребљавао против кога светску власт Христос? Ви се варата, ви се варата. Христос спасиће никог није гонио. Он је признао људе к правој и истини вери, а није никог принудио, и као су се апостоли жалили Исусу Христу, на войо људских религиозних секата 1) он им је одговорио: Код њих није против нас тај је за нас. Господ Христос казао је: Никога може прийти ка мић, али не отец послажки ма привлечет во (Иован. 6. 14.) Защо ви недоузлите свакоме, да се управља по сопственој вољи

1) При овоме Петиципе опише се на 1Х. глав ст. 10 Еван. Јуки где се говори Јоан (апостол) река сну (Исус Христос) настакнувце, видевшом някоег о писцком томе, и игонав сте каси, и кохердников сте ему; ако же седа не ходит съ наим. И река къ вниз Исусъ не врните; ним же мьсть на вис, но каси есть.
у делима вере, кад је сам Господ дао људима ту вољу? Он је само показао људима пут к оправдању, да неби који по- гинуо због незнанља. Јер казао је устма премудрог: прило- жих ти огњи и вода и на нежи хореши простраши роке током. (Ис 6: 15; 16, 17, 1)

Тај дух неповерења на сјерам благих намера правослов- них епископа руководно је расколнике за сво време сабор- них препирања. Донатисти врло су били незанедовољни тиме што је главни судија у делу вере избран био светски чиновник. Они су, као што смо већ видели, укоравали за то правословне, што се саборној препирци даје форма грађанског суда, међу тим, кад она мора имати карактер чисто црквене и ти епископске. Они шта више нису веровали да је пројект саборне препирке састављен правословним пас- тирима, написан епископима, а не трибуном меруслином. Кад су се већ свршиле саборне седнице и донатисти видили да су опровергнуте и посрамљене, тада су они распростра- нили лажан глас у народу, као бајаги, да је трибун изрекао свој суд над њима врло неправедан, што је подмучен про- тивном странком, — Још као да је он састављао протокол саборне радње вођу, без саучешћа епископа — шта више да је он забрањивао расколницима епископима да бране на сабору своју проведен ствар пред правословнима. ) Такве мисли, ширећи се у народу, који слабо може да разликује истину од лажи, природно су стајала на путу свима благим и разумним мерама правословних епископа поради уништења раскола.

Таквим начином ми имамо потпuno право да кажемо, да се узрок малог плода за правословну цркву од препирка саборних у Картагени, закључава не у равнодушніu к истини правословних пастира старе африканске цркве — у не достатку

---

1) Avgust, contr litter. Petes lib. 2, cap. 80, 84. Oper Avgust t. 9, pag. 313 — 317  
2) Avgust, liq dort, colat. Oper Avgust t 9, pag 676.
у њиме хришћанске љубави к ближњима, не у себичности и духовном деспотизму, као што то неправедно кажу неки протестански богослови 2) већ поглавито у неблагоразумној употреби грађанске власти и насилничких мера поради не- требљења раскола. Мудри и просвећени пастири африканске цркве од своје стране учинили су све што је нужно било да се спасавајућа цељ достигне. Обраћање к истини заблудив- ше и предузимања њихова ми смо видели, да су увенчана у колико је могуће потпуним успехом. 

**Н. П.**

### Духовна књижевност за 1868. год.

Казали смо у прошлом броју „Пастира“ неколико речи о беседама епископа ужичког Јанићија, а сад нам је на реду да когу прозборимо о беседама Василија великог на шесто- днев. Говорило се још давно да се шестоднев Василија великог преведен епископом Гаврилом, и ми се добро опоми- њемо, како је сав „богословствујући свет“ с нестрилањем очекивао, кад ће се појавити та књига на свет. Какви су сад уроци били, да то важно дело тако дуго неуглађа света, ми незнамо. У сваком случају за сада сваки пријатељ ду- ховне књижевности радоваће се, што је се књижевност наша обогатила једним важним и значајним делом од таквог зна- менитог оца, као што је св. Василије велики. По садржају своме те беседе св. Василија пуне су дубоких и узвишенних посматрања и разлагања богословских и философских о том важном догађају, као што је створење видљивог света и це- локупног живота природе. У њима можемо ми увидети јасно премудри план оца небеског у постепеном стварању вазио- не, неисказану благост његову према створу своме, и пре-

---
2) На пример Вајес, Васиљ. Мосхијм Показано нами мневети учений људи наводи Берже у своме сачинењу Dictionnaire de Reorogie t. 10. пад 4. 7—447
васходимо казивања моисејевог пред свима другим философским гледиштама о томе предмету. Разуме се да овакве ствари које спадају у круг богословских питања, морају интересирати сваког богослова, и потоме, књигу ову особито препоручујемо нашем свештеницима. Превод је врло добар, језик чист, слог разумљив и доста приступачан, у чему се поглавито, по досадашњој својој књижевној радњи епископ Гаврило и одликује.

У завршетку овог кратког нашег прегледа „духовне књижевности за 1868. год.“ да кажемо што год и о српској народној цркви, на канонично историчком темељу од Теофана Живковића архимандрита бездимског. Књига та, по својој садржини засека у канонично право српске цркве у опште, а по преимуществу у војводини српској, од тог доба, од кад је се народ српски преселио у аустријску царевину. По правцу своме она се потпуно слаже с духом и учењем православне цркве, но само што свакоме мора пасти у очи то, да је та књига написана језиком врло тешким, несувереним, с честом употребом странских речи, што чини њу врло непријемљивом за свештениство овостранско, које није навикнуто на фразологију латинску и ђерманску.

То је кратки преглед књига које су се у 1868. год. јавиле у нашој духовној књижевности. Мало их је безсумње, но кад узмемо у обзир то, да смо раздобиени и политички и верозаконички на због тога да је наша умна снага, која је и онако мала и слаба тиме и поцепана: то без сваке сумње морамо се задовољити и тиме, што се на пољу наше духовне књижевности и по кад кад јавља по која књижица духовне садржине, која може задовољити потребе и тежње религиозног осећања у сувременом друштву. Но на скоро ако да Бог те падне већ једног та политичка пре.gradа и снага се српска уједини, надамо се да ће Србија до- казати, како има у средини својој људи за све гране на- учнога знања.

Н. Петровић.
ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ.

Обштина азанвска под предвођењем свог главна кмета Стевана Јелића и свога епископа г. Јоакими Межоровића, по ново лето дошла је овде у гости и приложила Благовештењу монаштру 75 д. и око 20 ока грађених евећа, између којих Стеван Крстић трговац послао је 5 дук. а Радојко Лазић и Јован Јанковић приложили су, које у новцу, које у материјалу 4 дук.

Обштина Кусадачка под предвођењем главна кмета Мната Степановића и свога епископа г. Мане Банковића 26. јануара дошла је у гости и приложила 66 дук. и око 10 ока евећа грађених.

За еве ово од стране целог мог братства изазвуће им се особита захваљност и шаље Господу Богу молитва за лепо здравље и спасење њихово.

У Благовештењу 15. Фебруара 1869. Архимандрит благовештенски Василије.

Радујемо се што и овом приликом можемо саопштити нашим читаоцима да су на фонду епископских удовица и сирочади, благоволени приложили:

1. Ђорђе Поповић Наместник вел. Градишке 200 гр. чар.
2. Милутин Тодоровић Парох вел. Градишке 180
3. Ђорђе Марић Парох Десничани 180
4. Гргорије Петровић Парох Макачких 180
5. Никола Јанковић Парох Рабровски 100

Свега 840 гр. чар.

Уред.

КОРЕШЕНДЕНЦИЈА.

г. Милутину Думићу Администратору у Српс. Арадцу. Ваша је први број „Пастира“ праћен. з. ф. ав. добива се.

г. Руварцу протосингелу. Додатка к 45 броју немамо.

g. Јовану Накићеновићу. Немамо ни једног 42 броја.

Умовољавамо читаоце нашег листа, да одиако писма аддресирају на уредништво „Пастира.“

Ко би желео држати наш лист, іављамо, да јошт може добити све бројеве.

ШТАНЦАРИЈА НИКОЛА СТЕФАНОВИЋА У БЕОГРАДУ.
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КНИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
ИЗДАЈЕ И УРЕЂУЈЕ РЕКТОР ВОГОСЛОВИЈЕ ПРОТА НИКОЛА НОВОЈИЋ.


„Постајели сасау братије ткаеци, постим са и духови.“
(црк. стих)

Како од данас наступају дани поста, у које смо као прави синови цркве христове дужни приступити к светој тајни причешћа, то смо ради да у погледу на ту свету и велику тајну, држећи се духа и смисла светог писма, наспоменемо неколико речи онома, који би желили да се лепо спреме и достоино к њој причисте, но може бити не би знали и умели како ваља. Шта дакле захтева света црква од оних, који желе да се достоино спреме за свето причешће? Захтева 1. Да они по обичају и установама наше православне вере посте и да буду уздржљиви у илу и пићу.

Под именом поста нетреба разумевати то, ако човек једе једна само посна иела; јер и с посним иелима може човек тако исто претоварити се као и мрсним, те тако постати неспособним за молитву и подвиг. Под именем поста ваља разумевати уздржљивост у опште, па тек онда у илу и пићу, од чега се ублажавају и стишавају наше страсти.

Они који посте не треба да осуђују другога, ако овај непости онако као они; Јер „иадов иадушаго да не уко-
рает, и не јадић јадущаго да не осуждашь, "вели св. ап. Павле. У свакога своја снага и своје здравље. Па зато нити могу сви постити подиједнако, нити света црква захтева то од њих. Једнима, који су у стању да издрже, она препоручује једноличу, а другима који су слабог састава и болешљиви она допушта и два пута у дану поткрепљавати се јестивом; над првим болесницима чини опет друге изузетке.

2. Поред поста и уздржања од јестива, света вера наша захтева од оног, који се спрема за свето причешће, да за ево то време долази сваки дан у цркву на богомолју, па тамо с пажњом и благовећем да прати црквене песме и молитве, те да се тако назидава и сакрушава и духовно. Знамо да сви нису у стању да разуме те црквене песме и молитве; но и опет ако их буду срдечно пратили, моћи ће им разумети и схватити у многоме. Кад чујем на прилику "господи помилуј нека одма насопмине своје грехе и слабости, и нек моли Господ да помиловање. Кад чујем молитву: Господи и владико живота моего и. пр. нек се моли владики живота његова, да не облада с њим дух пландовања, очајања, властољубља и празднословиа, већ да му Господ да рује дух целомудрија, смриња, трпљења и љубави и да га научи гледати своје сопствене грехове, а неосуждати брата своего; и пр. Кад чујем: "и умерти плоти наши мудровани Христе Боже и спаси нас" — нек се моли Спаситељу да умртви у њему мудрост телесну, т. ی. оно, што се у њему јавља по кад кад у прост вољи божијои и његовим наредбама. Кад чујем да се нева "ломци ма Господи во царстви твоем", нек се моли Господу да и њега спомене у царству божијем и пр. и пр. А толико може сваки чути и разумети који само пажљиво буде стајао у храму и душевно прати све песме и молитве црквене.

3. И пост и идење у цркву мало ће донети користи ономе, који се спрема за свето причешће, ако се он поред тога не буде још и срдечно каяо за своје грехе. Није мо-
гуђе излечити духовну рану, познајући за ову, и немислећи о њој. Праведни Давид, кад ие већ скривио и пао у грех, није могао да заборави свој грех, него ие говорио: „бездаконце моје аз имао знао, и грехо мој предо мној је вину — т. и. свагда.“

За оне кои мало знау о закону богини да насновнемо овде неке нарочите грехове, које света црква назива тешким гресима. То су: 1. кад ко заборави на Бога. 2. Кад ослаби своја осећања према њему као Творцу и изгуби страхотопштовање. 3. Кад ие неблагодаран Господу за његова добричинаства. 4. Кад ретко иде у цркву, па не само у обичне, но и у празничне дане. 5. Кад се неколико година неисповеда и непричешћује св. причешћем. 6. Кад се купе именом богиним у свакој сипилици, или у важној ствари, али криво. 7. Кад вража и баице или иде врачу и баице да идеш у цркву, а и то косо. 8. Кад ближњега свога ненавиди, као што су сведи, завиди, врела других делом и речима, особито непоштује родитеље, грубо се понаша према супруги, деци и млађима својима; 9. Кад ко затаи непшето од груђе собствености или просто преснои насилим и лажњавим путем. 10. Кад се ода блюду, пијанству, безобразним речима и запарању.

Ми побројавамо ове главне грехове зато, да би они, који познају у чему се нарочито дужни да се кажу, запраћа да се моде Богу за опроштаи, а од чега у напред да се чуваи, иербо око погледамо мало боље на живот њих већине, то лако можемо видети, да они неке од ових побројаних грехова, и несматрају за грехове, а више пута кажу се за мање грехове предајући веће заборавности. Колико њих на прилику има, кои ако се по кад кад преваре, те се омре, у речем час пре и траже опроштаи на исповести, а о превари, пијанству, рђавим речима и не спомињу?

4. Кад све ове услове испуни, онда онази кои мисли приступати к св. причешћу, нек иде најпре свештенiku да грехове своје исповеди. Јер није за човека хришћанина до-
вољно само један пост, или само једно сакрушење о гре-сима својима, већ ће нужно и отпустење тих грехова, а ово се добива преко свештеника од самог Исуса Христа на исповести.

Кад приступиш к исповести, хришћанине, нечекај да те духовник пита поимене у чему си грешан; но као што сам морац знати и осећати грехове своје, тако сам треба и да казуеш у чему си нарочито погрешно и шта ти ће особито тешко на савести. Духовник, где нађе за нужно, помоћи ћете својим питанјима и допунама, као искуси лекар што помаже болеснику, да покаже своју болест изазивашаући га по кад-кад на оваи или на онај одговор.

Но ни један лекар не набраја све болести по именице, да би дошао на посветку до оне, коју болесник бодује. Ово треба сам болесник да открне, држећи се свога осећања, своје свести о себи и о своме стању. Друго ће дело онде где ће болест до тога, да болесник стоји потпуно савладан од ове, па ће неуме ни да разпозна. У овом случају искуси лекар умеше се наћи.

Рђаво раде они, који из некаквог стида и плашење, сакривају своје грехове и неће да њих исповеде пред духовником. Кад се није бојао ни стидео грешити зашто би се бојао своје грехе исповедити! Дођи лекару да се лечи, а не говорити ништа о својој болести! Па може ли овде бити какве користи? И хоће ли му у таквом случају допринети што исповест? Исповедани грех неће бити опростити, и он ће тиме навући на се још један нови — грех нераскацан и преваре. А строго судећи нема се чега бојати. Исповест — то није изванредни суд, већ суд Бога милосрđног, који се по уверењу самог Спаситеља, радује више о једном раскацањном грешнику, но о деведесет праведника, који ни су имали нужде у поклањању. Ако би духовник и нашао за добро да му одреди какву иепитимију, зар није боље да се потруди и да ће издржи, него ли да има свагда на савести грех, који
ще му морите и душу и тело и непрестано претити праведним судом божиим?

Ти се боиш о хришћанине, да откривеш духовнику своие грехове?

Но размишли да је држевник човек који је с оном истом грешном природом као и ти, да он зна све и оне слабости своје на и она искушења у која често падају и наивећи праведници! А само се по себи разуме, да он несме ником откривати твога греха, већ ћедино дати добар савет како да се од тога изцелиш. Сви велики светители и велики учитељи васионски, ни су никад тајнили свога греха као и се по кај-кај падали у н. Давид вели: „безпознах, и греха моега не покрхан, и греха моега не покрхан. Познах сам, да сам греховник у глупости својој.“

После исповести, кад већ получиш разрешење грехова благодари Господу, што те је по свом милосрђу и дуготрађењу примишју, и опростио ти грехове твоје и положи себи и у срцу своме тврд завет, да ћеш у будуће избегавати грехове. исправљати живот по правилу христовом.

Ево у кратко све, шта се тражи од оних, који желе достоино да се спреме за свету тајну причешћа.

Овако спремљен и приготовљен приступај хришћанине к светој тајни причешћа со страхом божиим и верој. Света тајна у таквом случају неће ти бити вр судб или во осужден, но во исцеление души и тела.

Шкодљиве последици од брачних веза, кад се ове за-кључаваи у вну блиским сродницима.

И ако код нас ово зло, благодаречи постојанству његовог високопреосвещенства, није постало тако општим злом, као што се да је видети на западу под неограниченом влашћу папском, који по како за љубав какве до- бре материјалне користи, дозвољава бракове и у другом сте-
пену, — опет зато у последње време није већ ни код нас реткост, да се често иављају власти архипејском лица која желе узети се у 6.-том па и у 5.-том степени праве линије, викајући том приликом и на свештеника и на проту, који им тобож за инат, а не за то, што се неваља и што закон не допушта, забранују узети се. Шта више људи више реда, људи што се оно вели од интелигенције, кад се реч поведе о томе, не само неосуђују мо и још хвале римокатолички свет и друге неке стране, у којима се тако не гледа на то ероство, и бацају као неки укор на нашу цркву, што се она тако строго држи установа саборних, и неће у том да допушти.

Наравно кад би свима биле познате онигорке последици, ка којима доводе људе такви бракови, они не би на то тежили ни наваљивали, а још много мање осуђивали цркву нашу, која се у том строго држи правила предатог њој из старине, и тако дуго практикованог у источној цркви. Али шта ће се? Незнање је узрок многоме па и овоме. И сувише би ми имали ређи о овом питаму које ће заиста важно не само с гледишта црквеног и наравственог, но и с гледишта самог здравља и земаљске народске среће. Но за оваи пут ни ћемо да се ограничимо само на веома зна-\nменита посматрања доктора Будена. У записни својој, коју је он поднесо француској академији наук, налазе се следеће промедбе о томе питаму:

1. Бракови међу крвним сродницама износе свега око 2% од бракава у Француској закључених. Међутим ако се узме општи број глувонемих од рођене у три већа града то изази да од овог реда 25% у Лиону, 28% у Паризу, и 30% у Борду, — произлаше од таквих бракова.

2. Сразмера глувонемих од рођене, расте и напредује по мери блискоће сродства у браковима. Може бити, да се по ге-где роде глувонеми и код онаквих бракова, где нема крвног сродства; но у браку међу прво-братучедима ова-
кви поиави увеличаваиу се до 18 пута више; у браку међу стрицом и синовицом — до 37 пута; а у браку међу братићем и тетком или ујаком и сестричином до 70. пута. (А познато је да се овакви бракови често допуштају у Француској, само се тражи за то дозволења од папе.)

3. У Берлину долази 31. глувонемиха на 10.000 католика; 6 глувонемих на 10.000 протестаната и 27 глувонемих на 10.000 Јевреја. Из тога поменути писац изводи, да је сразмера глувонемих у толико већа: у колико се више допуштају бракови међу рађацима.

4. У пределу Айова (у седињеним државама) у 1848. години излазило је 23. глувонемих од рођења на 10.000 белих, а 212 глувонемих на 10.000 црнаца, код којих се као код робова, допуштало веома блиско срство у браковима.

5. Дејство једнокрвности у браковима непоказују се баш свега да непосредно на деци од таквога брака; него се догађа и то, да се оно покаже на детету оног детета, које је рођено од једнокрвног брака, па се удало за лице, које му није било ништа род.

6. Од најздравијих родитеља, на кад су од једине крви могу се рађати деца глувонема; а на против од глувонемих, али кад нису од једине крви, могу се рађати деца здрава, и тек по кад кад догађа се, да се роди које глувонемо.

7. Број глувонемих од рођења страшно се у величини оне, где су околности такве, да се неможе тако лако наћи женскиња од туђе крви. Тако на прилику у Француској излази у опште. 6. глувонемих на 10.000 становника, а међутим у Корсини еразмера та долази до 14; у горњим Алпама — 23; у Исланду — до 11; у Бернском кантону — до 28.

8. Општи број глувонемих у Европи узима се обично до 250.000.

9. Једнокрвни бракови причињаваиу још и то, да се никако немогу ни да зачин деца, или се роде којесакве на-караде. Већина научењака држе, да је то узор, што се
рађаиу деца болешљива, тупоглава, идиоте, и т. п. (Савр. летопис М. 38.862 год.)

Ево какве шкодљиве последице биваи у брачних веза, кад се ове закључаваиу међу блиским сродницима. Оне граде да у свету толико хиљада душа рађаи у се и без ушну и без језика, те тако падаиу на терет и себи и друшту. А и да непомињемо иош и то, да деца од оваквих бракова нити могу бити напредна, нити другог века, као год што не би могло једно воће које би се калемило на истом стаблу ни за дуго опстати.

По овоме браћо свештеници и учитељи народа, поред осталог непропуштаите и у томе нарочитан поучавати, да се неограницаваи у женитби само око своје фамилије Сад хвала Богу нема се у том такве нужде.

Света доста на све стрине, а никакав зулум несмета да се пође у накрст на све четир стране света — и да нађе себи за брачнога друга лице, сасвим од друге крви и породице. Знаменити медицинар руски Пирогов, говорећи једном о значају брака ван крви рекао је: „далеко би свет био бољи и напреднији, кад би се могао женити не само из туђе породице, но и из туђе народности.

Кратка историја о преводу словенског црквеног богослужбеног устава.

(Прерађено с руског.)

Намера је наша, да у овом чланку представимо кратку историју нашем богослужбеном устава т. и. који најпре написа тај устав, које године, где, и за какав манастир. Ми би требало да се ограничемо само на историју устава, односећу се нашој — српској цркви; но како превод овај стоји у доста тесној свези и са руском црквом, то ми неможемо укутати, а да коју не прозборим и о томе, одкуд и рускои
цркви њен црквени устав, ко ґа написа, или боље рећи преведе на словенски језик, где и за који манастир.

О потреби историчког знања о црквеном уставу, по нашем мненju, излишно је много говорити; јер доста је рећи, да је устав у цркви то, што на љађи думен, без кога црквени служитељ, па ма како он вешт био, неможе тачно испуњавати то, што потребује од њега црква у свом благочинју — зашто дакле да не би знали бар кратку историју тако важне књиге у нашој православној цркви?

Има два устава црквене службе: један ђерушалимски, или као што се још друкчије назива — палестински. Овај устав написан је св. Савом (осваћеним) у IV. веку, и други устав — студитски — св. Теодора Студита који је живео у VIII. в. Ова два устава, били су написани овим св. мужевима, и примљени у њим манастирима, по којима је свршавана божија служба; по после тога, ови су устави, по потреби времена попуњавани и у неким појединостима измењавани, па су тек после примљени у свима црквама за руковаство. Ђерушалимски устав св. Саве, допунjen је у VII. веку преподоб. Јованом Дамаскином, а у IX. век. њега је допуњено неки Марко, игуман лавре св. Саве о свешт. 1) Овај устав примљен је у црквама: ђерушалимској, александријској и антиохијској, а студитски примљен је био у константинополској цркви, а тако исто и у оним областима, које су од ове цркве зависиле. Тако се продужавало до XI. в. Је ли било какве разлике између ова два устава, т. ј. ђерушалимског и студитског, готово ништа се незнава; али један писац, који је живео у XI. в., Никон из Црне Горе (ово се место налази у пределима антиохијским), доста іасно опредељава разлику и стање ова два устава у то време. Щто се тиче ђерушалимског устава, он говори да се списци његови не подударају међу собом. Дуго време, Никон се трудио да нађе најстарији списак ђерушалимског устава, и благодарећи игуману

1) Ово допуштење, познато је под називљем: „Маркове глава.“
Лавре св. Саве (освящен.) Теодосију, он је нашао тај списак у лаодикиској обители 2), који је био послан још у давнашња времена из лавре (св. Саве освешт.) игуманом исте лавре Никодимом, лаодикским митрополитом. Кад је Никон добио овај списак, он га је оставио у обители Симеона Дивногорца, с том намером, да се са овог списка, као најстаријег и највернијег списују други списи који су нужни били за друге манастире. Разлика коју је Никон нашао између овог иерусалимског устава и других устава, састоји се у следећем: а), по уставу иерусалимском полаже се све ноћно бдње. Неки монахи скитопољски, по имену Кирил, који је написао живот св. Саве говори: да је се у суботу свршавало служење у једном храму а у недељу у другом, и да је св. Сава установио, да се у једном и другом храму, у велике и свечане празнике свршава бдње, и то од вечера до јутра непрекидно; б), установљено је, да се нева велико славослови „Слава вЂ вишихњих Богу,” и с хвалитим стихирама.

Што се тиче константинопољског — студитског устава, Никон, такође говори, да је се он много трудио док је нашао прави и исправљени списак студитског устава. Према да он имао много списака од овог устава, али су ти списакови били разногласни међу собом, тако да је нужно било сравнити их међу собом, и наћи разлику која је постојала између ова два устава. Разлика између они два устава, студитског и иерусалимског, као што говори Никон, састојале се у томе а), што по иерусалимском уставу не полаже се ни за какав дан свеноћно бдње, но за сву годину — вечерња бденија, полуночница, — јутрење треба да се свршава у своје време; б), нисе установљено ни закарав дан да се поин велико славослови, већ на велике празнике, назначено је да се читају стиховне стихије, в.) од возвишења до конца четрдесетнице, читају се на јутрењи три четеија, а од не-

2) Ова и се обителя називала „Обител Спаситеља.”
деље свију свети до ваздушења, два чтења. Осим тога, као што примећава преподобни Нектарије, положено је било да се читају канони студитских отаца.

На атонској гори, као што се види из једног кратког устава, написаног преподоб. Атанасијем атонским за свој манастир (то је било у Х. в.) види се, да је овде био у употреби студитски устав (у атанасијевом уставу, није такође положено ни свешеног бдеви, нити великог славословиа,) а томе се нетреба чудити, ако узимемо у обзир то, да се Атон налази близу Цариграда, а зна се, да и Атон био у зависности од Цариграда, и шта више, назива се „патријаршком ставропигијом.“

Прегледав таким начином, на ма и у кратко стање црквеног устава код источне цркве до XI. в., ли можемо лакше одговорити на ова питанја: чим је се руководила црква код Словена т. i. Бугара, Срба и Руса, тог времена одакле су се просветили светом христовом учење, да ли је био у њ старог — превода осталих богослужбених књига? да ли је био какав устав црквени преведен на словенски језик, — и какав имено: јерусалимски или студитски? Што се тиче првог питања, на њ није могуће одговорити тачно — а на друго питање може се одговорити, то: да црквени богослужбени устав, ако је и суштествовало у време процветања бугарске писмености у Х. в. (при цару Симеону), он је изгубљен; но верни ће бити, да потомун превода црквених богослужбених устава, до XI. в. са свим није било, а преведено је из устава само то, што је неопходо нужно било за руковоство па и то „неопходно,“ било је као неки додатак к богослужбеним књигама. Претпоставка ова потврђава се и ош и тим, што се од превода таквог устава (ако ће он био кад год преведен) не налази никаквог списака, а то је знак, да он није ни преведен био; иер да га је било, то ја как кав списак морао је бити сачуван, или у Бугарској или у Русији, или на послетку на атонској гори у Бугарском
манастиру Зографу, који суштаству је с 919 г. Што се тиче неопходних правила за отправљање црквених служба, која су прибављена к. Октоиху, Минеима, Триоду и часловцима, може се поуздано казати: да су та правила извађена из царицардског — студиског устава, који је као што је више било казано, био у свеопштем употребљен у Царицардској цркви, матери бугарске и руске цркве.

У XI. в. т. и. у време патријарштва Алексија Студита, бившег игумана студиског манастира, који доцине поста и патријар 1025 — 1045, црквени устав, с нова је прегледан и допуњен, и онда је савршено био утврђен у царицардској цркви, а потпуни списак тог устава, назван је по имени самог патријара: „Устав предан васионским патријаром Алексијем.“ Кроз неко кратко време, а то је било, 1062. г. препод Теодосије, прво — начелник опште-житија у Русији (као што се види из житија, писаног преподоб. Нестором, руским љетописцем) послоје је у Царицард једног манаха неком Јеврему Каженику (уашкољешнику) који је такође био инок, и по свој прилици живео у студиском манастиру, молећи га „да већ устав Студискагао манастира, присецет њему,“ реч „већ устав“ показује, да монах „Каженик“ није отишао зато, да испише из устава нека — неопходно нужна пра- вила за манстирски живот, већ да испише сав устав. Јеврем је разуме се, одма испунио волу преподоб. Нестора, одма је отишао у Царицард и присписа сав устав студиски. 1)

И тако, први потпуни словенски превод, црквениг студиског устава учињен је у Царицарду у студиском манастиру, пострижеником препод. Теодосија Печерског, Јевремом и то је било после 1062. г.

Од то доба т. и. од XI. века, овај устав студиски, био

1) Један списак новог устава, Новгородски (ХП в.) сачуван је до данас, и чува се у московској епиднолошкој књижници по № 330-м. Писан је на пергаменту, и овако се означаваје: „устав, преданы њсенским Патри-ирхом Алексијем.“
ве у свеопштем употребљену у руској цркви, и то је се продужавало до почетка XV. века, а у овом веку, замењен је уставом ђерусалимским, светог Саве освештеног. Так- ким начином, руска црква, тек после једног столећа примила је устав ђерусалимски.

Да би нам ђасніја била ова промена у константинопољској цркви, и замена студитског устава ђерусалимским, ми ћемо се постарати да мало ђасније представимо ову ствар.

Ђерусалимски устав, први пут ђавно је се у атонској гори, а ево како је то било: кад су се спасавали ђерусалимски монаси — најпре од Сарацина, а за тим од крстоносца (познати крстоносни ратови,) они су побегли у атонску гору и дошли са собом устав ђерусалимски. Па кад је основан био први, тако звани опште жителни манастир св. Пантелеимона 1) он је примио устав студитски, по своји прилици за то, што се тај манастир, и што су се у општем—сви атонски манастири потчивају утикају цариградске цркве, у којој је, као што је више речено господствовао устав студитски. Но у самом почетку XIII. в. кад је свети Сава, први архиєпископ српски, са својим оцем — св. Симеоном, основао Хилендар — српску обитељ, за монаше који су знали српски, свети је Сава, дао Хилендару свој устав, а то је било — између 1200. и 1208. год. Овај устав св. Саве, у многом се подудара са уставом св. Саве освештеног или тако званог ђерусалимског устава (у њему се н. пр. полаже свеноћно бдење, и велико славословије.) А као што се види из животописа св. Саве, да је он саставио овај устав тек онда, кад је подробно изучио све — њему сувремене атонске уставе, то се може претпоставити да је у то време устав ђерусалимски — св. Саве освештеног био већ у свеопштем употребљену на атонској гори. Одаде је он по свој прилици прешао и у цариградску цркву, и то тек онда, кад је се ова црква ослободила од латинског ига. Ово мнење

---
1) Овај ђе манастир основан у Х. веку.
иош се и тим потврдјује, што је знаменити студентски ма-
настир, са осталима цариградским манастирима био разо-
рен, и слава његова помркла, а на против, атонски ма-
настири, после жестоке борбе с царом Михаилом Палеоло-
гом, који ужасно гесвао Атон, да се потиши римској цркви, добиоа је све веће и веће значање у делима црквеним.

Из XIV. века, већ имамо верно сведочанство, да је іерусалимски устав био већ уведен у свеопште употребље-
ње у цариградској и антохијској цркви (у іерусалимској и александриској он је још у самом почетку био примљен.) Ово сведочанство находиме у предговору првог потпуног словен-
ског превода іерусалимског устава који је преведен на словенски језик у 1319. год. св. Никодим, архиепископом ерпским.

Сад да видимо, како је Никодим дошао до те прилике, те преписа овај устав.

Кад ие, архиепископ Никодим био игуманом у Хилен-
дару, он је послан био од краља Мицутина и Драгутина, и
од целога сабора ерпске земље са особитом поруком у Ца-
ригاد. Овај његов долазак у Цариград, случајно је се, по
његовим речима у време патријарштива Нифонта, дакле из-
међу 1312 и 1313 год. „Тогда же тв сјир, говори Нико-
дим, и патријархе св. гроба Јерусалима, кирх Аднасіег, и
Антониохиском патријархе, кад каде и поклоница не из-
реченим њиховим сјама и тамбу (т. је, у Цариграду) и уставак
трудолажен твх мјехи, држених Типик по окисају
скетаго града Јерусалима, по уставу св. Сакки пустиножи-
тела... тога же њизкенак бях на си сјами велики пре-
стола скетаго Сакки, евера имњех ка умф памета подки-
га и труда онњех клажених и честних мјехи, па це же
и обчитеља и наставника нашего скетаго Сакки кь сакдь-
сткой — словесемж, потпушесе поних малој сије приложити,
послах кь Јарски град кь монастирь скетаго предтеч
и крстителя Иоанна 1) и принесень ми вьсть си Типик Јеросалямски и прсложихч и к нашв језика оть писмень греческаго језыка 2).

И тако дакле, ево кад іе и ким преведен — први превод словенског јерусалимског устава св. Саве освещтеног. Из Србије устав іе оваі прешао и к црногорској цркви, а то доказује један списак тог устава писањ у Црној Гори који се чува у московској синодској библиотеки, и који се односи 1398. год. Затим, оваи іе устав прешао и бугарској цркви, тим пре ово іе вероватно, што ие тада бугарска црква зависила од ерпске, а особито у време царствовања Стефана Душана, а у то време, Орияска — Бугарска патриаршија била іе покорена Стефаном Душаном.

У рускої цркви, устав студитски трајао іе скоро до XV. века, а у почетку тог века, иваља се устав светог Саве освещтеног, и позанат іе по списа који се чуваи у московскої синодалної библиотеки под назвањем „ока црквеног,“ и ово іе превод је грчког на руски језик. Оваи превод принадлежи неком Атанасију монаху.

Но раније XV. века руска іе црква имала и други превод устава јерусалимског, а на име: тај превод, који принадлежи св. Никодиму, архипелискому ерпском. Један орђинал донешен іе из Црне Горе у Русију и преведен іе на руски језик неким игуманом висоцког серпуховског манастира Атанасијем, и то іе било, 1401. год. но да ли іе се руска црква руководила овим уставом — или свеједнако студитским — незна се тачно. Труд овај ершно іе више поменути игуман Атанасије по настојавању митрополита московског Кипријана, који іе био родом Срби.
Манастир Петковица.
(у окр. Шаб.)

Кад је први пут положен основ м. Петковици незна се. Свакоиако држи се да је сазидањ у време Неманића. По спољном изгледу и унутарњој форми личи у свему на м. Троношу. Веојатно је дакле да је у једно време зидањ — кад и м. Троноша, около 1300. — до 1315. године.

Име „Петковица“ ни из предања, ни из других којих дата незна се од кад ие манастир добио. Прича се да је тело преподобне Параскеве под разним околностима, донешено у овај манастир. Но почему цело тело те светитељке и данас у Јашу — у Румуншћи почива то ће пре бити да ће овај манастир добио име Петковица, што је посвећен у част преподобној Параскеви (14 Октобра.

Како су се политичке околности у народу нашем врло често мењале, тако и ова богољуба многи прили дана до- чекивала и преко својих камених зидина претурала. Па због тога и нема у њему никаквих старина ни записки важни који би осем другог и његову тамну историју осветили. На једној каменој плочи више врста, која је одељивала женску цркву било је некога надписа старосрбски, али врло скраћено. Писац ови врста два дана стирао је креч од огореле стене и скидао ту записку али није био кадар то учинити — што му је неразумљиво било. Што се могло разумети ево: ПоклđКм ојд сийшм сиа скдом скатаго йохам шиносе сиа сктал штє прйє мре йша Проске — — — меск — — — епє зврончкє — — — . (Овде где су черте повраћене није изостављено, него је мени било неразумљиво.) А ово што је написано ја овако читам: певељем Отца, спошении сина, содјеством сви- таго духа обновио сиа свита обител преподобне матерес наше Параскеве — — — моеиу — — — епископије зворнинчке — — 1700 Христове године. — Штета што се није могао сав надпис прочитали. — Кад је овај манастир у

Следује додатак.
најновије време (1866) оправљен, она да ова плоча скинута, несмотрашћу на два комада разбијена и у зид унутра цркве близу северни врата оба комада узидана. Причайу стари да је до тих поменутих црквених врата више кой је бида речена камена плоча с надписом, и бида у старо доба црква; а после је онаи наставак ког је заједно с црквом спојен и над когим је звонара била а и сад постои дозидан. И то како казују иедним богатим турчом из Босне копје је довео своју иедну књер болестну ради исцешења; па пошто му је кћи наскооро затим оздравила он из доброчинства а према вери у иедног Бога сазида о свом трошку тај наставак уз манастир у иедно са звонаром. То је могло бити пре 160 година. Може бити да је тада то обновљено било, о ком се у горњем надпису говори. Јер накад се сравни ова година (160) устменог предања са горњом годином у надпису 1745 т. и. 1700 може се веровати да 1745 означава заиста 1700 годину и да је оваи наставак показаним начином или бар у оно време обновљена озидан. —

Како оваи манастир лежи под првим брегом планине цера и како му је скоро са свију страна лако доћи тако је много пута изразораван и паљен од непријатеља вере хришћанске. 1806. год. Знатно је поарап и „одведен старац Исакиа“ (нагуман). 1813. разорен је и попаљен тако да су само спољни зидови остали као што је тада и сав народ наш страдао, тако су и калуђери одавде разбегли се; па ако је какви знатности и старина било — што је сасвим Веројатно, то је све тада пропало. И ако је овако страно сагорена и опустошена ова богомоља опет је народ, лишен сваке животне снаге и политичке заштите прибегавао с тврдом вером у Бога и рањеним срцем у присма том опустелом св. месту и порушеним зидовима и узносио тежке узисаје свемогућем Богу да би се смилио на његово несрећно стање; што му је и помогло, те је у многим оваким бедама у ду
ним ропском стању сачувало спомен о својој прошлости, својој слободи, својој народности! —

Од несреће трнијесте године па до краја петнаесте кад му је већ и евануло, скупљао се он и ноћу и дану само кад му је то могуће било од непријатеља око тих голих и огорелих зидина, па је тек у седамнаестој години покрио талпинама ту богомољу где се могао од зла времена сачувати и службу божију одстојати. Такав незгодан кров трајао је до 1835 — 6. године; и око тог доба црква је по
кривена кисом (дуплом шиндром у кратким катовима) а звонара белим плеком, који је кров трајао све до 1866. Стање манастира за читави 37 године тако је сиротно и слабо било, да је једва овај манастир животарно и за пуни 10 година (од — 25 до 35) био је метох (подружан) манастиру Чокешини. Због тога ни један старешина овог манастира није оставио познато име своје у овом народу. У то време кад је овај манастир био подручан манастиру Чокешини био је старешина у Чокешини чувени архимандрит Хаџи Константин који је на Сретенској скупштини у Крагујевцу био и од туда вративши се у путу умро.

Од 1850. године м. Петковица који је толико страдао а далеко чувен због своје целебне силе над болестима,— почне у своме стању напредовати. Његов старешина овог доба Силвестр настојатељ родом из Срема (ваљда) почне усрдно старати се о подизању и напредовању овог манастира. Мног је које јеш уред довео што приличи једној обители и реду монашком, и много би још учинио био да му није смрт прекратила ту његову ревност. После Силвестра долази на управу м. Петковиће Самуил (Јанковић) после бивши игуман и архимандрит. (род. 1804. у граду Љабачком а умро 1867. 10 Новембра.) Самуило је у овом манастиру стекао заслуге и оставио добро име; а Петковица је Самуиловим трудом, разумном управом и поштовањем добио стадну имање, преобразовану и обогаћену цркву, нове ћелије
духовна књижевност римске цркве у Ђерманіји од новијег доба.

Мислимо да неће бити сувишно, ако у кратко упознамо читаоце овог листа с' духовном књижевношћу римске цркве, која се у новије доба доста обиље развила. Многи ће нам може бити и замерити, што се тако рано упуштамо у такве ствари, које нису за наш свет баш тако интересантне. На шта нам Римљани, рећи ће неки, већ они су неправославни? Зашто ви нам неби причали штоод о на- шој браћи православној, како код њих духовна књижевност напредује? Та за Бога ето Руса, Грка, Бугара— нас Срба силенство ћошће, ту има да се говори колико ти душа хоће. Куд си отишао у Римљане?" Основи су доиста тако енажни и јаки да им се човек мора поклонити. Но кад узмемо у обзир то, да ће се и о томе говорити у овом листу, но само у своје време, и да све од једанпут неможе бити и по поретку, полаганчице, то се надамо, да ће наш читалачи свет бити снисходителан пре- ма нама, што ћемо неколико речи прозборити о духовној књижевности римске цркве у Ђерманіји из новијег доба. Биће времена, па ћемо прозборити коју и о духовној књижевности
код православних. Но за раније треба признати, да је у опште књижевност и светска а тим више духовна, код свију православних, изузимајући само једне Русе, врло слабо развивена; а узрок су томе жалосном појаву, свакоме више или мање познати. Међутим код западних народа, књижевност како светска тако и духовна с' дана на дан напредује све већма и већма, и она може нам у неким одношњим бити од користи. Нарочито пак онима људама, који се баве с' богословским наукама потребно је да се упознају са бољим духовним производима како учених римокатолика, тако и протестаната. Кажемо да је важно, да се упознају с' научним трудима западних богослова, не зато, да они усваиају погледе и мисли њихове о хришћанству и догматима његовим, већ зато:

Прво: што је свакоме сувременом богослову нужно да зна поглавите разлике, какве постоје у разним хришћанским вероисповедима; и начин којим свако друштво хришћанско брани своја убеђења религиозна.

Друго: нужно је да се упозна каквим се научним методом служе ти научењаци при излагању своје науке; јер то је прва и поглавита ствар у свакој науци, па и у богословији.

Но да би се човек могао упознати с' вишереченим трудовима науке људа западних по богословској струци, без сваке сумње требало би да се находим у „благопоспешествујућим“ околностима, а то већ немогемо казати о нашем људима бар о већини, који се баве с' богословским наукама.

Имајући у виду то, мисмо у намери, да упознајмо колико толико наше људе, који се интересирају богословским науком, са развитком римокатоличко духовне књижевности у Берманији из новијег доба, представивши им у кратко, како се она развивала, и који су поглавити представници. Пређимо на саму ствар.

Књижевност и научна радња римских католика у Бер
манани била је у новије доба оширила и живља, него ли у другим земљама римокатоличким као у Италији, Француској и Шпанији. Узрок је тај, што је код њих научна радња била живља и обилатица, сам положај њихов у средини протестанског света. Окружени са свима страна протестантима, они су се морали сукобљавати с нима тако ређи на сваком кораку и ступати у борбу за своја религиозна убеђења. А зна се по природи људској. да борба увек усиљава у човеку іаку енергију, напрење како умно тако и физично — и бистро проматрање научне радње, како од стране једне парта, тако исто и од друге. Из тих узрокова ђерманска католичка богослови у својим научним трудима одликују се строгом научношћу, и доиста су много допринели користи својој цркви.

Успех у научној радњи римокатолика у Ђерманян протестанти приписују своме упливу, и ако ћемо по души да кажемо, то је сушта истине. Неможемо рећи, да су учени католици ђерманска позаимљивали од протестаната идее, но само метод у науци, разлагању и систематизирању употребљавали су у својој књижевној радњи у корист своје цркве.

Умна снага ђерманских римокатолика у данаше доба у средеречени је у тибингенском свеучилишту (у Витембергу) тамо се налазе два свеучилишта католичко и протестанско. На римско-католичком свеучилишту добио је изобиране снажни борац за католичтво чувари Меллер представник полемичног богословља. Његов уплив по том делу науке опажа се и до дана данашњег. Найвише се прослави он својом „Символиком“ којом је из основа разрушио пређашњи школастички метод у излагању те науке. За Меллером сведује Алциг писац знатни збор своје „црквене Историје“ која се сада у свима католичким духовним заданима употребљава као руководство. Његова Историја одликује се тиме, што се он нiје придруживао правца љетописног у излагању историјских факата, као што су то чинили
његови предходници. А узрок је томе, без сваке сумње добро познаство Апога с' научним историјским трудима учених протестаната као например с' Нещердером, Хазе, по чијем је методу и он седовоа у излагању своје историје црквени.

У новије доба много је припомагао римској цркви у Ђерманпи тако звани романтички правац. Находећи се под ушливом тог правац, многи учени протестанти остављали су своју веру и прелазили у римокатоличку. Ти учени протестанти, прелазећи у римску цркву, без сваке сумње допринели су велике користи богословској књижевности римско католичке цркве. Између поназнатних поборника за благо и напредак „папства“ био је Леополд Штолберг, који је умро око 30. године овог столећа. По рођену, по своме васпитању, по поимима и животу, у кратко и по теду и по дуци, од пете до перчина прави аристократ, коме се никако није допадало то код протестаната, што тако живо саучешће у делима црквеним прима и „бујни демос.“ Осем тога по његовом унутарњем срдачном расположењу, није могао трпићи ладног одлучни рационализам у протестанству, који не може задовољити религиозно осећање људско. Прешавши у римокатоличку цркву, он је постао ревносан борац тих идеја, које римска црква проповеда. Штолберг је написао историју римокатоличама, у којој се нахоли богати материјал историјски. Можемо споменути још и о Фридриху Шлајдену, који је написао велики број сачињење против протестанства и о Вердеру, који је пређе био протестански свеште
tik. Његов поиав на пољу католичства био је велики добротак за римско католичко проповедништво. Знамени је јошт и Филип, који је написао каноничко приво римске цркве. Сва посебна узаконења римске цркве, он је систематизирао у једно цело.

У општем римско католичко ђерманско богословље главним начином обрађено је у области црквено-историјској. У
тому одношају особиту пажњу заслужује да се спомене један из сувремених журнала „Theologische Quartalschrift.“ Без сваке сумње међу католичима ђерманским има иош много других списатеља, али су они од мање важности, па зато их нисмо ни спомињали.

Н. Петровић.

Новости.

У последње време опажа се јако сближење америчке цркве са нашом православно-источном. Сви бољи и озбиљнији људи америчански путујући по источно-православним крајевима, хвали и не могу да се нагледају наших лепих религиозних обичаја и обредности којима је тако обилата црква источна осуђујући у исто време ону претераност у цркви њиховој, по којој су они удаљавајући се мало помало од свега оног, што спада у обредност, довели богомољу своју до тога, да се ова састоји само из једне јединствене поуке у цркви и више ништа. Опажући ову празницу они често чине покушаје, да у своју цркву уведу по нешто од оног, што се данас у нашој цркви налази, и што је било и код њих у прво доба, но лакомишленошећу појединих управитеља избачено и уништено; а ако у том невиде успеха, то често остављају своју цркву и прелазе у нашу правоославно-источку, да постану њени чланови. Тако између осталих можемо овом приликом извiti за некога Јакова Кристила из Нjuјорка, да је ово дана прешао у источну цркву и шта више рукоположен за свештеника. Цариградске новине „Византија“ у 125 броју ево шта о том говоре: „Јаков Кристил свештеник протестански из Нjuјорка, неожењен, стар 30 година, врсан богослов, професор љелинског и латинског језика у гимназији исте вароши, проповедник у једној од цркава Нjuјорских, писац разних богословских
издања, од којих је наизнамењитије дело његово — "исто-
рија о начину крштења у старој цркви" дошао путем пре-
тресава и изучавања црквенике историје до убуђења, да
је истинска црква христова, сачувана, колико је то било
у могућности, до данас понајбоље у православно-источној
цркви, јави се патријару цариградском и изиави жељу пре-
ћи у цркву источну. Патријар га радо прими, и кад се у-
вери о доброј способности његовој и правој преданости на-
шој светој цркви, рукоположи га по начину наше цркве за
свештеника, те тако из протестанског свештеника начини
свештеника православно-источне цркве."

Може дати Господ да ће се она молитва наше цркве,
"о благопостању свогих љубитеља цркве и соединињу свега",
начине или дочини остварити, и да ће потоње човечанство до-
чекати и видети да у свету хришћанском нема више до је-
дине, свете, саборне и апостолске наше цркве.

И Е К Р О Л О Г .

Стојан Недељковић, свештеник Соколовички, у окр. Књаже-
вачком, у 75. год. своје старости, умро је 30. јануара 1869. год.

О Г Л А С И .

Іерођакон из манастира Јошанице, рукоположен је за Јеромонаха.
Момир Деспотовић, учијељ конњуски, рукоположен за ђакона
13. о. м. а за свештеника 14. о. месяцца је постављен за капелана
пољанске нарохије, у окр. Јагодинском.

Н А З Н А Ј Е .

Умолавају се она г.г. уписници који наш лист недобијају
уредно да нам іако која ње ње пошта најближа; јер ако има не-
уредности, она независи од експедиције, већ од тога, што уписници
— требујући наш лист, не казају нам преко које поште, или лица,
које је у месту гдје пошта постоји, да ћи им се лист шаље. Ур.

ШТАМПАРИЈА НИКОЛЕ СТЕФАНОВИЋА У БЕОГРАДУ.
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.

ИЗДАЈЕ И УРЕЂУЈЕ РЕКТОР БОГОСЛОВИЈЕ ПРОТА НИКОЛА ПОПОВИЋ.


Слово у прву недељу великог поста. *)

"Пречистомо ткоемо образа поклањамса благај."—

Овим речима света црква призивање и опомиње нас верна чеда своја на значај и торжество данашњег празника, кога она прославља. И благодарећи милостивом Богу, њен матерински глас и опомена, њене речи обраћене к нама нису остале узалудне. Оне су насле одзива у нашем побожној срцу, па зато смо се и скупили данас у свај храм бољи да неупимо жељу наше матере цркве и свечано да одржимо торжество православља и возносимо свети икону у цркви православној. Но му браћо, с тим нећемо Бог зна шта учинити од своје стране, и врло ћемо се ладно одазвати на материнске опомене њене, ако ми дошавши у ово свето место, да се Богу помолимо, ограничимо се само једним ладним поклонима пред свитим иконама неуразумевањи: како треба свете иконе поштовати и од какве су важности она за нас православне хришћане?

Надамо се да нема ни једног православног хришћанина, који би се сумњао у томе да не треба поштовати свете

*) Говорио јуће у београдско-саборној цркви Н. Петровић.
иконе. Но морамо признати, да има међу нама многих и то добрних хришћана, који приљежно долазе у цркву, усрдно се Богу моле, кљањају се светим иконама и љубе их; али што је поглавито може бити пеезауму смисао тог поштовања. Па зато мислимо да ће бити од користи за нас православне хришћане, ако данас као на дан восстановљења светих икона прозборимо коју реч о поштовању икона у овом храму божијем, који је тако богато украшен њима.

По учешу свете вере наше и цркве православне, икона нису ништа друго, до свештене слике, на којима се живо представљају предмети наше вере, љубави и надежде. Што икона постоје у нашој цркви, она имају основа у са мој науци божанствене, а и у природи људској. У светом писму говори се, да је сам Бог заповедио Moисеиу, да начини два лика златних Херувима, и да их постави на ћивоту Господњем, те да би народ кљањајући се ћивоту, кланкао се и Херувимима, који су стајали на њему. Даље свето предање црквено казује нам, да је сам Спаситељ наш изобразивши пречисти лици свој на платну, послал га болестном кнезу едеском Ангару, који је пламено желно да види Исуса Христа, и од кога је, по чему је видио пречисти лици Спаситељев добио изцелење. Црква православна јошт од самих првих времена свога суштаствовања, уважавала је и поштоваља свете иконе, у крашавајући њима храмове, ради по божног осећања и наравственог у савршавања својих верних,

Но да видимо, да ли има основа за то поштовање светих икона и у нашој природи? Без сваке сумње има. И не праву мисле они људи, који говоре да икона нису нужне, да оне неодговарају природи људској иер тим поштовањем ми као да се понижавамо до идолопоклонства. Не треба заборављати то, да се човек састој из душе и тела, да он живи у овом свету под условима простора и времена, на због тога да дух његов и неможе другчије радити и кретати се по само средством спољних форми. Из тог узрока
црква наша разумевајући добро природу људску, устано-
вила је тај побожан обичај да имамо у храму и у својим 
домовима света изображења, да их поштујемо и да се 
пред њима молимо, како би посредством тих спољних зна-
кова почитања доводили себе и до унутрашњег савршевства 
у вери и побожности. Одбацевати значај икона у цркви, и 
друге спољне обреде наше свете вере и цркве, то је толико, 
колико заборављати, да смо ми људи, и да нисмо само је-
дин чисти духови, неразумевати као што треба при-
роду човечију. А што се тиче тог прекора, као да ми по-
штујући свете иконе и клевајући се њима надамо у идоло-
поклонство, то је тај прекор сасвим лажан и неоснован.
Јер хришћани поштујући и клевајући се светим сликама не-
обожава и непоштује само вештество из кога су оне у 
стројене, већ одаје почаст и клева се мислео оним ли-
цима, која су на иконама изображена. Таквим начином хри-
шћани поштујући иконе и клевајући се њима, поштује и 
клева се оним лицима која су на иконама изображена. Тако 
нас учио том предмету наша света вера и црква пра-
вославна.

Поштоваваје светих икона, важно је за нас православне 
хришћане у многим односима. Долазећи у храх божији и 
глевајући на света изображења, душа наша узноси се од 
овог земањског света, где нас окружавају многе беде и не-
боље на небо где влада мир, правда и блахенство. Сваки 
онаи, који је испитао у животу своме какве беде, подврга-
вао се разним опасностима, коме отац, мајка или син на 
самртној постели лежи, који је претрпјео какве неправде и 
узврде од људи, оклеветан и принуђен да подноси злобу и 
пакост људску, на нигде неможе да нађе помоћи и заштите, 
тако ће за цело ваћи утиче у душу својој топло изруђи 
своју молитву пред иконом светог Спаситеља или ти как-
вог угодника божијег тражећи помоћи и заштите с' неба. 
У таксим околностима живота нашег изображења светих бо-
жих праведnika и мученика могу успокоити плач душе која страда, коју гоне, и која тржи утиске и заштите. Но осем тога што иконе бивају од користи човеку хришћанину у несретним околностима живота; оне још и у својим изображењима износе нам дивне примере врлина хришћанских: трпљења, великодушности, братољубља, ревновања за веру и правду, примера уздржавања, чистоте, целинудрености, дјевствености, оданости Богу и ближњима својим. Сва ова лепа својства свете вере наше изображена су на светим иконама и ми гледајући њих и чествуроћи их можемо се кренути у вери, побожности и наравствености хришћанској. У кратко, на светим иконама представљен је сав унутрашњи карактер и дух наше вере коју ми исповедамо.

И тако браћо! светкујући данас празник, воспостављања светих икона у цркви православној, имајмо увек на уму то, да ми као православни хришћани дужни смо дубоко поштовати и уважавати свете иконе и с њима укршавати не само храмове но и домове наше. Поштујући света лица која су на иконама изображена, старајмо се да живимо и радимо онако, као што су та св. лица, која су на њима представљена. У гледајмо се на њиво хришћанско живљење, које украшено са таквим лепим и високим врлинама и добричнистима. Но нека то поштовање буде достојно и светих икона а и нас самих. Нека се оно изражава у нама у нашем ерцу и мислима, а не само у ћедином спољним значајима, без саучешћа душе наше. Нека свете иконе, као видљиви образи, покрећу у нама невидљиве мисли, осећања и тежње наше свете вере, како би у стању били, подражавати делима оних светих лица, која су на њима изображена. Нека се примеру у то време, кад ми стоимо пред иконом распетог Спаситеља или каквог божијег угодника, душа наша узноси мислео к изображеном лицу, толку молећи се да оно нам грјешним пошље своје милосрђе и небесну помоћ. Само ако будемо тако радили, дјество светих ико-
на на нас хришћане може бити благотворно и душеспаса-
вајуће. У противном случају, ако ми будемо немарно и не-
брежно приступали к светим иконама, ако их будемо зло-
словили речима или именем, то тада не само да неће оне
нас уздизати и кренути у вери, моралу и побожности хри-
шћански, него ће служити нам на наше осуђење у оскор-
бљењу Бога и његове светиње. И донста зар то није стра-
шно оскорбљење Бога и светиње божије, кад по неки чла-
нови цркве, долазећи у храм божији с неким пренебреже-
њем и немарношћу односе се према светим иконама и
другим богослужбеним обредима наше цркве? Зар се тим
неоскорбљава светиња божија када ми пренебрегавамо од
своје стране да учинимо прву и поглавиту дужност, коју
сама света црква препоручује, да се прекретимо и покло-
нимо пред светим иконама, кад дођемо у храм божи. О та-
ковим члановима својим света црква горко жали вапнући
ка Господу Богу заидно с пророком „Вижед Господи, ако скор-
блио погибаша синове мои.“ О! нека нас Бог сачува од оваквих
грозних и поражавајућих речи матере наше цркве. Нека се
у народу срећем и у будуће као и досада чува та света цр-
кве наше установа о поштовању светих икона те даби
могао кренути се и напредовати у правој вери и побожно-
сти хришћанском.

Па зато браћо, одзновимо се као верна чеда цркве пра-
вославне данашњем материјском гласу њеном и за писаћи
из дубљине благодарног срца за њејно са њој: Пречистому
твојему образу покланjамс|: беги прослајше промени пре-
грешени наших Христе Боже наш. Амин.

Нешто о добротворном уплеву природе на душу.

(од Ђ. Живоцина)

Разуман човек, исто тако као и пчела, може из свега
извлечити за себе цену поуке. Но ништа тако није обилато
(осем св. писма) са овим поукама као што је природа, која потпуно представља слику божијег савршенства. „Не-
кеса покрдајте слику божију, твореније же рока његовог кош-
криват тврда.“ Свето писмо, а за њим оци и учитељи цр-
кве, и сви мислиоци — радо су се користили овим исто-
чинком који никад не пресушава. Какве је лепе примере узимао из природе Господ наш Исус Христос! Одлична
црта Његовог учења — то су поуке које он узимао из природе. А међу тим, не треба мислити, да, користећи се
природам као једном поучном књигом, треба — бог зна
какво особено знање и велика способност. Природа — то
и књига, која је написана — тако јасно и разговетно, да
је лако може разумети и читати сваки, па шта више и не
испек — прост човек. Духовне поуке, и при најмањој
нашој вози, представљаи се у природи скоро саме, —
саме обраћаи на се нашу пажњу. Нема језика, нема тог
наречја, на ком се не би чуо глас небеса, која пропове-
даи славу божју (пс. 18. 1. 4.) Невидљива својства божија,
Његова свагданина сила и божанство, од самог саздања света
свагда је била видљива у Његовом творењу. (Рим. 1. 20.) За
то они људи, који живе ближе природе — свагда биваи
пуни таквих мисли и сравнења — позајмљених из природе.
И ма како да је велики значај природе с те стране,
али виша васпитаваица сила њена — састои се у прекра-
сном дејству њеном на човека. Природа дејствује на човека
без његове воље, без његове жеље, и при том тако, да он
незна то дејставо, и шта више, мучно га може и поимити:
њено дејство тајно и оно се неможе одбити. С приро-
дом смо ми везани са хиљаду најачих веза; наша су чу-
ства тако мудро саздана, да су она највернији проводник
тих утисака у нашу душу. По овоме се може рећи, да је
dуша наша, као неки музикални виштренет — штимо-
ван с природом у један глас (тон); зато тако чудно дејству-
ие хармонија природе на сваку не покварену душу; само
једно удвање од природе, и непрецидно вршњање у мајсторској (искусној) сфери — ослабљава те везе с којима смо ми везани с природом. Дејство је природе неизменљivo: човек удућен у природу, са свим је страна обкољен њом, никад неможе сасвим изаћи из под њеног уплива. Ма где он био, он ње свуда видети над собом прозрачно небо — дану осветљено сушцем, а ноћу — накићено ми- знуним звезда, као што је накићена царска порфира драгоценим камењем. Шта више, у сред велике вароши, где су утисци природе угушени са многим предметима и ути- цијама варошког живота, па и там човек није са свим лишен добровольног природног уплива. Природа је — тако рећи навезњива, она се тајно подкрена у душу варо- шког становника и својим животном упливом, ма колико толико ослабљава умртвавајуће дејство загушћиве варошке атмосфере. Тако пролетни ветрић провећавајући кроз отворен прозор, освежава заражени ваздух бедне колибице. Шта више природа проницава и у тамницу, где сужни с прекрштеним рукама замишљен седи; златни зраци сунца, подкрашени се у мрачан стан његов, осветљавају његову страдалук душу коју трзају учинењи греши. Ово добротво- рнно дејство природе са особитим превосходством изражено и у једној старој легенди. "Под мрачним сводовима, с потав- ншелом лицима, из којих се читала — мрачна завера, седили су картинали и предати римске курни, састављајући заверу на убиство; на наждапнут пред отвореним прозором кроз који ћараште севка ваздуh с мирисом пролећним, на мирисљави багрем долети певац пролећа — славуЈ, и под мрачним сво- довима одјекнуше триле веселог гласа његовог. На мах — преобразише се мрачна лица, старачке боре на челу изгладише се, у очима засвети се радост, умиљао смење завира на сувим дотле скупљеним уснама; и на мах сурове судије заборавиша своју крву заверу; на мах постадоше људи. Но ах! све је ово трајало
за кратко.... Певац пролећа — прну и одлети, а с њим и магновени чар. Прелати помислише да их сатана искуша-
ва, оградише себе крским знаком и опет се повратише к
својој мрачној и крвавој завери."" 

Да би се још боље доказао добротворан уплив природе,
на душуто је нужно почешће назазити из загушљивог ваздуха
и поквареног варошког живота, на чист ваздух и у непо-
кварењу природу. Са сваким кораком и обртајем точка на
вашим колима, које вас удаљава од ларме варошког живота,
ви све више и више опажате у себи као неко прерођева. 
По мери тога, како се ви будете удаљавали од ларме ва-
рошког живота, она мало по малу утишава се у вашој
души, и вас почиње обузимати пољска тишина, лепе шуме, 
и спокојство природе напуњава у вашу душу. Све оно
што вас је узнемиравало у зиданама вароши, све бриге које
су вас као нека мора давиле; све мисли, све страсти и љутње
које су вас трзале као истрећ глобул, — почињу изчезва-
вати — као мрачна сновиђенка, као што ноћна маgles и-
чезава од зрака сучишни. Много што је се ваша чинило
најважниjом задаћом вашег живота у зидинама варошким,
поиављује се сад тако ситним, тако нипштаним. Да ви и сами
неразумете, како је све то могло вас забринути и узнеми-
равати. Ња више, највеће жалости ублажаваи се увама када
се ви назазите у наручињама природе. У простом сближа-
вању с природом, вели учени Хуболт, и у једном само ваз-
духу састоји се таина сила; уплив је природе и радостан
и кротак; она освежава и укрепљава уморен дух, смирава
срце, које је жалошћу најдубље потресено, или разиграо
под упливом страсти."

Одкуда ова чудна и животворна сила природе? „Стро-
ги и узвишени карактер, који је тесно везан са овим ду-
шевним покретима, Хуболт вели, да он истиче — скоро
из несазнаваиућег осећања, и из унутарње законитости при-
роде; такав картктер свезан је вечно са утицима који се
вечно повтораваў у саццаўчам, і коін адкрываў у сва-
кої поўдності општы план своёй організацыі; он се на
последку усяўва контрастом чувствено — безконачног, окн-
ченным зведлым небом, непереледним равным, покрытым
маглам хоризонтом океана і нашым сопставным ограни-
ченойшчы коіу смо се стрэмыл да победимо.

Дивно изображана уплив природе на душу св. Григо-
рніе Ниски. „Кад іа выдим, вели он, узвышены степе, до-
лние і равнице, покрыте травом коіа іе изнова порасла, і
различно лышце — одело дрвеща, а пред моім ногама ми-
ршлявау лилію (цвет) у крашэну светлым боіама; кад
іа гледым у то широко море, са безбрэённым виігама і таласима
тада душу моіу обузвим нека непоімлява жалост, коіа іе поме-
шана нечым-прыятным. Кад у іесен несезаваіу с дрвеща зно-
довы, отпадне лишце і суве гранчыце остану, — тада, при тої
вечной, і правилно повтораваіўшої се промені, ми непеволь до-
лазимо у хармонії с природом. Ониі коіу іе пронкіо своім
оком у те промене, ониі потпнюю зна ніштаюпост човеншшпред
величыцвтм васіоне.

Где і у каквом краянчку земле може біты човен ли-
шён овых високих і светлых утисаха? Не само дивны ви-
довой природе, поражаваіуічі на прын мах нашу слабу душу
своём могуіным действом, но и сами обичны прости ёнени
поіаві потрэсаіу узвышена чувства. Шта іе простіе од
обичшь ныве, і обичнаг листа, или каквог извірица? али
погледаите каква чувства узыбаўваіу ти бедны и прости пре-
метн природе у осетлўвый душу, і не само оца і учытла
цике, какав іе н. пр. біо Григорніе Ниски, но и у светскаг
поіето коіи ніе Бог зна како предан религіи, вец на про-
тив — вище одан светскім насладама.

Нико ніе тако спосабан да се зближі са природом, као
женски пол, коме іе природ schemas ёнеку організацшчы, і
фацінія чувства него ли мушком полу.

Но говореша ово, ми се страшымо да нисмо погре-
шили, бар у толико колико би се ово могло однети нашим варошким госпођама, које мало цене ову оживљавајућу силу — природу. Шта је лепше од пролећњег дана, има ли такве музике, која би била устању покренути душу, као што је устању то учинити певање птица, и румена зора, кад је ваздух — ова животворна сила, најчистији и најпријатнији и кад се он најлакше дише? Та није се бадава у поиете излива ова песма:

„Лепо ти је рано уранити
У прозорио кад славуи поиу.“

Но шта се ради по варошима у то најпријатније време? Зора зарудила, свуда тишина влада, погдекоа бака с тестиницом у руци — трчи на чесму да завати студене водице; погде који кочиааш, упрегнувши своје коње креће се полагано на реку или извор да завати буре воде; по гдје који момак обесно свој зембол — хита брже на месарницу, како би лепши тал говеђине добио; на балконима види се по гдје која служкиња, она полагано тресе ћилиме, перетише по собама и то тако лагано да је нико не чује; по неки земичкар, упртивши своју корпу, трчи по улицама, да би што више свог еспана протурисио; по неки селац, запођивши близу варошни онаска своје воче, и хита на пијачу како би скорије своју тара продао. — По гдје која селаичица, преметивши на раме своју обрамницу с пилићима и меком, хита на пијачу да се час пре ослободи свог терета — ето кога човек може видети у то најлепше и најпријатније време дана. Но шалоне на спавајућим собама варошанака иош затворене; оне у наручницама Морфеа иако бораве свој сан. Мушица, то најбезобразније створење, та и она не би се смела изврсит само да зна како је то не пријатно за уво спавачице — варошанке. Девет сахата, звоно звони, по гдје који старчић, с пталићем у руци, по гдје који зидар у својој белој џоки хити на јутрење а варошанка тек се онда успавана буди. Њено лице бледо, збркано, очи подадуле, зевање напало, и ти Боже знаш какви ту незгоде нема. После једног сахата
доручак, a затим један сацат на тоалет, i тек окољо једанацт — аиђ на свежи ваздух. Један јe тo уранак, он мало до притиси користи здравље. Дакле ево какве су наше љубитељке природе и иутарњег мајског дана, којима ми такву способност приписа смо. Њима није стало до природе, они њу мало разуму на ако каква госпа случајно и прочита овај мали чланчић, о чему ми врло сумњамо, то сва ова размишљења о значају и упливу природе — њој ће се показати чудноватим, и да се ова размишљења одно се другој некој планети, a не овој на којој ми живимо.

Нe, природа је целомудрена лева, она се бош варошке граје. Ако хоћете да осетите благотворни уплив њен, и жељите чути и видети њу: то, кад изиђете из варошног напоље, ви оставите сав варошки живот, отресите прах с ногу ваших, и са благовешћеном миром о Творцу природе предаите се у њена наручња, и с пажњом саслушаваће њу: тада ћете ће потпуно разумети, тада ћете видети њену дивоту, ви ћете ћасно чути њену хармонију, ви ћете заволети њу и њена животворна сила тек ће се онда излити на вас. Истина, да се на једанпут не свршава тај преокретај: то не иде одма. Ако сте се ви много находили под упливом варошког живота, то хармонија између вас и природе не може се одма подударати, и за неко време, ако ви живите у каком сеоцу, вама ће на први мах бити врло невесело. Најпоузданије срество, да се човек што скорије зближи с природом, може бити сеоско газдинство, и ма колико толико занимање са земљерадништвом. Поразговараите се са седаком, с баштованом, и ви ћете наћи код њих више љубави, и много већи поим о природи него што ви имате, па ако сте ви свршили и велику школу. Заћто је то тако? a ево зашто, што се они налазе много ближе к природи него ви, што они просе од природе дарове плодова и добијају их. Природа је за њих мајка — ранитељка, која рани њих својим социалма. Свака травица око које се зем-
љерадник труди и полива ће, њему је скоро тако мила, као рођено дете. Међу земљерадином и том травицом постоји жива нека веза, и чини се да они чују куцање њеног срца. Таким начином, ако вам ће Бог дао, те имате земљице ма колико и ако желите да се зближите с природом, ви сеите, садите и заливајте. Без сумње, овим ми не велимо тако, да ви морате извршавати у вашој башти оно, што ће у стању учинити само ваш баштован, већ разумемо лакше ствари, које ви можете без сваког зноја радити. Ако нема те сеоског добра, ви имате ма и мали комадић земљице близу ваше куће, — начините малу баштицу, засадите ће већем, и трудите се над њом. Немате ли и тог малог парчета земље (што код нас ретко бива), ви донесите у вашу собу две- три саксице, напуните их земљом, посадите већем, па и то ће вам много помоћи да се бар, ако не са свим збли- жите с природом, то ћете се колико толико упознати са овом чудотворном силом.

Цветић је најдостојанственији представник природе. Он има усеби особиту неку красоту и дивоту. Он је посебно ванштољено творачке мисли, исто тако као што ће и стих ванштољено поетове мисли, и на послетку — он ће идти од најлепших стихова у поеми сазданог света. Нека он послужи символом вашег саузда с природом. Старајте се о њему и његовом развију, и ви ћете се уверити, да ће се међу њим и вама појавити нека симпатична веза: ви ћете за- волети тај цветић као неко живо суштаство, и његово цветање живо ће вас радовати. Кад се поче развивати његов венчић, вама ће се чинити, да се пред вама отвара, и с њежном гледа на вас ок'о милог суштавства. Разуме се да то није ништа друго но мисао, али не такова мисао, као што ће и пр. у безпослено варошанке. Ове мисли складљу по- иезну, оне наслађавају наше срце, а главно ће то, што оне уносе у нашу душу много лепих осећања, много љубави и њежности. У души која је освежена подобним мислима, не
може бити места злоби и крвавим заверама. Кад тако заповите цветове — ова њежна и красна суштаства, ви ћете у њима заволети и сву природу, заволећете све у чем год има ма и једна искра живота, заволећете и своју браћу. У цветовима, ви ћете видети нисоли урок, честоте, невиности, њежности, смирења и женске красоте. Кад кои од ваших љубимца — цветова — дрвори своје кратко-времено суштаствованье и преклони своју главу ви опажате у вашем срцу неку жалост, но та ће жалост тиха и слатка... Ви опажате, да међу животом тог цветића и вашим — има неког естества, т. ј. да и ваш живот није ништа друго, но живот јединственог цветића пред лицем вечности, с којом ће у сравнени и хиљада година као један дан.

„Чело Ћека икву трка дан ог њој вог, ико цврт један тако цвртет." (Псал. 102. с. 15)

Да, „цвртет.“ — Но благо томе кои није пре увенуо, но што ће цветао!

0 Историја хришћанске цркве.

Поглед на стране света до появе Спаситеља.

Историја цркве, т. ј. друштва верујућих у Исуса Христа дели се на историју цркве старозаветне и историју цркве новозаветне. Прва говори о створењу света и човека, о писује живот људи до потопа и судбе оног народа, коме је Господ даровао одкровење и благоволно закључити завет с њим. А у чему се састајао тај завет? Другим речима: шта је то управо завет? Завет је договор Бога са човеком а састајао се у милостивом обећању божијем — даровати људима спасење или послати им Спаситеља. Први људи преступљем заповести божије изгубише оно благо, које за њих беше приготвљено, а за њима и сво њихово потомство постаде робом греха и смрти. Нико век немогао себе
лакати да ће моћи помоћу своје сопствене снаге доћи до благенства и да заслужи опроштај грехова. Но као човек паде иви му се у помоћ безгранично милосрђе божије. Господ обећава људима избавитеља, и ово обећање своје по вторава он више пута у току целих векова, извлачићи људа вољу своју и сребраћићи их разним начином за дочек Спаситеља. Они, који вероваху у обећања божија и чувашу закон његов, састављају старозаветну цркву вожцу. То су били: патријарси, пророци, праведници који су живели до Христа. Црква божија умањивала се по кад кад до не веројатности: већина народа израјилског заборављање Бога и предаваше се идолопоклонству и пороцима. Но зато никад није била без људи, који су свето чували закон и с непоколебливо вером очекивали долазак обећаног Месије.

И обећање ово испунило се. Христос јединородни син божији дође на земљу, да страдањем и смрћу одкупи грехове целог света, да помири људе с Богом, и да онима, којим у њега верују, дарује живот вечни. Новоизбрана црква, коју основа И. Христос а распрострањено апостоли при саде ству св. Духа, састоји се из оних, који верују у дошањег Спаситеља, стараву се да испуне заповести његове, да из врше вољу његову, и који се крсте у име Оца и Сина и свет тога Духа, као што је Христос узаконио.

Неприкнена жива веза везује цркву старозаветну са новозаветном. Господ сам издао законе свом народу; он преко Моисеја уређује начин како да се служи и управља у старозаветној цркви; и у том закону, у тим обредима службе огледа се слика будуће новозаветне цркве исто тако као што се усвима старозаветним догађајима види прообраз цркве будуће. Пророци непрестано наспомињу о долазку Месије; о новом закону који ће се написати на срцима људским; о светлости великој која ће огранути оне, што седе утами; о сталности и непоколебљивости цркве Христове. И пророштва њихова оствараће се кад Исус сви божији,
дође на земљу те пострада ради људи, даде народима за-
кон свој и основа цркву своју.

Историја новозаветне цркве, по вазнесењу Исусовом
на небо, и саставља предмет нашег казивања. Ми ћемо,
da некако како се слово божије, које ђе проповедано у
Јудеи, разнело у најдальнjе стране света и снагом својом
препоређало у нов, бољи живот -- оне, који су ђе веро-
вали. Побрићућемо се да изобразимо радњу светих апо-
стола и других проповедника слова божије, примери жи-
вот првих хришћана, чврстоћу и трпљење светих мученика
и бораца за веру. А сви ови високи примери нека освесте
и нас, нек нам улну бодрост духа и тврду одважност —
служите Богу свима оним средствима, која ђе он по доброти
своји даровао свакоме од нас.

Сваком хришћанину као члану цркве Христове, потре-
бно ђе да изучава и зна историју цркве. Историја хришћане-
ске цркве није ништа друго до историја унутрашњег разви-
ја и у савршавања човечанства. Као што се у животу
сваког човека тако се и у животу сваког народа огледа
ћегова вера, његов закон, кога он признаје. А од дана на дан
као људи прелажаху у веру Христову, живот њихов по-
ствајање нарастањен, а тежње чистиће; закон којима су
се они управљали, постајање лепши; ђер су га морали уде-
шавати с образом нарастањег савршенства, које ђе пре-
поручивала и зактевала од људи хришћанска поука. Ми као
хришћани ни ђе у стању определити, ни степен просвете
ма које стране са ђим другим до тим, ако ђе закони њени
и обичаји слажу са законом Христовим као ђединим изво-
ром светлоче и истине. По овом историја о распрострање-
њу цркве Христове далеко ђе претежнија од описивања спо-
љњег нарочит живота, његових ратова и победа.

Догађаји историје црквене ђасно нам казују о сили и
благости Бога нашег, који позива све нас и свакога да по
зна истицу, да ђе спасе и да живот вечен наследи. Из ђе
ћемо ми видяти труде и страдања верних служитеља бо-
жаних, види ћемо да је црква била изнанпре с веома ма-
лим члановима па и то опколеним снажним и много-
броним непријатељима; да власти и сила устају против ње
и свима средствима старају се да је унитите, употребљава-
јући овда лаж овда насиље да снагом и лажним тумаче-
њем њеног учења подконча темељ, но да је све ово било
узалуд. Црква, коју одушевљава Дух божиј и чува свемо-
гућа десница не може ни погинути ни залутати. А на-
против сви покушаји њени непријатеља преокретају се
шо у корист њену и под надзором божијим послужи-
ше јој на славу и узвишени. И до данас црква исто-
чно-православна чува и негује у себи све оно, што је за-
поведио Господ својим ученицима и што им је у току вре-
мена саопштено Дух свети. Вера Христија разнесе се на
све стране света и као какво снажно дрво, које је пони-
кло из малога зрна горушица, осећава гранама својима цео
свет земаљски, дајући верујућим снагу, успокојење, уте-
ху, живот духовни са свима његовим благама.

Но пре него што би приступили к изложењу самих догађаја црквене историје, неопходно је да бацимо поглед
на стање ондашњега света кад је имао Исус Христос доћи
на земљу.

Осећ Иудеја, који добише одкровене од самога Бога,
сви други народи обожаваћу кумире, а наравствено стање
њихово беше што може бити жалостније и несрећније. Най-
силнији народ међ ондашњим народима — то беаху Римља-
ни: силом оруђа они покорише под своју моћну руку скоро
цео тадашњи свет. Но ако они и достигоше највиши сте-
пен ђачине и славе, њихово унутрашње биће беше тужно и
жалостно. Најгрће идолопоклонство или најпре безбожни-
штво сединено с грубим и жалостним празноверицама, го-
сподстваше у богатој и раскошној столици Рима. У богопо-
што нађено или религија римској не беше ништа, што би могло да подигне душу и да подпомогне човека у наравствености и добрин.

Све се било развратило, озлило, и заједно с мекуштвом и раскошностима дошло до крајних предела. Већина Римљана живљаше само ради чувствених задовољстава: сва им брита беше наистак се, напити се, повеселити се, слатко поспавати не мислећи ни на имине о нему ни о души својој, на тако у непремаћиво весељу, у дрености и нераду, успављиваху сваку снагу уму и моралну. Но овако пазан живот уче свакога за собом и кашитигу. У средини свега тога изобиља, на висини грдне славе и виличанствености земаљске, Римљани опет беааху сметни и невезели као што то и мора бити вавек код оних, који неће дивне своје способности да употребљавају нашто друго, до иедино на телесна уживавања.

И сами незабошићи већ мало у то време вероваху својим боговима, па и ако су њих свршавали у част њихову различите обреде и жртвоприношења по начину свог закона и обичаја. Али човек се рађа са жељом и потребом да верује ма у какву не земаљску силу и да тежи к познану истину; и док ове тежке нису угушене праћним и безполезним животом, дотле оне иедне устању су да уздрже човека од коначног пада. Но у Риму ових тежња готово и не беше: он беааху подављене шумом и сајином светскога живота. Напротив у другим странама а нарочито у Грчкој и у Грчкој у Грчкој још у снај: там се људи отнимаху да изнађу божанство и изуче у колико је могуће таине природе. Грчка, која некад беше снажна држава, у то време већ не беше самоцвала: она беше покорена од Римљана и састављаше идан део од велике римске царевине. Но и ако она беше потпала под Рим, она опет стаиаше над њим са својом науком и вештинама, каквих у оно време не беше у целом свету; јер са сви страна долазаху там људи да се чему науче. Грци који тако беааху учени, нису могли да верују
у оне лажне богове. По мимо оног учења које су им ста-
ри саопштили о боговима, започну и они сами да претре-
сају и изналазе њихово биће, да улазе мало по мало у
таине природе, у начин како ićе морао постати оваи свет и
da схваћаиу мало по мало цељ и опредељење човека. То-
жковаша и закључења њихова по самом својству човечан-
sке природе морала су бити различна, те тако постану и
различне школе или системе филозофа. Неки од учених фи-
лософа беђаху знатно узвишени, прославили људску врлину
и оставише ма и таман поиам о Богу и бессмерности
душе. Но без одкровења небесног човека, неможе никад до-
ћи до познавања безконачне истине; па зато и мудри фило-
софи поред света напретања лутаху умраку и тропиште свои-
шу снагу више у сумњи и противоречности, него ли у зна-
њу и истини.

Јединствена слаба зрака истина светлуше се у мраку
човечанског учења преко Јудеа, који онда беђаху разсејани
по разним странама света и упознаваху туђе народе с пои-
мом о једном Богу, Творцу света. Шта више већина од
туђинаца примаху закон Моисејев, чему ђако помагаше и
то што за 280, годину до рождества Христова, свештено
писмо беше преведено на Грчки језик веома распростра-
њени у то време на истоку. Но и ово мало правих поимова
које источници позајмљиваху од Јудеа, ни су могли др-
жати у чистоћи, већ су их измешали са својим чудноватим
и изнакарађеним басама, којима су се старали мудреци
источни да обиасне и поиаве природе.

А други народи, к богопоштовању римском или грчком
придружише још много којекаквих смешних басама и сва-
којаких празноверица. О странама славенским мало ко и
знајашће у то време. Зна се само толико, да су се у тим
земљама обожавали кумири или идоли.

Но ако ђе стање незнабошког света било тако жало-
сно, то да љ нећемо наћи што боље ако бацамо свој по-
глед на народ израилички? Народ кога је сам Господ изабрао, коме он с таквом брижљивошћу називао пуге правде — да ли он сачува у целости ону истину, која му је показана самом Богом? Да ли бар он један роди оним родом који се могао од њега изчекивати после толиких добричинаства и милости учинени му самом Богом?

Ми знамо из књига старозаветних, да су израиљани често заборављали Бога, да су нисли против њега, преступали закон његов, а примали обичаје незнатношће чинећи оно, што им није закон допуштао. Господ их није зато остављао без каћниге, али им није кратио наду на долазак Спаситеља — Избавитеља. У последњем столећу пред долазак Исусов, Јудеји већ беаху непрестано под туђом влашћу. Њих најпре покорише Грци, а затим Мисирци, Сиријанци и на посебну Римљани. Опарени у туђинству, они већ почеше да се презају идолопоклонства, и шта више је презрењем и наивећом мрдњом гледаху на њихово многобоштво; и сматрајући да их беда та није постигла ни са чега другог, до једино зато, што су преступали закон Моисеев, стараху се сад да га поднужу извршућу. Но срцем они не беаху тако одани Богу па зато и сами смишава и сами духа закона беше за њих неполо схватљиво, не поимљиво. Они исуђиваше све спољашње обреде, па мимљаху да тим једним оправдају себе пред Богом. Као своје сопствене заслуге износише они у похвалу добричинства, која им је Господ даривао, и хвалише се да су само они народ божи — избрани, а све друге народе презираху као да су одбачени од милости и благоволења божија. „Само ми јединимимамо права на спасење, говораху они, јер смо ми јединим само чеда Аврамова, којима је предназначен буђући слава и величанство." Па и саме награде, какве они изгледају с доласком Месије биле су награде чисто спољашње. Они мишљаху да ће он бити понајачи цар на свету, који ће их ослободити испод поданства римског и узвисити их над свима
народима. Они ни су могли схватити, да се у пророштвама о Спаситељу, говори о {цeврима} духа, о благама небеским и царству не земаљском, и да се по ономе треба спремати за дочек Месни{ем} покаяњем, смиренијем, љубави. Наравно да их је било и таквих, који су једва чекали да их ограње светлост Христова, али их је било веома мало. Познато је после овог, како је тешко то било за Јудеје — бити подаником оном народу, кога су они тако презирали и мрзили, и како су по овоме жудно изгледали на долазак Избавитеља. И сами Јудеи бејаху подељени на мноштво свакоааких секата, које никако ни су биле у љубави, већ напротив једна другој копала је ћаму тумачећи различито и смисао св. Писма и предања.
(Наставиће се.)

ЈЕДНА РЕЧ ПРОТИВ ПУШЕЊА.

Није одавно било време, кад су код нас људи по природном свом нагону осећали неку особину мржњу срцам дувана и срцам оних, који су се с тим занатом занимали. Ни је давно умукнула у народу на шем ни она прича, која казива да ће дуван накре никао на гробу Мухамедова и да по овоме он може бити дошутен само једним турцима а не хришћанима. Скороћић је и то време, кад пушење код нас ни ен могао видети тек овде онде, па и то код старих каквих чобана, којима је лула била као разговор, или код осуђеника и сужника у тамницама, који су с дуваном вишали на то да опишу своје живице и мозгове, те да тако бар на време забораве своје иде и своје невоље. Ни је велимо све ово било одавно, а међутим како емо се далеко у том погледу променили и пушење дувана не само на теорији но и на практици са свом брижливошћу почели сад доказивати и распрострањавати. Збиваја! профи те у накре по нашем народу, обиџен те села и вароши, треле и станове, школе и манастире — завирите и у наивече Отеле и у наиваже прчварнице, свуда и на све стране видите те, како се поднажи густа области од те јадне и сметљиве биљнице! И овај жалостан обичај тако напредујеи како, да увећем кругу, у већим кафанама и салама ви нисте у стању одсе-
дети вече, ако нисте и сами мајстор од тога заната: густоћа дима и емпра који из њега излази притисну ће вашу цигарницу и ви неће те моћи слободно дисати, ни отвореним оком гледати.

Па да ово раде само једни стари људи или бар они, у којим је цигарница већ очврсела и снага дошла до пуноће мужа, па му то зеле може бити и они не би тако непосредно шкодило, — то онет не би било ни по јада! Но ерце хоће да пукне кад погледаш да се са тим занимају више жутокњуница дечаци, па по незрећи и сами ђаци свију школа и свију разреда. И до скоро ови последњи бар ематраху да и то својег рода преступљење или ако не ваш преступљење, то бар за њих не прилично; а од ово две три последње године, као да се и то већ хоће да заборави. Сад већ није редкош видети ђака на улици како преспокојно чмари они јадну цигарницу а дим и на улицама се око његове главе облацима. Ако подиђете ви к њему да га опомните, да га посаветујете и да му кажете да то није лепо за њ ни у соби а то ли на улици, он се неће ни наимање од те опомене застидети; већ на против дразновено и отворено вама одговариће да и ће сад слобода, да ће он чело новог века и да по овоме пушће не само није шкодљиво, већ и корисно, нарочито за оне који се књигом занимају.

Дуван је пронађен најпре у Америци. Ондашњи становници почели су га записти употребљавати као неко лекарство против отровних (једоватих) животиња. Земља је код њих била обиљегнута шумом и рекама а у овима доста змија и акрена. Пушћењем или боље рећи, палењем око себе дувана они су разгонили те гадове, који су се бојали тог емпра дуванског као што се боје неког реда мушице и обади, кад ли палимо које какве корове и трке, те им димом допаћујемо. Но да ће има кад нас такав поља, каквих има у Америци и које би као неко лекарство захтевање употребљење дувана? Сви знати да нема. Ми пушимо само зато, што емо чули и видели да други пуше; ни пушимо зато, што и картараш игра карте, што и пишаница пије, — зато, што емо се мало помало на то научили, на сад немамо тврде воље да се од тога одучимо. Писмо преосвештеног и знаменитог митрополита московског филарета које ћемо ми овде наштампати, и које се односи нарочито штомцима духовног заведења показа ће нам још јасније причину тога зла и његове поседише. Ево то писмо од речи до речи:

Високопредобожки отац Ректор!

„Држим, да ви нисте заборавили они примедбу, коју вам учили ово дана она знатна једна особа усматрању том, да се у собама
подручног вам заведења веома опажа мирис од дувана? Тешко ми је и помислiti, да се такве особе, у којих је мисао гвагда чиста и наравствена, а суђење о предметима верно и зрело, морају тако одазвати о људима, који се спремаиу за више црквенскo служење, а овамо допуштити себе да с њиха завлада зло, створено поквареном вођом човека а ван природе! Ако в није против тога преступљења предписана извесна каошира, то се није предписала јединост за то, што се гледало на тај завод као на зрелие младиће, према којима се може имати поверени. А није ли за чудо да људи изменише себи новог рода глад, о ком природе пре није ни знала, и новога рода храну, о којој она није ни саняла? Посредством навике они учинише себе робовима наинприродније страсти и умножише број својих невоља учинишћи неопходним ово, што је сацевим било сувишно.

Но тај шкодљиви проналазак који је против обичног поредка природе и памети, да ли може бити корисан само зато, што га је већина примила и завела у суштаствену (тако речи) своју потребу? Људи, који су позвани да у овом свету раде што је намењено, смећу ли примати тако слепо обичаје, које примају други тек само зато, што нису дали себи ни наимање труда да поразмисле о оном што примају?

Стари закон препоручивао служитељима олтара: "вина и си." кера не пите, веда входит ве в скину священу или преступао штом вами ко олтару. (Лев 10 2), негледећи на то што се у другим случајима вино употребљавало као одобрено и благословено и шта више, приносило се у извесно време и к олтару. А нико вазда неће спорити, да хришћански олтар не иште иош већег благоговења него ли старозаветни?

На да ли е послед овоме дозвољено служитељу олтара хришћанског да приноси ка олтару не мирис од вина природно употребљеног, већ смрад идоване биљке узете у употребљење против природе и то по једној само пустој страст људској.? И звр не би боље било за свакога нарочито за те људе, чувати се израње од таквога на- вика, да им непређу у нормално стање, те да их тако наведе на грех, е којим никако не би се могло помирити њихово будуће служење?

О природном и законитом употребљењу апос. Павле рекао је: "не идим љачи мясо во већи да не соблагну брата моего. (1 кор. 8. 13) На може ли бити, да онај, који служи олтару или се спрема на то служење, рекне на против: "иа ћу да терах овако да пушим и угађам своји неприродни плодској жељи; па што ми ће стало што ће се други саблаживати?"
Чујем да они говоре "та то је ствар наивна; она није ником на увреди: не би требало о њој ни говорити. — Но ако је то за-
иста ствараца маловажна, то што се онје не опросте од ње већ се тако упорно држе и траже, да их нико несе зато ни осуђивати? Ни је ово шала чути ове речи: "горе тому человечку иже собла-
зив приходим"! Размислите, отац Ректор, и само овом, а нек
размисле и они који се налазе под вашим руководством. Ја сам с овим
непуним моју дужност, а желио би да и ви испуните вашу.

Писмо ово писао је 1855-те године, и вероватно да је поводом
његовим предузиманих вакава мерама против тога оштета за народног за
нашу младеж. Но овакве мере у садашње време биле би доста
слабе. Ми мислим да би овде требало предузети што стварније. Кад се мење акцији на кафу и шећер, зар се не би могао ударити
он и на дуван и то у 5. пута више него што сад постои?... Од-
посно наших ђака могао би се изменити закон који би том злу
могао досконачит. У противном случају ми ћемо до скоро тим
употребљавању дувана вмати у место праве деце само једне шкекавце.

jawna blagodarnost

Радујемо се што и овом приликом можемо саопштити читао-
цима, да се приложи у име фонда свештеничког мало по мало умно-
жавају. Тако између првих послао нам је ово дана Иван Николић
пар. Г. Крушевачки 540. гр. чар. да их томе фонду предао,
а то је добровољни прилог од
Г. Милице Константиновић пањиха Кучајског 180 гр. чар.
" Симеона Белоцелења " " " " Нересничко: 120 " " 
" Разина Лазаревића " " " " из Дубока 120 " " 
" Ивана Николаја " " " " Г. Крушевачког 60 " " 
" Стојана Матејића трговца " " " " " " " 30 " " 
" Љоце Ђорђевића настојника поште Нересничке 20 " " 
" Николе Јаковља земљорадника из Г. Крушевце. 10 " "
Света 540 гр. чар.

Надамо се да ће се и остало нашем свештенству, ималући овај
пример пред очима, а и ону корист, која га од ове будуће установе
очекује, порадити да се што скорије је подобним прилогима од зове.

Уреди
У народу нашем, вазда је бивало побожних људи и ревноштни приложника побожним храмовима, на ни седа неоскудева подобних доброочинилаца.

Пре неки дан, приложи Вуле Марковић тежак из Јагњила, окр. Крагујевачког цркви Ариљеској задужбини славних Неманића, а месту свог рођења, један диван покровца на часну трпезу; који врши њег шестнајест дугата; а Стане, супруга почив. Марка Лоианице, такође из Ариља, приложи нетој цркви једну кадионицу у вредности 80. гр. чар. Овај прилог намену Стану за спомен овом мужу Марку Предајући јавности ове драгоцени прилоге, свештенство цркве Ариљеке од душе благодари Вулу и Стане за учињени дар цркви, која ће се свагда о њиховом здрављу Богу молити.

Свештенци Ариљски.

Јован Поповић,

Јован Анђелковић.

Еснаф механизки и ђабарски, у Обреновцу поклонио је цркви обреновачкој један барјак у вредности — 95. дук. цес. Општина обреновачка, и свештенство нете цткве, ематра за дужност — јавно благодарити реченим двама еснафима за овај хришћански дар учињени нашој цркви.

О Г Л А С И.

Прва четврт године већ је на измаку. Умољавају се г.г. уписници да понове претплату до 10-ог Априла, јер по истеку тог рока ко се не јави и не плати неће добити листа.

Од досадашњих бројева имамо јошт дванаестину.

Уредништво „ПРАВДЕ.“
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
издаје и уређује ректор богословије прота Никола Нововић.

БЕСЕДА *)

Помиљи ма Боже по већићи твоји милости.

Пс. 50. ст. 1.

Са овом молитвом молио се Богу грешник, да би душу своју очистио од грехова. Но који је био тај грешник који се тако искрено Богу молио? То је био цар и пророк Давид. Он исповеда тешки свој грех пред Богом и саставља несму о свој падењу да га сви чују. Зато браћо треба да слушамо и да упомијемо ову молитву која садржи истинско покаяње те да се тако и ми научимо молитву Бога за опроштај наших грехова, јер је ово време свима хришћанима опредељено да се покаяју. Но пре свега треба да видимо да ли се овај грешник искрено или лицемерно молио? А то ћемо знати кад показемо шта је лажно а шта је истинско кајање.

I.

Лажно-кајући се грешници јесу они који се некају истински, од свег ерца, него само притворно, показујући своје

*) Коју је говорио Димитрије Павловић у Глажанској цркви прве недеље великог поста.
показање у спољашњим знацима. Но да видимо браћо да ли такви грешници получавају опроштење грехова? Заиста недобивају него већма себе осуђују. А да је то тако позовимо се на свето Евангелије и узимимо за пример причу о Митару и Фарисеју. Ми знамо по речима св. Евангелниа да су ови обоици ушли у цркву и молили се Богу. Но како ли се Митар а како ли Фарисеј Богу молио? Митар као сваки сирома смерно стајаше у цркви и из пријему Богу се молаше. Он је знао да пред Богом нико нисе чист па зато нисе смео ни очи своје подићи у небо; него је смирено гледао у земљу, био се, у дубини душе своје изговарао ове речи: Боже милостив вули мени грипоме. — А Фарисеј стајаше на средини цркве и молаше се Богу гордољиво викајући: „Боже! благодарим ти што писам као други људи или као оваи митар; долазим два-пут преко недеље у цркву и дајем десети део од свега што имам.“ О безумни Фарисеју! ти нечујеш после твоје горде молитве превелико осуђење? А ко те осуди? сам си се осудио, иер си се пред Богом као створитељем целог света гордио. Свети Јован Златоусти, о таквим људима који се горде и непознају своје грехове вели: „што се гордиш ти земља и пецео? Зашто се поносиш ти охолинче? Зашто високо подижеш главу твоју? Зашто се надаш на славу светску и на богатство твоје? Аидмо заједно на гробље да видимо какве су тамо таине? — Погледајмо! тамо је природа наша искомадана, тиела иструнута, беле се само иедне кости. Ако си ти, човече, мудар и разуман кажи ми ко је там цар а ко је простак? ко је гацда а коли је слуга? ко је учен а ко је незнатац? Гди је тамо лепота младости, гди је љубезан поглед, гди су мило-видне очи, гди је величанствени нос, гди су пламене устне, гди су румени образи, а гди је циаино чело? Није ли то све прах и пецео.“ Помислимо браћо на то, сетимо се последњег дана и док још имамо времена оставимо све наше грешне жеље
и покаїмо се, припаднимо Богу на молитву и споменимо речи цара Давида: Помилуй мя Боже по келићким твоим милостим. (Пс. 50. ст. 1.)

II.

А да би знали шта је истинито покајање, треба да изучимо молитву цара Давида, који се због тежких своих грехова Богу молио. Он из дубине душе своје моли се Богу: Помилуй мя Боже покелићким твоим милостим. — — — На иначе омили ма њову беззаконљву моега и њега моега очисти ма: (Пс. 50. ст. 1. и 2.) И занеста браћо страхашо ђело грех! Цар са висине пророчанског достојанства силази до нечистоте телесне на неостаје само у томе, него љубит продива праведну крв свога војводе Yruie и његових другова бранитеља отачанства. Прође многе времена цар Давид непознаје своје грехове. Он се моли Богу, исцуваја обреде богослужења и занима се са судбом поданика, а незна своје бедно положење, невиди куда се зарукло његово нечисто срце и у какав ђе грех пао. Найпосле кад ђе његовим срцем грех сасвим обладао, долази му пророк Натан, предлаже му једног богатог човека кој ље сицу отео од сиромашињег једну овцу и захтева пресуду. Цар таковом човеку изрича смрт, а незна да самог себе осуђује. Тада му пророк рече: Ти јеси стекорићк сви. Цар видећи своје бедно стање и свој велики грех, ћедва ље изговори ове речи: Сорешних ко Господе! Пророк видећи да се цар Давид од свег срца каће, јавља му да ће кази за његов грех постиги народ, а њега као истинскоаућег се неће се коснути. Цар чувши ове речи од пророка, оставља недовршени рат са Амонићанима, одбацује сва дела царских и обрћа се к покајању. Он оставља венац царски, заборавља трапезу и постезу и удаљава се од света као прокажени, и моли се у непрестаном наданљу на милост Божију. Са дубоким каљањем својим он седињаваше и молитву и мољаше се Богу, да би га поште-
дни за његов велики грех. И шта би? Бог га помилова и опрости му грехове.

Исказао браћо грехове цара Давида, и дознадосмо да је посебно опроштење грехова својих истинских покијањем и молитвом; но сада да покажемо наше грехове, за које треба исто тако као и цар Давид да се од свег срца Богу обратимо и истински покаијемо. Греси су наши премноги. То доказује осем свагдашњег искуства и свето Писмо које говори: да од самом срца излазе рђаве мисли, убици, лопови, лажни свдеоци, оговарања, која скриваве човека. Кад дакле само од срца толико грехови произлазе; то заиста сваки мора признати да су наши греси премноги и велики. Јер зашто се чине толике неправде по свету? За што није претежнија у нашем срцу благост и доброта, већ завист и освета? Одкуда то бива? Ни је ли отуда што су нашим срцем обладале гнусне жеље? Ми се нерадо примамо онога што је истинско, красно и добро; но више тежимо к ономе што је рђаво, гадно и гнусно, очи наше заслепљују страсти а срце наше нечисте жеље. Цару Давиду показао је грехове пророк Натах, и он је одма признао свој грех и поклао се, но не буде му то доста, него још одбацује сва дјела царска, оставља своју трапезу и постела, удаљава се од света и тражи усамљена мesta да би се Богу полазио за своје грехове. А нама иазвају наше грехове Пастири и учитељи црквени и уче нас да грехове наше исповедимо и за њи се каемо; но на жалост већина то нечине. Уместо да се удаљавају од сујете и од злих обичаја, и да се оставе својих рђавих дјела, они се још већма сујети предају. Давиду је опроштено било, јер се истински и од свега срца поклао; тако и ми браћо ако се поклајемо, сачувани ћемо бити од казни које предстоје грешницима.

Кад дакле браћо, само истинско поклање може умилостивити Бога, кога смо нашим гресима оскорбили; то при-
Историја хришћанске цркве.

(Наставак.)

Таквим начином стање целог старог света јасно казивао, како су слаба била сва човечанска средства да прости човека светом истином и да његову душу и учинјено у њему. Незнано је свет беше дошао до највишег страдања и умног свог развица и величиштвом земалским; па шта по врх света тога видимо код њега? Накриве идолопоклонство, грубе прашноверице и неверовање у све своје скоро своје светиње, разбрат и страшну пошареност у нарави! А из примера Јудеиа Господ наш Исус Христос доказао је, да нисе допреће за спасење што ће човек добити и небеско одкровење, ако само он озли своје срце против њега; да ће истина небеска допрети зрацима својим до оних само срдаца, који њу буду придумали са смirenjем, благодарносту и љубави, и да ће по овоме од потребе и наста воља ако желимо да добијемо небеску истину. Цео свет ондаћи беше ка у некој напрегнутости и непрестаној журби дали ће кад наћи праве светлости и спасења. Њутвише, у многим странама света беше се разнео у то време глас, да се у Јудеи мора до скоро појавити вођ, који ће покорити под своју влас све народе на земљи

И ево настаје то време. Близа Витлеема, мало варошице у Јудеи захори се на једанут песма од анђела, која јавља људима мир и радост избављења: „Слава ве виших Богу и на земљи мир ве људи стању благој и људи људи...— Христос.
си́н божи́н, Спаси́тел водства рађа се у Витле́єму од сири-ма́шће Деве́ царског рода Дави́дова. Цар водства — рађа се у пећини где су чобани затварали сво́и стоку; полаже се у иасле и пови́ча у пеленама, а велики до́гађаи ова́й иа́влља се од небесних анђела смиреним чобанима, кои́ му први́ долазе на поздра́в. У чудном казива́њу ієна́нглиста за ро́ђење Спаси́телева, види се ма и не іасно, цео правац ново́зазвева́не истори́је. Цар водства и іасле, бедни чобани и анђе́ли славе славу небеску! Небеско величанство иде успоред са ма́рчном зема́лском сиротином и слабошти́њем. И ово нас не́ће пора́жавати само иже́дном.

Ми би́мо непрестано вида́ти силу небеску у до́диру са слабошћу човечанском. Први посљедници Христови ништ су особите какве мудро́сти, ни снаге ни славе ово зема́лско има́ли. Он им прича о себи као о слабомо́ћном и смиреном; но они́ ће видети његова чудеса, чути његову по́ку. Разнети ње́гово уче́ње до кра́т зема́ле. Они́ ће одкрити себе горде́ливо, кои́ се уза́вау у сопстве́ну сво́му натуру и опиру на личне заслуге. Он ће се иави́ти онима, кои́ су смири́ни срцем, призна́и́ су нисптивност сво́ву, сву нужду сво́ву у помо́ћи од других. Тима ће он показа́ти небеску сво́ју славу; ове ће он укрепи́ти снагом сво́им, обога́ти блага́ма, оба́саша́ти светло́ћнем, пред кои́ому су веома и нисптивна и насила́ни игла ми́ра се́ро, и наилепши пронала́зци човечанског разума и човечанские сило.

И и́спу́ни се све ово, о чему ие наспоми́няо милосрдни Бож ио́ш од онда́ одка́д: ие сагре́шио први́ човек. Син бо́жни си́ђе снеба да просвети и крвљу сво́им одуши грешно́ човека. Он узимаће на се тело човечко; он живи с људма, учи их, лечи њихове ране, опрашта грешове. Он их зове на радо́ст и уте́ху: "приди́те кома́т усм труде́лачу и́си и овере́мене, и аз у́покоио вм." Он им доноси светлост праву́: "Аза́ всем се́б го ми́ру; сеча́ ве́руда во ми́х не преву́дете во тмь." Но загле́ния болеским славе зема́лске и охо-
ли — по својои нарави Јудеи, не познадоше Месниу Христа Господа у смиреном и кротком Исусу, већ га предадоше на смрт као зликовца. Одкупише рода човечанског свршава се проливањем крви сина божија; Он — неимајући никакве кривице, страда за наше кривице, мучи се за наше грехове, за наша безакоња; даето плеш свој на рани и лани на заушенја; умире на крсту да помири човека с Богом; силази у гроб, васкрсава и доноси свима васкрсење, а у 40-ти дан узнosi се на небо.

Но пред вознесењем својим Господ се побринуо да уреди и осигура цркву своју на земљи. Он обећава ученицима својим да ће непрестано бити с њима и с онима, који у њега буду веровали, да ће им оправити Духа света и помоћ небеску. Даје влас апостолима да вежу и држе грехове људске, да разнесу име његово по свима странама света. У пред смртној беседи својој с ученицима обавштава им учење своје: „заповест нову дајем вам да љубите друг друга, као што љуби вам Бог и волем вас. Јер по томе познаће те се, да сте моји ученици, ако т. ђ. љубав међу вама узраче.“ Љубав према Богу и ближњем — ево шта мора одушевљавати ученике његове, уливати им бодрост и трпљење. Господ зна да су они слаби и нејаки, и да ће дело, које им поручује, врло тешко; но обећава им Духа утврђивача, који ће их упутити на пут правде, који ће им напоменути све оно што ће он говорио и донети снагу и премудрост, која им ће од преко потребе за започето дело. Господ зна и то, да ће ученицима њegovим предстојало велико и тешко гоњење, па зато им још у напред говори: Ви ћете бити гоњени, апици, суђени и пред царевима и пред началицима ради мог имена. Но не брините се израчуните шта ћете им и како одговорити: ви ћете од мене дозвити премудrost, којом се можете противити.“

Кад је Исус последњи пут сакупио ученике своје на гори Елеонској или масличној он им повтори заповест да
иду и проповедају ђевангелије царства небеског и рекне им да не одлазе нигдје из Јерусалима дондеже облекуте са си-лојо свеће: Ја ћу вам послати оно што је мој отац овећао; а ви седите у Јерусалиму док се необучете у слагу већу небеску. Јован ће критавао водом, а вам предстоји до који дан крсти-ти се Духом светим.

И сами ученици Христови пису баш јасно схваћали значај и силу доласка Исусова на земљу. Ово схваћање мо-ralо се раскривати у њима постепено, спомоћу Духа света. А за сад они и после васкрсења Исусова очекују од Спаситеља да он ослободи народ од туђе зависно-сти и да поврати Ирачно првашњу славу и слободу. Па зато они питају Христа: "Господи! да ли пећеш бар овог лета подићи царство израилево? А Господ им одговара: није ваше дело да знате времена и лета јако отеж положи во свој о власти. Но ви ћете задобити слагу кад сиће на вас Дух свети и бивете ми сведоци у Јерусалиму и по целој Јудеји па до краја земље." Рекавши ово, он их благослови и узнese на небо. Дуго и замино изгледаху за њим ученици, докле га напослетку густи облак нисе покрио и док два анђела не сиђоше на једанпут е неба да им рекну: "Галилејци! што стоите овде и гладите на небо? Овај Исус, који од вас одлази доћи ће и опет таквим истиц начином, као што га видите сад да одлази на небо." Тек онда се ученици поврате у Јерусалиму ра-дујући се радошћу необичној. Узрок њихове радости, на-равно, било је милостиво обећање Исусово, да ће пребивати с њима до века и да ће им оправити Духа Утврешта.

Први глас о распрострањењу цркве Христове доноси нам ђеванђелист Лука у књизи ᾄδῆπεα апостолских, а затим и други апостоли у својим посланицима. Ми ћемо се придр-жавати ових књига и станемо говорити о времену апо-столском. А то ће за нас драгоцени дар што имамо богоду-ховено писмо, које неподлежи ни наимањој сумњи у својој
истини те тако можемо из њега изучити као што треба прво апостолско време. Обично љуб. да почетак грађанских друштава код свих народа изчезава умраку неизвестности, — а и ако се зна што о њима, то врло тамно и не цуноверно. Ова околност баца по велику сенку на историје грађанске; но у историји црквене то не иде тако: у њој је начело наиважније; а овоме начелу које је појашнено њен божанствени основач, мора она остати верна у постепеном свом развоју. Па зато ће овде бити веома важно и неопходно да изучимо време апостолско. А у додатак да рекемо и то: оно је веома приватно и радосно за нас; љер изучавајући то ми се можемо уверити, да је православно-источна црква, којој од сад припадају сваче, сачувала у целом све оно, што људи је оставило на аманет Исус Христос, и да је по овоме она одиста утврђена на основанци апостола и пророка Имауци самога И. Христа крајпутном каменем. (Еф. 20).

Постаралимо се да будемо достојни чланови ове свете цркве у коjoj свегда можемо наги обилати извор за спасење наше, за помоћ и успокојене.

(Наставиће се.)

Страдање св. мученика Ђорђа србина *)

Мученик Христов, Ђорђе, родио се у Србији, у окруженju Кратовском, од благочаствивих родитеља Димитрија и Саре. У шестој своjoj години, даду га родитељи учити се, где насекоро покаже врло леп успех; а затим изучи савршено художство златара. У то време умре му отац, оставивши га врло сиротним.

Одарен од природе особитом лепотом, младић овај победоце, да га не узму у двор тада владајућег цара Беаазита, па

*) Живот мученика написао је на Слав. језику свештеник града Совије Петар, који је био наставник мученика и очевидац његових страдања.
зато реши се оставити своје место рођенja. Он се удали у Софију, где се настани у кући градског неког свештеника, по имени Петра. Гостољубиви свештеник, радовао је се благочаравну и послушност младића, и поучавао га је по могућству свом у светом писму. Настављања нису остала безупшена, што је Њорђе доказао доцније не само речима но и делом, иер као што и по речима Спаситеља „Неможета град укритиса керх горы стог, ниже книтки скитали, и постаклајку љуг пода спадом: (Matt. 5, 14—15) исто тако и младић најпосле немогаше се сакрити од света. Мусломани, који познаваху Њорђа, са завишћу гледаху на добри Њорђев живот, и свима силама, стараше се придобити га за себе.

Да би достигли своју цељ, они избори једног од својих улема (учених), научног у њиховом закону, красно-речивог и искусног у препирању, и пошљу га к Њорђу на разговор. Лукави законик донесе му злату, и понуди га да му сални од тога неки украс и чашу за пиће и обећа му добру на- граду, а да би младића довео у располажење спрам себе, донесе му и њима, и започне с’ њиме оваку реч:

— „О кад би ти младић одрекао се своје вере, коју цео свет угњетава, и хтео примити — нашу веру, веру бла- гу и лаку! ти би задобио велику славу, тада би се могао оженити ћерком аге градскога, наследити град, бо- гаство, и тим начином учинио би се првим човеком код нас у граду; сви би те поштовали и клањали се пред тво- ђом лепотом. Зар је вредно, да ти, са прекрасном лепотом твојем останеш у тако бедном и ропском стању? Не, ти си рођен, да те миштво слугу окружава и служи.“ Саслушав ученога, Њорђе рече: „благодарим на свима твоим добром жељама; само ми кажи истину о свему што ћу ја тебе запитати; ћа сам већ слушао о теби, као о човеку, који добро зна преимуштства ваше вере. И тако дозволи да те
запитам: — та част и слава о који говориш, да ли је вечна или времена."

— „Времена, одговори му мусломан: међутим који буде овде проводио живот добродетелно и храно заповеди Мухамеда, тај ће се одавде преселити у раї." „А у чему се састоји ваш добродетељи живот," запита Ђорђе.


„Саглашавам се, да вера треба да буде добра, но у чему се састој чистоћа телесна" упита Ђорђе.

— „У оминању тела, и честом клањању“ одговори тај. „А ако човек“ упита Ђорђе, „проводио буде живот у блуду сладострашћу, и прждрђивости, једном речи, ако буде удовлетворавао свима телесним похотима, то дали ће га Бог прими у паї?“

Противник без воље мораде сад истину признати, па рече: да такови неће насједити раїа, ако се непокаје; напротив отићи ће у ад, ако умре непокајавши се." 

„Ти лепо судиш" рекао је Ђорђе, потоме зар није истине, да ће сви ваши султани, управитељи, и уопште сви знатни, бити на муке осуђени што у миру без покаяња; јер они до саме смрти проводе такав нечист живот?“

— „Само што Бог, одговори онај, опрашта им грехове ради њихових добрих дела. Погледај, колико султани наши и богаташи подигоше ћамија, мостова, чесама, — све то у корист народа!“

„Жртва нечестивих — мерзост пред Богом," одговори Ђорђе, тако пише Богом задахнути пророк Давид. Одовуд је јасно, запито су од искони толики цареви, насилачи земаљски, а особито вашег рода — слемена, — који су учинили тако много добрих дела, изгмурули за неверне своје тако, да су им и сама имена заборављена. Међу вашим јединоверцима, нема ни светаца ни праведних, и ма ко да је од њих био, били султани, или управитељи, судије, учитељи или
прости грађани; сви су они изчезли на свагда. А сад по-
глядай на плодове, наше свете вере: Код нас од самог по-
четка хришћанства, у скупу „светих“ често се извлаично за-
реви и архиереи и ђереи на и прости грађани, тела њихова
остају нетрулежна, шта више лече све страдајуће од болести,
који само с вером и страхопочитавањем притреће к њима за
помоћ. А ако ли ми у томе неверујеш, а ти пођи са
мном — да ћу ти показати овде у граду краља Милоша, који
не преу ћи нико, већ чини се као да спава, а мирше као
крин. И знај, да као што он за веру своју у Христа, и ис-
пуњавање његових заповести, у достоно и се биће у скупу
светих, тако исто и ми, који као он верујемо у Христа
можемо бити светилима. Па како би ти мене јошт могао убе-
dити, да се одречем од таке истине и свете вере, која
нас седишава с Богом, и сјерема у нама наследнике небе-
sнога царства? И са сам уверен, да све то ти и сам врло
dобро знаш; но светски интереси стоје ти на путу да истину
познаш и да се спасеш."

Збунен Мусолман није знао ништа на то одговорити.
Скривши свој злуумишљај он се врати к својим саучесни-
cима. Пошто им је испричао све подробно, он јошт придода:
„Ако ми њега оставимо без казни, он ће заиста испемати
и нас и нашу веру.“ И тим је непријатство одпочисто. При-
видно увређени — Мусолман — оду к судији и зазве му
о свему, а да би поузданије до цели дошли у окривљавању,
они дометну:
„Тај хришћанин ружи нашу веру, пророка, и осуђује
све наше цареве, и власти на адска мучења. И ако ти того
оставиш у хришћанству, то знај, да ће се вера хришћанска
распространити, а наша ће се учинити предметом испемавања.“
Цељ је била достигнута. Раждљућени судија, пошле самог
tужилац к Ђорђу и каже му да представи тога младића, но
тако, да овај никако не дозна у чему је ствар. Неверник
doђe к Ђорђу, и после обични поздрава рече му: Знаш шта
иё Борђе? Судићи нашем потребно је да одем до њега. Ја сам те код њега похвало као искусеног, и он ће ти већ дати посао, којим ти можеш придобити у њему повереница, и за труд добити велику награду." „Аидемо к њему, повери му се најпосле Борђе — незловивио всему веру иелет“ — и оде с послаником к суду.

Прекрасан спољашњост Борђева узбуди саучешће судија, који га дозва к себи и ласкаво поче му говорити: „Младићу! Ја сам слушао да си ти врло вешт у свом послу; можеш ли ти мени салити по мом вкусу неке украсе? „Ако ти је у вољи“ одговори Борђе, „надам се да ћу ти по вољи учинити.“ „Добро! Ја знам“ продужи судија, да си ти вешт у својм послу; но јошт једно само до тебе стој, па ако ме послушаш, бићеш срећан; упротивном случају очекује те смрт.“ „Шта желиш? упита Борђе.
— „Одреци се Христа“ рекао је судија, „прими нашу праву веру, пак ћеш добити сва блага на земљи, а на небу наслеђиш раемска благенства.“ Саслушавши судију Борђе сам у себи рече: сад тек видим, да овде дело не иде о искуству мом, већ о вери: Но ти Господе Исусе Христе, подари мени добар одговор, и научи мене заповедима твоим!“ Молитва његова буде увеличана, он добиће свише духа премудрости, по чевангелском обећању Исуса Христа.

„Куда одлазе,“ упита Борђе судију, „душе основатеља ваше вере Муамеда и осталих његових посљедоватача?“ — У рај; одговори судија.“ „Можеш ли ми то доказати ма каквим знаком или чудом“ опет упита Борђе, „или само веруиеш баснама?“ — „Каквог јошт знаха хоћеш ти?“ одговори судија: Нисмо ли ми Господари ваши? Зар не побеђавамо силна царства? не заузимамо ли њихове тврдите? Зар се нека нами нам сви цареви и власти земаљске? Зар нам непла-
ћаиу они данак? Кад нас неби Бог љубио, он неби тако уздигао наше царство!" 

"Од почетка света," одговори Ђорђе, много је било владара силних, и завојеватеља васионе, славних и богатих; но сви су они изгнили, исчеззавао је и спомен о њима: зато што они нису веровали у Господа наше. Какву је корист допринела њима земна слава и царства њихова? Само једин хришћани који веровахе у Христа, — Бога истинога, они само — били цареви или властители оправдали су се и удостојили се бити светима. Ти сам знао све то; само што твоје грађанске дужности недозвољавају ти признати истину."

— "А зар ти неверуеш" упита судија, "да је законодавац наш Мухамед говорио с' Богом, добио од њега закон, који је и предао нам?"

"Нио могуће, да је Мухамед говорио с' Богом, и ево почему: кад се је Бог јавио на Синаију, при подножју кога били су Евреи, где сви дркташе вишен Бога присуствувујућег у облацима и громовима; тада је само један Моисеј говорио с' Богом. После кад је сишао на земљу син божијег и примно на се човечиће тело, тада су цареви персиски, по упућењу звезде дошли к њему на поклонење. Тај син божији за време свога земнога живота чинио је чуда пред свима; и кад је с горе Елеонске узео се на небо, тада је мноштво народа, видело његово вазнесење на облаку, а исто тако видели су и чули два анђела који су сишли с неба на земљу и јавили предстојећима, да ће као год што су видили Исуса, који узилази на небо, таким истим начином — дохи опет да суди свету, да да награде свакоме по делима, и да поубија оне, који у њега нису веровали. А Мухамед ваш? ко виде, или ко чу' где год да он говори с Богом? Ја могу доказати, да он за целог свог живота ниједно чудо учинио није, него само саставио просто вероучење које је попуштало страстима, и дао га простим људма, који нису имали никаквог поњатка о истинитој вери; зато
и се оно тако улило и утвердило у срцама плотских, съедобателно, као што Муамед, који никакво чудо учинио није, неможе се држати за светца, исто тако немогу бити светци ни његови последици."

Саслушавши Ђорђа, присуствујући ту Мусломани, из гласа завичу: "терај тога напоље, он нас сасвим исмеја!" По заповести судије, везаног, обореног, изудараног и испућаног мученика вргну утамницу и затворе. — У путу к тамници, сустигле мученика Петар — свештеник, — и замоли ражђућене пратиоце, да му повере страдања на једноство, обећавајући, да ће им га одма пратити, како им за требао буде; но душмани одговоре му: "сад ми нешто вам није више из руку ваших, а ти ако га волеш посветуји му, нека прими веру нашу, иначе ће погинути."

— "Кад сте ви тако намислили" рекне свештеник, "а ви ми дозволите, да уђем к њему у тамницу, да га по саветујем, што треба да чини за своје спасење."

Добивши дозвољење, свештеник Петар отиде к тамничном стражару; и замоли га да изведе Ђорђа у његову собу (стражару), где би он могао с младићем насамо говорити. Стражар, за љубав негдашње дружбе са свештеником, одма испуни његову желу, и доведе сужња у собствену своју собу.

"Радуј се честна главо, Ђорђе! љубећи поздрави га добри пастир. Ти си подвигом својим прославио Христа, по добно прво-мученику Стефану; подобно Стефану њовом при иконоборству, и другим светима!! И тако дакле сине мој, снажи се и крепи; кад си већ исповедио Христа, то тебе остави да пострадаш за њега, као што су учинили и други мученици, због чега их сва васиоана прославља."

"Кад тако мученике прослављао ми за које они нису страдали; то онда каква ће њих част и слава очекивати, при другом доласку И. Христа, за кога су они страдали и пролил и крв своју. Цела је истина што ће Христос обећао: како уко, вже испокрстива пред човеки, испокрстиво
ХЕРОЛОГ.

Свештеник Илићевић, у оквиру Приноречком Симеон Петровићу убио 1923. Фебруара тек. године.

ЧИТАЦИМА ПАСТРА.

Како се прво тромесечије скоро сршаће, то умањивамо читаоце нашег листа, да похитаимо с предлазом — како они који до тај нису недакоаше, тако и они који желе и у будуће нашем лист држати а ни су предулати.
СЛОВО

У ТРЕЋУ НЕДЕЉУ (КРСТОПОКЛОНУ) ВЕЛИКОГ ПОСТА.

Крст' твојему покланамся, Кладико.

Св. црква износи данас пред нама св. крст, да му се као хришћани свечано поклонили и да га с љубављу целујемо. Па за то и пристоїм, да се данас бл. хр. сетимо, шта је свети крст био и како се сматрао пре распетиња на њему Господа Исуса Христа, шта је после и шта је сада.

Како се дакле сматрао крст у старо доба — пре Господа Исуса Христа?

До долазка на земљу Исуса Христа, једно само име крста потресало је срце свакога и плашило је цео свет; јер су на крсту распињали само наивеће злочинце, који су ту у мукама европали свој живот. И ти крстови казни изгледаху, као што је ћовек кад распије своје руке, па су злочинци приковали крсту тако, да је он наивеће муке трпојо. Преставите себи то, да се ћовек прикова крсту ексерима на раширеним рукама и ногама, па да тежина тела први веке ране онде где су ексери. И у том тежком ста-
њу — човек да проведе три дана. О, како би мила била. смрт да прекрати страшне муке! Јер, то несвест, то жеђ од ватре, које тада пали ерце човека — теже су од саме смрти. Но поред ових превеликих мука, које распети на крсту трпи, још се муке увеличавају безчасћем, којим се прати умиротворење на крсту. Оваква смрт на крсту, толико је била безчасна, да су се распета на крсту лица — лишавала погреба и држало се да су она проклета (втор. 21, 23.) Римљани, као грађани ни су никад били кажњени том страшном смрћу, него је та казна била за друге народе, и смрт на крсту држала је се за наизвежну и наисрамотиђу, па гле! том тежком смрћу — људи уморише свога Господа и Спаситеља — Исуса Христа!

И ако је Исус Христос био на крсту само три сата, а после је умро, и од побожних људи честно сарађен; но и толико времена — висити на крсту, увеличавати ране своје свом тежином тела, имати језик, који се исушни од тока крви, — па у тој жеђи немати воде, него сирће помешано са жучи — то су страшне муке! Но овима — додајте још и оне укоре и посмевања, која пробађају ерце мученика, па ће те у неколико похвати ужасне патиње и страдања. Али и то није све. — Сетите се, да праведника оставите сви утренушну његових мука. Он беше као упустили усамљен без сваке утехе. Само се могла приближити распетом Христу пречиста Његова богомајка и вазлубљени ученик Јован, и то онда, кад се пакост злотвора Његових мало утица, и када се злобна гомила зверских гладаоца почне разилазити. Но ако је Спаситељ и осетио неку утеху од долазка ових возлубљених лица, — то је могло бити само за одвећ кратко време.

Па зашто је и за кака је страдао тако Господ Исус Христос? Он није страдао због своје кривице, јер је невин и безгрешан; није страдао за то што није могао да избегне страдање, — јер је могао да скупи безбројне ангеле за своју одбрану, али је Он по својој вољи склонио се да претрпи
овака, тешка страдања за људство — за све нас. Ми као грешници, морали би се вечно мучити и страдати за своје грехове, а Спаситељ наш, по својој благости и љубави к нама, — благоизволио је избавити нас од ове несреће, па гле! какве је муке претрпио да нас спасе и избави! Да задовољи вечну правду Божију оскорблину нашим греховима, — Исус Христос — свет и праведан, би распет и уморен на крсту у страшним мукама.

Па после распева Христовог, шта поста, и шта је крст нама сада?

После тога, кад пострада и умре на крсту Богочовек, Спаситељ наш Господ Исус Христос, — Он освешта крст, и учини да крст не буде више оруђе казни, него да буде оруђе божије благодети, — и тако крст поста свети знак спасења нашем. Св. Апостоли крстом Христовим гонише демоне, насцрваваху мртве, исцељаваху болесне, побеђаваху непријатеље, и силом св. крста, завладаше светом. По речима светих отаца, нема страсти, нема похоти која би се могла противити великој сили крста Христовога. Крст чини човека чиста да још буде чишћи, а окаланог грехом очишћава. Силом крста Христовог — велики цар Константин победи и завлада непријатеље вере Христове; — крст је силно оружие, којим се савлађује и сатана — враг наших спасења. Его шта поста крст, после страдања на њему Господа Исуса Христа!

И зар је после тога чудно, што ми на сваком месту видимо св. крст? Ми видимо крст и на цркви, по домовима и улицама, ми се крстимо и на молитви, — рађамо се и умиремо с крстом, — и на гробу стојећи крст потврђује нашу веру у силу крста. Свуда видите крст, којим се и започиње и свршава свака богослужба и свако наше дело. Крст украшава круне царске и војничке заставе, крстом се награђује заслуге — учинена цркви и домовини.

Но крст, бл. хр., може бити спасоносан нам само онда,
ако се ми с вером и почитањем клањамо распутоме на крсту Господу Исусу, и ако ми крст изображавамо на себи правилно. А ми се правилно кретимо онда, када сложимо три прста први у једно, а она друга два савијемо, па мећемо руку — найпре на чело, за тим на груди, после на десно и на лево раме. Три прста овако састављена у једно, искazuju нашу веру у ту истину, да је Бог један у Светој Тројици: Отац, Син и св. Дух, — а два друга савијена прста, искazuju нашу веру у то, да је син Божији — Господ Исус Христос Богочовек, — да је у Њему природа Божанска и човечија. Јединство тринчног Бога, и богочовештво сина Божијег, — нашега Спаситеља — то су две наиважније истине, то је основ наше православне хришћанске цркве, то је слика целе вере наше у скраћеном изгледу.

И кад хришћанин — кретећи се — меће руку на чело на груди, — после с’ деснога на лево раме, — он представља на себи крст, чиме искazuje веру, да је син Божији — Исус Христос избавио нас својим тешким мукама на крсту од вечне смрти и суда. И тако, када се ми кретимо и мећемо три сложена прста на чело, ми на молитви изављујемо да посвећујемо Богу све своје мисли; када мећемо крст на груди, ми приносимо Богу на жртву своје срце, сва осечања, и све жеље наше; а када мећемо крст на рамена, ми изављујемо, да смо готови да Богу служимо свима својим силама, ier се у раменима усерђуjiе снага руку наших, које по наивије израђуjiе послове наше. А све јe то опет скраћена престава целе радње хришћанске. Крст тако, подсећавајући нас на то, шта је Бог учинио за нас, побуђује и обвезује и нас, да се и ми трудимо да извршуjiемо Његову вољу. И овај знак крста, кад се с пажњом и поштовањем ставља има чудно и спасоносно значење. Па за то, б. хришћани, стављайте на себе знак крста — правилно — хришћански и за време молитве у цркви и изван, цркве и при сваком послу. „Не стиди се хришћанине крста
да не би се и тебе постидио Христос, када дође у слави својој, и када ће му предходити крст у сјајности већег него што су зраци сунчани — вели св. Златоуст." 

Па за то и ми, побожно клањајући се св. крсту у средини поста — велимо: \( \text{ω νεπορίδιμαι и непостижима ко- жесткина сило, часнаго и животкорацааго крстя } \) не шта- ки нас гръшних.

——

Мисли о недељним школама.

У нашем богохранимом отачеству од неког времена пренуо је неки нов живот. Завесдоще се јавна зборишта и до- говори за унапређење света оног, што беше досада код нас занемарено. Подгоше се по свима скоро окружним парохијам па и другим мањим местима читаонице, одакле ће се јача свет пробуђивати у нашем народу. Но најбоља и најкори- стнија ствар која ће покренута у нашем друштву по на- шем мишљењу, то су недељне и празничне школе. Без сваке хвале морамо признатиност осећати према поглавитом по- кретачу њеном г. министру просвете.

Врло је добро познато свакоме нашем родољубцу како је мали број писмених људи до сада био у Србији. Па то нас још већма ожалошћава, кад се опоменемо прошли вре- мена, која нам прођоше без сваког скоро правог државног живота, изузимајући само једну установу народње воиске са којом се пред светом дичити можемо. Установитељу њеном остате на вечита времена светло име и неизгладним спомен у историји српској.

Време је већ дошло да се постаремо озбиљније око свог развијка те да јачим кораком напред пођемо; а то ћемо према положају свом и у садањим приликама једино моћи учинити, ако поред веће пажње о просветној струци, свесрдно подпомогнемо да недељне школе ухвате тврђег
и јачег корена у пресађивању њиховом, ако у првој и почетој енергији не оладнимо; а ако се тој без сваке сумње општекорисној потреби као што вађа одазову нашим грађани у отачаству, којих се млађи у тим школама умно и морално наспитати имају. До њих ће на сваки начин највише стајати да речена установа дуготрајна буде, и да се њоје пожелана цељ постигне. А да ће она не само онима који се тамо уче од користи за грађански живот бити,— но да ће одтуда и њиховим господарима и морална и материјална добит доћи то неподлежи никаквој сумњи.

Ово што смо напред рекли држали смо да је нужно било једино рад важности предмета о коме је реч. А главна нам је намера била, да искажемо нашу мисао ко да осем министра просвете и правих учитеља по палажају и позиву свом треба највише на недељним школама да су делује?" Без сумње хоћемо да рекнемо за свештенство наше. Г. министар при отварању збора учитељског између остала га рекао је, да ће задатак учитељског скупљања бити да изнађе лакши начин за предавање предмета у основним школама; а поред тога радиће живо и на томе, да и недељне школе час пре у живот ступе, које су веч доста да вно код наше браће преко установљене, а томе је највише при помогло свештенство тамошње; и оно се са другим ро дољубцима својски заузело те установа та сада врло лепо на предује и добра плода донеси. Нећемо рећи да се и код нас није одазвало свештенство овој намери али желити је да оно живље прионе за ово красно дело унапређења народнег.

Зна се добро колико је установа један отличан свештен ник у општини својој учинити за напредна предузећа, када он сам то радо покреће и добар пример даје. Народ наш радо слуша пону свога, особито кад види и добије уверење о његовој моралној узвишености и родолубивом зауземању; а то бива по нашем мишлењу због тога, што на род љуби своју веру, па то је и засведочио у најтежим
временима, искушења свога у којима га је и свештенство патећи се заједно с њим — тешило. Имали смо о томе примера и у најближој прошлости нашој, а би ће их и у будуће само нека свештенство остане нераздвојени друг свога народа и прави браниоц среће и напредка народњет.

А с каквом још већом радошћу и поносом треба наши свештеници да врше учитељске дужности у општенеполезним заводима, кад знају да то раде у рођеног својој земљи и за у напређења њено? Кад учи рођеног брата србина да буде честан човек и полезан грађанин своје фамилије и домовине? А тако радећи оствариће општу жељу свиђу нас да земља узнапредује у моралном и материјалном одноштају.

Може бити да ће нам који од свештеника и рећи: „зна- мо ми да је доиста дужност наша, да у својој земљи све корисне установе подпомажемо, али су нас неизговне прилике окружиле те нам сметају и на путу стоје да можемо урадити оно што треба. 2" Признати се мора да и то постоји код нашем свештенства у многим односима. Особито је оно морално понижено нешто по својој кривици, а више и из других призрења која иначе ико у власти његовој не стоје. Но кад већ видимо да наша драга отаџбину предузима ко- раке који ће ће довести до таквог стања да ће имати снаге да поправи и обрати пажњу своју на све оно што до сада по неким узрокима — који се ни су могли одклонити забачено био јаше. Треба дакле да принесемо живим силама за посао који сада у недељним школама у име Бога почењем те да из тих школа створимо за млади нараштат разсадник, из кога би могли израстити тврди ступови наше младине и подижуће се зграде државне.

Жеља је свиђу родојубаца да и свештенство ту установу својске пригрљи, и да тамо моралну науку најживље заступа и распрострањава; иер ће на жалост досада одвећ занемарена била; па и нека њена начела са обишењем младим људма онако исказује, да могу са подзем успевати,
те да доцније угледа и плоде тога труда свога, и најбољег блага у свом народу.

А неће сигурно пропasti ни труд свештеника око тога заузимања његова но ће домовина наградити заслуге свачије. Учињено добро неможе да се заборави вели наша народ пословица.

За љубав обште ствари држасмо да неће сгорег бити да искажемо ово неколико речи о бољем заузимању свештеника наших око недељних и празничних школа, те да народ Српски и овом приликом види, да попе његове својски се заузимају око умног развића и у напређења омладине његове.

C. II.

Уредништву „Пастира.“

(припослато од једног окр. Протојереја)

„Како сам прочитао у „Пастиру“ да је његово висо-
преосвещенство г. митрополит Михаил положио основ фонду
свештеничком и позвао нас да се тој високој потреби за
наше свештенство одзовемо, једнако сам комбинирао и раз-
мишљао, како би се и на кои начин ми могли одацити, те
da та лепа и неочеђена жеља нашем Архиписасти, која је узето и општа жеља и целог нашем свештенства, не буде
промашена. Видео сам, да се почело у име тога да одзива
свештенство с добровољним прилозима ко је дукатом, ко је
dва, а ко и с три. Но кад сам год узимао цифру, која би
се од тих добровољних прилога могла експити свагда
сам долазио до тих жалостних закључака, да од та-
квог улога, и кад би свој свештенство без разлике
дало по два и по три дуката, опет неби могло у свом фо-
dу видети ни десети део оне суме, која би била довољна
за прави капитал жељенога фонда. У овом субјективном раз-
lагању и претресању, ја дочека да се састанем, приликом
овогодишње кондуните, скоро са свима свештеницима мог округа, и да се с њима соразумем. Ни један међу њима није се нашао, који није рад да се тај фонд не подигне и не оствари; но ни један не рече, да се та цељ с тако малим приликом може достићи. Они у опште деле моје миње, да ту треба изаћи с већим пожертвувањем. А како и на кој начин? Ми сувиших новаца немамо — то је сваком познато, но зато имамо друго нешто што смо у стању пожертвуваћи, ако не од једном, а оно у два три маха. Ми имамо вир. Па зато и нађосмо за добро, да сваки од нас у име тог фонда пожертвује једно-годишњи вир. Ако ово неможе бити одједном, то нека буде у три-пута. Нека се тако нареди, да сваки свештеник буде дужан за три године дати томе фонду један свој годишњи бир било у новцу или у природи. Ја са целом свештенством мог округа изазвљујем жељу и сагласнину. Једно би да и други на то пристану, па да тако за три године створимо значајну суму новаца и наш фонд као што треба установимо.

Молим вас, господин уредничко, предајте ово моје писмо и виности и потражите од остале братије да се на овај предлог одзове."
колико можеш за ослобођење моће, иер је срце моје удаљено од сваке добродетели, и зато желио би поживити јошт неколико, како би чим год угодио Богу. А ако ли утome не успееш нека буде повољи боштио! ia ћу се постарати да твом наставићу сједујем; а ти пак моли Бога да би он мене укрепио својом помоћу, као што је казано „ако везам мене ничтоже можете творити.“ — „Дајем ти моју тврду реч“ одговори Петар, да ћу употребити све моје силе за твоје спасење, и нећу поптедити ни сво моје имање.“ Много јошт друго, изговорио је за утјеху Ђорђа таї иерени Бога вишњега. Напослетку, пољубивши мученика свештеник рекао је: „Желим ти мира чедо моје! Господ нека оснажи и сачува те од сваког зла противничког“ — затим удали се, а сужан врати се у тавницу.

Другог дана, скупи се младо учених мусломана, и мученика изведу пред скуп. Али ни ласкања, ни разви доzази, ни претње, — ништа им није помогло да обрлате светога, на своју страну. Са тежким оковима на рукама и ногама, они њега опет затворе у тавницу. Ђорђе је се тешно и за све благодарнио Богу.

Међутим добри свештеник отиде к судији. и замоли га, да ослободи Ђорђа, обећавајући му зато богате дарове. Судија се обећа, да ће се постарати о ослобођењу. После осам дана, опет доведу сужна у судницу где су се скупили сви ревни- тели исламизма.

„Младићу!“ рече судија Ђорђу, зашто ти навлачиш на се толико срама и безашћа? зар не видиш да ти се сви ругају? а другови твоји за тобом туже? Послушаи мене, испуни наше жеље. Ево и сина мог (отац га је довео собом) он ће бити брат твој, а ја отац ваш, а имање моје биће и твоје. Као што видиш ја сам већ стар, умрећу, а ти ћеш бити други наследник свег мог имања. А да те заиста неварам, то да начинимговор, да га подпишем пред свима; и при- вешћу га у дело. Сви ћете уважавати и служити теби. Цео
скуп громко је одобрио намеру судије. (Ту сам био и ја, вели
писац живота овог мученика, и само сам се молио Господу,
da неби допустио сатани исмејати младића.) На све те пре-
dлого судијине, мученик је одговорио; „кад је теби тако
мила моја срећа, и волеш ме; ја те молим остави ме да бу-
dем хришћанин, и да живим међу хришћанима. У против-
ном случају, знај добро, да од вере и љубави ка Христу
моме, ништа ме на свету одвојити неможе; ни богатство
земаљско, ни слава времена, ни ватра, ни маћ; ни ма как-
во мућење. Ја полажем наду на Господа моћа, који ће
ме у место временог блага наградити стогубо већим бла-
гама у царству небесном. А ви сад неоклевайте, чините шта
хочете од ово троије. Или ме ослободите као хришћанина,
или ме одпустите ка Христу моме што пре, или наипосле
примите и сами веру, којом би се могли избавити од
вечне муке.“
— „Ја те не принуђавам, да се одречеш Христа,“ рече
судија, „и не брамим ти да га љубиш и поштуйеш; напротив
иа га и сам љубим; верујем да је он зачет од Духа светог
родио се без мужа од диве Марије, да је он истини пророк,
који је са жив узео на небо и који ће опет доћи да
суди свету упосљедни дан. Проклет нек је који ово неве-
рује што сам изказао; али шта је тим ми рђаво чинимо,
што поштујемо Муамеда и закон његов чувамо? Какво зло
чинимо ми што верујемо, да је Бог предао њему кљу-
чеве од раја?“
„Благодарим Богу моме“ одговори Ђорђе, за твоје иа-
вно исповедање Христа, т. ј. да је се он зачео од Духа
светог, родио се од диве Марије, да је он судија живих и
мртвих, и да ће по заслугама, сваком своје дати. Тако ве-
рују сви народи од истока до запада! Но ти ниси још стве
казао: да су пре рођења Христова, о њему предсказивали
пророци. Они су говорили да ће се син и слово божије ро-
dити, као човек (поживити) с људма, примити њихове гре-
хе, да ће гоњен бити од неверни Евреиа, да ће бити распет, погребен, да ће васкрснути на небо, и сести с десне стране отца, и у последње дане, да ће доћи да суди живима и мртвима. А то је Христос казао у св. Евангелију свом: да су закон и пророци само до Јована били, а од Јована, па до краћа света, неће бити другог пророка. По томе Муамед није пророк, јер се јавио после Христа, а име пророка и кључара паиа, приједнуо је себи он сам. Он вам је измилио раи, са јестивама и насладама телесним; написао је књигу, у којој је назложио чувствену вашу религију; а затим разнео глас као да ју је од Бога добио у време сна. Он сведочи сам о себи, а не пророци — као о Исусу Христу. Јели он створио ма какво чудо као Христос, за доказ истинитих својих речи? и јели когод видио кад је добио он књигу, као што је много евреа видио Моисеа? — На нашто продужавати више говор? Ја не признајем њега за пророка. Ви у њега верујете и сједујете му; а ја сам Христов и у овом и у будућем животу." Разарена гомила народа, није могла слушати више, са великом виком устреми се на Ђорђа, и би га растргла да их судија не заустави својим момцима, па им рече: "Није ли мени дата царска власт осудити и оправдати?" — "Теби је дата власт" повичу сви, "зато треба и да судиш по законима нашим; јер ни и сами знамо законе, ма и да нисмо овлашћени од Султана" — "Знам да знате законе" рече им судија, "но шта треба чинити по вашем мишљењу?" — "Сажећи га на ватри" повичу зликовци; "на и непро његов растурити по ветру" — "Зар зато што он хвали свој закон, запита њу судија, а не прима наш?" — А јели право да оставимо у животу човека, који грди нашега законодавца, нашег владара, наше судије, и усуђује се противуречити свима нама?" — "Ништа тако ја од њега, што ви говорите, чуо несам" — примети им судија. — "Мало је тога јошт, нови чу присуствијући, он је исмејао и оскрнавио сав наш закон, наша света места, и све што нам је свето!"
"Јели истина што они противу тебе сведоче?" упита судија Ђорђа. — Нет, одговори мученик, могу ли ја хулити човека — творење божије? иа осуђујем само дела, и речи безаконика неприним, но истину Христову проповедам, и готов сам за њу умрети." — Јели то ругање што чујете?" опет упита судија. — "Нет, то нико ругање одговоре они. Но јошт пре него што ће у тебе доведен он ће изговорио те ружне речи, и ако ће ти одпустиш, ти ћеш нарушити закон и веру нашу, и ми ћемо те јавити Султану. Тада судија види, да не само неможе за Ђорђа ништа учинити, ни да самом њему грози опште незадовољство, па се прими стране тужилаца. Правда се Ђорђе, рече он у чему те окриљују" "Што сам казао, то сте чули, одговори мученик више немам шта." "На више верујем целој гомили овој рекао је малодушни судија, него тебе самом, па тако кад нећеш да се одречеш Христа, а ти мораш умрети." Затим окрене се таласућој се гомили на рече: "грех за њега, нек буде на душама вашим, чините с њим шта хоћете."

Зиковци јурну на мученика, и колико су планили да растргну иагње Христово: једни су га израњали, други су га пљували и вукли овамо онамо, најпосле свежу му наопаке руке, баце му ланац за врат, и поведу га на пињац. Телал, из гласа више: "Правоверни! скупите се сви, и донесите дрва, за спаљивање хулитеља наше вере." На глас његов стекла се множина мусломана. Једни су претили Ђорђу; други су га обмањивали богатим даровима; али мученик Христов непоколебљив је остао у вери својој и на све његову постојанством одговарао. Близу цркве св. Софије к мученику приближи се и свештеник Петар, и каже му: "Ђорђе потри јавно сада, да би се радовао са Христомвечно." — "Оче моли Господа не би ли ме укрепио," рече Ђорђе. — Чувши то мусломани, отерају свештеника Петра од мученика. Међутим Петар је имао једног друга мусломана,
који је веровао у Христа; само што га виђе смео извучи и играо, а све што га је свештеник учио примао је радо. Ово га свештеник замили, да се не одваја од мученика; већ да слуша, шта ће мусолмани говорити, и шта ће им Борђе одговорати. А сам скупи ту народеће се свештенике и православне грађане, па им рече: Браћо! Молите се Господу, да укрене он брата вашег напредствоћи му подвиг." Општа молитва проведе се са сузима: "Господи Исусе Христе," молили су се они, који си учинила знање и чудеса над мученицима, оснахе и овога мученика, да те исповеди до краја упослење дане ове, учини и с њим спасено знане да они који виде и чују, због њега прославе име твоје, іер си благословен на веки амин." Мусолмани докели су дрва, и кад су приготовили спалиште на ново почу одвраћати Борђе, и обманувају се разним даровима, но он им је с' постојанством одговорио "колико пути већ вам ја говорих, да од вере моје никад се одрећи нећу — на ни пладама покушаја немогу мена на то склонити." Непоколебљивост Борђева ускори му мучење. По заповести извршноца казни, много њих похитау у куће да донесу ватру: једни су донесили мезове, други угље, — сви потрче један за другим, да распале ватру, мислећи да велику жртву Богу приносе. Најпосле ватра се разгори, и они збацивши горње хаљине с мученика, басе га у ватру но одмах га опет тргну из пламена, за нова убеђења. "Несрећниче" кажу му "защто себе губиш? Зар не видиш, колико ти добра ли желимо? Защто слушаш савете попа? Зар не видиш да он теби смрт жели? да би се користовао твоим имањем и заслужио похвалу од другова своих. Али ми се опет Бога боимо, и ни смо ради да ти као свећа изгори живот твој на ватри. Послушаи нас, одреци се данас од Христа, испуни нашу жељу, па ћеш добити све што ти се обећало. Што се посветка тиче ти остати овде, и живи по нашем закону, и ако ли не желиш остати овде, ти можеш ићи куда знаш; и
чинити шта хоћеш. Земља ђе цара нашег пространа, као и других царева. Поштеди твоје младости и не губи себе тако лакомислено."

"Зар нисте и сами признали, реке Борђе, да ђе Христиос напослетку доћи, да суди свима, рођенима од Адама, да ђе он оделити праведнике од грешника, да ђе последње послати у ад на вечне муке, за светске насладе, а праведне да ђе увести у царство небесно, на вечно блаженство, за претрпљена страдања у свету? — "То небесно царство, очекује само оне, кои љубе Христа, и страдају за име његово. А зашто ви мене кушате, као човека мрачног и лакомисленог? Господ мој казао ђе: Како уко, испокрыва ма преда човека, испокривши њега и аз преда оцем моим иже на небескх. А иже откријето мене преда човека, откријето њега и аз преда оцем моим иже на небескх. (Мат. 10), (32—33.) И тако ништа не неможе одвоити од љубави на Христу моме: Ватра не неможе изгорети, као што ви кажете; но само ђе ми преселити да свога у други свет. А ватра вечна, изтребиће све неверне."

"Нек ти ђе на знање, рекоше му гонитељи да те та ватра неће одма преселити. Не, ти ђеш много претрпети док пређеш у други свет!" — И за тим опет поврате Борђа на ватру док му сва кожа испуца од пламена, па га опет истргну из пламена, и рекну му: "Шта Борђе осећаш ли деиство ватре?" — "Не — не осећам, одговори он; ћер онаи, који ђе створио ватру претвара ђе у росу, а вас несреће, сброшће и ова и будућа ватра. По милошти Христа мога, ђа се нестрашим никакве ватре, ни садање ни будуће!" То ђе био последњи одговор. — Зниковци опет вргну мученика у ватру. Борђе падне лицем к истоку, и пошто му сагореше везе на рукама, он дигне десницу, начини крсни знак, и јасно произнесе: "Господи Исусе Христе, у руке твоје предајем душу моју." Један од зниковца великом иедном целаницом удари страдаљца по глави који одма умре. У то време небо се наоблачи, облаци се наднесу
над ватром и овлађе је. Сви присуствујући, зачуђе се том поиаву; хришћани прославише Бога, мусломани збунинеше, а много је њих и плакало.

Охрабрени необичним поиавом хришћани, отиду градоначелнику и кажу му: „Хришћанин Ђорђе умро је за Христа, но дај нам тело његово да сарадимо!“ — „Недамо вам ниједне частице тела његовог“ претећим гласом одговоре ту присуствујући мусломани, сагорећемо га свога, и сами прах рацеливаћемо по ветру. — Тада хришћани отиду к судији и замоле га за остатке мученика. „Ти си био узрок смрти Ђорђеве, рече судија Петру, и ти ћеш Богу одговорати за њега.“ — „Ако сам му ја ма какво зло учинио, нека буде тако“ одговори свештеник. Ја сам га саветовао, а што је га постигло, то је била вода божија. Ђорђе же умро за веру, па зато не ви, него ми смо дужни сарадити га.“ — Идите и сарадите га, рече најпосле судија, само не заборавите на дарове, и постарајте се склонити на то све који тамо буду.“

Свещтеник са хришћанима, опет отиде к скупу, с дровима. Но молбе његове јошт већма распали неверне. Тело мученика није могло изгорети, с тога душмани наложе мого већу ватру с којом се надаху сасвим упепео претворити тело мученика. Но све је било узалудно! После и ове немогућности, непријатељи навуку трупове мртвих животиња, и набацају их на ватру; да би се са костима њивним, смешали и остатци мученика. Опет буде немогуће. Кости животиња изгору, а мошти светога, остану целе и неповређене. Тако необични поиав порази све и нико незнаде шта да ради. Озлојеђени до крајности говорили су: узалудно мисли тај поп добити тело и поштовати га као тело светога. Не, до сутра, ми ћемо тело сагорети, а ако ли не згоре, а ми ћемо га бацити у какву ђубревиту рулу.“ Свещтеник покаже намеру непријатеља осталима хришћанима. „Идите сви ви кући“ рекао је идан од хришћана, „а ја помогну бр...“ Следује додатак.
жном, надам се ноћас узети тело, и пренети га у кућу свештеника. И заиста, упо ночи, одважни хришћанин, узе мошти мученика, и пренесе их у саборну цркву. У јутру ревноси Петар отиде к судији и каже му: Господине мои!, нек ти је на знанje, да сам ја јутрос збором, по обично јутро дошао у цркву, и на сред храма нађем остатке Ђорђеве; сад шта нам кажеш да чинимо?" Судија се упрепасти, па рече ту присуствујућим мусломанима: "Знајте де је Ђорђе свети човек; стражари ноћи, јавили су ми да су они ноћас велику ватру наложили, за спаливање тела његовог; но оно на један пут изчезне пред њима. — Сад дозволићем вам (хришћанима) идите и сараните га е чашћу како знаће." Сав клир и народ, што је свештенник скупио, са песмама, и мученичким словословљем сарание страдалца у цркви свете великомученице Мариине, у славу Христа. Молитвама светога мученика, да удостоји Господ и нас евого небесног царства. Амин. Свети мученик Ђорђе Србин, претпио је мученичку смрт у 1515. год. Фебруара, 11. дана у граду Софији.

3/4 1869. год. У Београду.

κ' Руског.

Љуб. Ђ. Бркаљ, богослов.

0 О стању нашега свештенства.

(од А. Илића.)

Било је досада сваком даном приликом живог говора о побољшању стања оточанственог свештенства. О том предмету писаше осим свештенства и многи други знаци народнег и епископског живота, као што је у њему оставио чланак о "свештенству и ратарству" написан пре неколико година са острова Халхије у коме живим божами обележено беише
злохудно стање нашег свештениства као и то: — какве би неоцениљиве користи кадро било оно допринети народу и држави својим положајем, кад не би било изложено толиким нештама односно свог материјалног стања. Скоро и на свима скупштинама у ослобођеној Србији покретано беиаше питање о бољој судби отаџбинственог свештениства, о чему и наивишем власт духовна живо настојаваше, и захтеваше да се створи такав положај; у ком положају оно моћи ће иначе кретати просвету и самосвест у народу. За бољу судбу свештениства, и за његово измирење с народом, предлагано је различних начина који би у свему према сувременој потреби и имућтву народњем удешени били. — Но и пак ти сви покушаи о бољој судби отаџбинственог свештениства, остале без каква успеха и ако се томе нико одсечно противи није. Служитељи охтара божијег и даље остале при томе, да ужитак прибављају оним истим начином који му у најцртном данима народње живота пружен беиаше. И дан данашњи оправдава се код наших свештеника она народна речица: „Попуи на и преоруи.“ Свештениство отаџбинствено и ако је сада много наредније у знању од својих предиштвеника, са незгодног положаја свог, опет није у стању да користи сувремену потребу народу свог, и да оправда оно што се с правом од њега очекује.

Кад погледамо на све редове који у земљи постоје, и видимо таки нагли напредак у свему што се ствари у ослобођеној Србији, то нам се нехотично намење питање, да ли је и отаџбинствена црква у препорођеној отачбини нашој ма колико напредовало? и да ли је подржавана била у оним истим начелима оданости, која је негда њене и отачства синове загрежала на одсудну борбу противу угнетача? — Ко иоље познаје у каквом је стању и данас отаџбинствена црква и њено свештениство, као главни чиниоци у друштвеном животу, ова великим стихија која дубоко засеца у живот народова, тај мора признати да је она све до сада за
непонета била, и већином себи самој остављана. Према ова-ком стању отачанствене цркве и њеног свештенства, није се чудити што је наш народ иначе разборит и побожан, врло мало има поима о правом основу своје вере већ је шта више и само чуство побожности на многим местима успавано. Са чема се и даје мисли теаком је стању и само благочестиве и морална висина верујућих на чему сва и физичка и морална снага свакога народа лежи.

Кад успоредимо ово стање цркве отачанствене, са негдашњом ватреном љубављу и оданошћу наших старих ота-чанственика под игом турским бившим, садашње изопача-вање и овлашћено узишње сушности вере и њених установа, са негдашњом синовном љубављу и оданошћу светој цркви; — то смо принуђени запитати се: зашто је једна отачан-ствена црква са својим клиром, поред толиког напредка и благодејствија, тако скудна и скучена остала, да се може рећи са онашим средствима а док је још као мученица под игом утврдачка била?

Оваком пронашађењу отачанственог свештенства као гла-вног фактора у делу препорочава народњег, узроки има на много страна, и ми се нећемо упуштати сувишно то доказујући, колико што ћемо гледати да што више узмогнемо изнети како сами положај свештенства, тако и удесни начин за створити бољи положај свештенству, како би после мо-гли с правом тражити, да нам свештеници не само словом, но и делом буду прави учитељи и пастири. Овако пак стање и положај које свештенство у друштву до сад за-узима доноси штетне пошљедице колико за друштво толико и за саму државу, поглавито у извршењу њених моралних начела. Ко познае све оне догађаје из тужне наше прошлости; које на губитак физичке и моралне снаге народње произве-доще неки запојени духом самовластија, а заграбивши вла-ст у своје шаке, који не оставише на миру ни мучење се ратаре, ни брижне трговце и запатлије, па ни саме скромне.
служитеље цркве и смирене монахе — тај ће имати подручне вере, да су они појави били од штетних пошљедица којима по државу и друштво, толико јоште већма по цркву и њено свештенство. Поред изложеног, црква и њено свештенство свога се је до сада као нешто узграђено рацунало, зато што оно немаући никаквог удела у законодавству, свога је било мањега уплива на извору одакле истицање благодет свима сталежима државних и народских раденика; па је се морало са оним што му је из милости уружено задовољити. Напротив, стање осталих чинитеља народских, према потребама и времену непрестано је ишло све досада на боље. О том сведохи не само систематичка плата чиновника, но и поделене на класе, периодичке повишенье, допадци на скучену и т.д. Овако је стање чиновника који никада нису били од свештенства већи чиновци народа, а чини потшто такође није светићи, нити већи од свештенничког.

Свещенство пак отаџбинство нашег, које свагда и у најосуднијим часовима би неодступни учесник народа у самопргорењу и борби за слободу, које је свагда и словом и делом свом стаду предњачио, сачувавши му најдароцение остатке вере и народности, њеби срећно и до данас видети своје положај уређен онако, као што га сви остали служитељи земље давно заузеше. На срамоту земље и на понижење народа и цркве, и данас је оно на благодаршние народа остањено, а зазорним се начином за своје заслуге наплаћује. Са чега на многим местима народ од неког подстражнут и назива своје свештенске спашама, али не са њивова тако званог спахинског положаја, него што се купећи сир, иаица, жито за своје заслуге тако наплаћују. Ладноћи такве и одвратности народа од свештенства па и саме цркве, доста је и овај систем наплате принео, са кога се свештенство у већти терби и опозицији с народом налази; јер народ ра- чуна да му је ово од свег терета наитече, а друго држи и то, да он може са оним, кога сам лично плаћа располагати
како хоће и тражити да му учини оно што он хоће. Да је овако у ствари имамо примера сваки дан где многи траже од свештеника, да му учини оно, што им он није дужан чинити, или што по закону и несме учинити. Сад ако свештеник не учини сваком пожељи, изложен је оговарању и мржњи својих парохијана, ако ли се превари нешто из љубави, а нешто и рад своје користи те преко закона учини онда се суди и осуђује.

Из овога се даје јасно видети како је ономе који је на доброту другога остављен. Свещенство наше у непрестаној опозицији спрам народа с једне и закона како црквеног тако и грађанског с друге стране.

(Наставиће се.)

Историја хришћанске цркве.

(Наставак.)

I.

Силазак светога Духа. — Црква апостолска у Јерусалиму.

(Акани. Апост. гл. I — VI.)

Пошто се Господ везнао, апостоли се врате с горе Елеонске у Јерусалим. Ту се они налажаху сви заједно, и с вером очекиваху обећаног Утешитеља и наставника, Духа светога. Они чинаху непрекидне молитве у горници Сионској. неки мисле, да је та горница (сoba) била она иста, у којој је Господ свршио таину вечеру. код Јудеја беше од старине обичај, да одвајају на тавану дома једну собу за молитву; и ова молитвенска соба звала се горница. Ту беајаху Петар и Јаков, Јован и Андреј, Филип и Тома, Вартоломеј и Матеј, Јаков Алфејев и Симон Зилот, и Јуда, брат Јаковљев. Заједно са апостолима утрајуће овој молитви беајаше и Пресвета Богородица, неке жене, које су служиле
Господу у време његовог земаљског живота, и други ве-
рујући. Свеца их беше око сто и двадесет душа. Тако је
малена била у то време црква Христова, која је требала
da se распростре „до последњих крајева земаљских:“
Прво дело које предузеће ученици било је да изберу
другог апостола на место Јуде Искариотског те да потпуне
броз дванаесторица, које избра Господу у почетку. Јуда, као
ученика страшно преступљење у издајству Господа, није мо-
гao поднети укоре савести своје, у очајању лишно је себе
живота. Па за то Петар предложи да се избере један од
оних, који су се с њима налази уз Господа, од његовог
критње до вазнесења. На то се сви сагласе и наименују
da ученика, Јосифа прозваног Јустом или праведним, и Мати-
ћу; и у молитви просили су од Господа срцезналца,
da им покаже — који је од њих двонце њему угодао да
da се избере на апостолску службу. После молитве бацили
су коцке; коцка је пала на Матићу и њега су приходали
к једанаесторици апостолима.
Прошло је десет дана после вазнесења; настао је дан
Петдесетнице. Оваи празник у пређашња времена светко-
ван је великом свечаношћу петдесетни дан после Пасхе. Оваи
dan напомињао им је онај дан, кад је дарован био Моисеју
закон на гори Синајској, и тада су приносили Господу за
знам благодајности прве плодове жртве. Синагоге и домови
украшавани су били границима и цветовима дрва, последни-
cи Моисеова закона собирали су се са свих страна у Јеру-
saliym. У то време, о коме је реч несу већ само Јудеји
признавали закон Моисеов, него су га и многи туђеземци
призали: једни са свима његовим обредима, други пак несу
испуњавали све обреде, него су признавали науку и класи-
cали се једном Богу. Јудеји су назвали ове туђеземце, који
су примили њихову веру, прозелитима (дошљацима.) И тако
се у Јерусалиму налазила огромна маса народа из разних
крајева. Овај свечани дан, који је већ прослављен због
тога, што ќе дарован закон на гори Синаиу, избрани беше од Господа да тада излие на ученике своие вишу силу ради распространења његовог закона.

Веруињци молили се ѕеднодушно у горници на гори Сиону, кад наједанпут у тречи *) час дана, а то ќе по нашем рачунању, у девет часова изиутра, чује се шум као од силног ветра, и Дух свети, у виду пламених иезика, спусти се на свакога од њих. И сви, испушени Духом светим, добили су изненада велику мудрост да говоре разним иезицима. На тај шум степа се множина народа, и сви су се чудили, слушаињци, да ученици говоре са сваким на његовом сопственом иезику. „Шта то значи? питали су они ѕедан другог. Зна се, да су ови људи сви Галилеици; но како они говоре разним иезицима? Овде видимо и Партіане, и Мидіане, Ешамите, *) житеље Месопотамије, Јудеје из Кападокије становнике Понта и Азије, Фригие и Памфилије, Египта и Ливијских страна, из Пима Јудеје, и обраћене незнабошће, Крићане и Аравићане, и сви чујемо ди они на нашим иезицима проповедаиу велика дела божија; па шта то значи?“

Но док се неки овако дивише — други, неразумеваињци речи апостола, које су ови туњовемцима говорили, смеиали су се и говорили: „мора бити да су они пијани.“ Апостоли сад устану и Петар гласно сакупљеном народу почне говорити:

„Јудејци и сви житељи Јерусалима! чујте и памтите моје речи: несу они пијани, као што ви мислите, иер ње сад тек тречи час од дана; но то ќе оно што ќе предсказао пророк Јоил: „и бодет по сињу, и излију вода моего на јскрбу плоть, и прореката синоке каши, и душери каши, и старац каши сниси узрата и кношни каши видјени увидата. Ибо на ра- биви моа, и на рагини моа ко дни они излију вода моегу: И дама чедеса на небеси, и на земли, кроз гогн.“

*) Јудеј су рачунали часове од излазка сунца. Тречи час молитве, и до тог времена нису јели.

*) Који живе у Персији.
и кречиће дима, Сонце је братиса ка тећи лећа ка креку, преде неже прити дни Господне великом, и просвеще-нливом. И ведета, вслах, јке призовета јима Господне, спасета." Дуго љиши и за много говорио ђе у овом смислу Петар. Господ ђе даровао ученицима, заведно са знанjem језика, и премудрост, силу и постојанство духа. Он ђе рано казвао: "не брините се о томе, како и ђета ћете говорити, вама ће се дати ђета ћете говорити; ђер ћете ви говорити, него Дух вашега оца." Дух свети и помогаше Петру у речи. Петар, напомену слушаоцима пророства о Спасителе, насомене и то да таи исти Исус Назорејац, кога су они распустили, приковавши Га на крст руками без- закона, васкресао ђе из мртвих вазнесао се на небо, и примивши од оца обећаног Духа, изидо Га ђе на ученике своје. Он ђе неустрашљиво сведочио, да ђе таи Исус-Христос и Господ.

Та реч прво сведочанство народу о Исусу Христу после његовог васкрсења, произведа ђе силни утисак на слу- шаоце. Они се разжале и признали своје погрешке и своју немоћ, повичу радосно: "браћо ђета ћемо да чинимо?" (Наставље се.)

ОГЛАСИ.

Г.Г. У пишеници "Пастира," који су се доцине уписали на наш лист на име добили — 1 и 2 и 3. број нашег листа — добиће скоро; ђер су ови бројеви дати у штампу да се прештампају.

Уредник.

КОРЕШПОДЕНЦИЈА.

Г. Р. Ж. Намеснику Убеком, ваши 8. дуката цесарски за 8. уписника, примио ђе уредништво.

ШТАМАРНИА НИКОЛЕ СТЕФАНОВИЋА У БИОГРАДУ.
СЛОВО.

У ЧЕТВРТУ НЕДЕЉУ ВЕЛИКОГ ПОСТА.

У времену поста и покаяња, треба, благо врху, да се живају сећамо тешких страдања нашега Господа и Спаситеља Исуса Христа. Претешка су била ова страдања Христова, така су била страдања, да и се Исус Христос пре њих ватрено молио своме отцу небескому, говорећи: Оче, пронеси ову чашу мимо мене! а на крсту и света Ћовое моје, Ћовое моје, зашто си ме оставио? (Мар. 14, 36. 15, 34.) На за кога страдаше праведник Исус Христос — син божији? Страдаше за нас, распет је за наше грехове, мучен је за наша беззакоња. Он је страдао и умиро да одкупи нас грешнице пред небеском правдом; да својом светом крвљу загонећи наше душевне рање; да очисти нас од грехова; да нам за добит његов благослов божијег на земљи, и вечнога блаженства на небу.

Па да ли ми сазнајемо и осећамо ову силу спасителних Христових страдања? Ми се зовемо св. именом Христовим — хришћани, па да ли осећамо да ие власт греха над нама
слабица, да ђе живљење наше праведничко, и да ђе Бог, кои љуби праведнике — с вама? И ако ово не осећамо, или осећамо, врло слабо, — онда, зашто ђе то? Није ли за то, што по изразу блаженога Августина: „Бог и ако ђе нас саздао без нас; али неће да спасе нас без нас.“ Ми смо дужни да задобићамо благодет Христову, да се трудимо, како би помогну благодети могли очистити се од грехова исправити и улепшати свој хришћански живот, усвојити себи заслуге Христове. Но да не би наш труд остао без ползе за нашу нравствену поправку, како треба да се трудимо? У свакој радњи, боље се напредује, ако се ради — заједнички — удружен, на један другог помаже саветом, побудом, и ободравањем. Тако исто треба радити и у делу нравствене своје поправке и спасења. То нам заповеда и св. писмо као нас назива црквом, — што означава оштитну, дружство верујућих, као нас сличава и упоређује иедноме телу у коме — сваки уд стоји у свези с телом. (Ј. Кор. 12; 16, 17) и као нас назива браћом. По томе ђе дужност свега дружства, свићу нас, да се бринемо како би се међу нама поништили зли обичаји, који кваре морал и удалиле прилике за развратност, а да се поправе нарави, подижу добродетељи и да се усавршава хришћансво живљење.

Како врши наше хришћанско дружство ову своју дужност? Морамо признати да се ми више жалимо и вичемо на неко зло, него ли што се трудимо да то прекратимо; да више осуђујемо и називимо грешења других, а не ћемо да дубље размислимо и видимо да ли и ми сами нисмо криви за та зла.

Трпимо доста од тога, што се намножило рђавих људи, кои чине зло народу; но сваки вели: „на шта сам ља крив за то? Сведа има лењштина, крадљиваца, варалица, зликовача и неваљаца, па могу од њих што преткристи невино и ља, овај, онај, — онако као што могу пострадати, код би се и моја кућа запалила онда, када гори кућа мога суседа.
О, не, бл. хр. кризе је дружтво само што се у њему налазе рђавих људи за то, што је вера ослабила, и што се забора- вила хришћанска добродетељ, дружтво је за зла, што се у њему збивају, одговорно и пред собом и пред Богом. Узими- те жалбу родитеља што су им деца распушене, па које за то крив? Какве примере поштења, побожности и уљуд- ности виде деца од својих старцијих? И какву бригу роди- тељи полажу за васпитање своје деце? Жале се газде и газдарице, господа и госпође на своје слуге и служкиње; но нека размисле, да ли се они обходе с млађима по за- кону хришћанском, који учи да гледамо на њих као на своју млађу браћу, као на своју децу и да труд њихов награђу- њемо — не само с платом, него и брттом за њихову срећу, за њихово спасење? Жале се да се увећава раскалашност, варање, срамна неваљалства, неверство, отимање, оговара- ње, клеветање, опадање, и ти су људи заиста рана дружтву; но да ли су само они криви? Нема ли у дружтву људи који се мире са пороком, са грехом, с неваљалством? Да- кле, за свако зло, које се догађа у дружтву, поред лица које чини зло, одговорно је и само дружтво. Јер помислите, ако има зло људи међу нама, ти људи нису изашли из земље, него су се овде с нама родили, порасли и васпитали се. И чим су рђавни и неваљавни ови људи, тим је по- квареница она духовна атмосфера, у коју излази дисање не само њиховог, него и дисање нашега срца. А из срца, по речима Христовим лазави помисли, рђаве жеље које труту ваздух и порађају зраzu греха и преступљења. По томе, видите бл. хр. да смо сви криви што се међу нама наође порочни и рђави људи. Родитељи одговара ње за се и за своју рђаву децу; господари за своје слуге, стареши- не за своје потчињене; учитељи за своје ђаке; богати за бедне; иачи за слабе; научени за просте; старци за млађе, а духовни пастири за све њих; јер им Господ вели: „да ће
од њих потражити душу грешника, ако се ова упропасти, ако оде у ад.

У прва времена хришћанска, власти бећаху неверничке, закони су грађански били незнабожачки врло строги и жестоки, али опет не сачуваше народе од трулежи и кварења, него су спасла и поновила сво људство животворна начела хришћанске вере и морала. А да се ова начела очувају бринуло је се — како сво дружтво хришћанско, тако и сваки поједини члан. Ето зашто је чисто, прекрасно, величанствено било хришћанско ондашње друштво, које победи силу царева и царства и надвлада сва гонења, страдања, патње и муке.

Ми држимо да стојимо тврдо и ако видимо да око нас падају стотинама људи у чељусти злог порока и неваљалства. Но бл. хр. нека се сваки сети речи ап. Павла, који вели: "ко држи да тврдо стоји, нека се чува да не падне, и за тај случај, подајмо руку ономе брату који пада у безну порока и безбожниа, те га сачувамо и отвратимо од несреће. Не заборављајмо да и ако још не буде се доватала зараза нашега срца, може га заразити; иер оно живи као уд једнога друштвеног тела. И ако та зараза зла обузе ваше сроднике, ваше суседе, познанике и пријатеље, обузете скоро и вас; иер је зло као год пожар који се при ветру не може да угаси. Недаимо дакле да се пожар наравствене покварености шири; не одвраћајмо своје очи од моралих рана и мука душевних болести нашега ближњега—нашега хришћанског друштва, него потражимо лека да се болнест заустави и излечи. А за спасење једне погибавајуће душе људске, Бог ће нам опростити многе грехове. Угледајмо се на Господа Исуса Христа, који је спасавао грешнике, који је умр’о на крсту у страшним мукама, за то, да нађе и спасе погибавајуће, и ето, он се радује кад се нађе једна заблудивша овца, и он је реко, да за то велика радост бива и на небу ако се и један грешник покаје и спасе! Амин."
Морална поука о страстима.

(од А. Илића.)

Од искушења и ласкавог подстицања ка греху још нико миран неоста. Па и сам Исус син божњич биша кушан трипута од нечастивог.

О искушењу прича нам св. апостол Јаков иасно и опредељено. „Сваки човек пише он — долази у искушење, и наводи се ласкавим страстима на грех. Но зашто греше људи тако често? зашто чине зла? и зашто се поводе тако за страстима?

Добродетелна и човекољубива душа би се заплакала, кад би људска делања и њихове сиве преступе посматрала. Одкуд дакле долази то, да људи скупа у искушења падају и греше? То долази већином одтуда, што људи хоће да се срећни, па мисле да ће чуственим уживањем, што им грех подаје, срећни бити; и рад тога што они тако мисле падају у разне грехове. Један се предаје сладострастију, необузданости у јелу и пићу. Други неправедном течиву и осталим страстима, а сви скупа у сладострасном уживању своје блаженство траже.

Кад би они ово своје безпутно мишлење од себе одбацили, онда би се у верили, да ће то само превара чувства, и да се наше право блаженство једино у добродетели састоји, и онда би заиста своје делање сасvim другачије управљали

I.

Сваки човек хоће да ће срећан, и тежња к блаженству свима нам је урођена, али кои у греху блаженство тражи, тај га наћи неће. То нам тврди 1. св. писмо, а 2. и наше сопствено блаженство.

1, Свето писмо пуно је такових места у којима се изречно каже: да нас грех несрећним чини. Нисам ли ти
казао говори Моисеј у првој својој књиги, ако право радиш бићеш блажен, радиш ли зло, то ти стој грех пред вратима Бит. 1 — 46 Апостол Павле каже: Смученошт и стра доћи ће на душе они, који зло чине. Поред тога исти апостол потврђује шта више да и сама смрт једино је грећем дошла, и да ће грех и свеколико зло и несрећа у свет продрла Рим. 5 — 12.

2. Да нас грех не чини срећним, учи нас још и искуство. Неумерени, ласка себи да ће срећан кад се обремени љелом и пићем. Но да ли ће заиста тако? Ма колико дуго био у том стању, и ма колико себе за сретна сматрао шта добио одтуд кад то стање прође? болест и растројство телесни сила, утрошен новац, досадно и неспокојно стање; када напротив умерени све те пошљедице својом умереншћу избегава. Грабљивац и тврдица, мисле се усрећити кад толико, колико само замисле заграбе, па ма то којим начином било; но да ли су и ови заиста срећни? Дали ће кадри бити своју неситу страст задовољити и награбити колико колико мисле, но баш да ту своју страст у нечем и засите, неморају ли они као и сиромаси умрети, и ко има више бриге да ли грабљивац или задовољни? И напослетку ко ће лакше умрети? Поносљивац уображава о себи много и мисли да ће он нешто више, па њели заиста велики? Људи сте његовој сујети и презиру га у свом срцу. Када напротив скронога и смиренога више љубе и поштују. Похотник мисли да ће срећан ако свој похотљиви нагон задовољи, па да ли ће у самој ствари срећан? Није ли његова страст ужасно узнемирујућа? не настаје ли после тренутног уживања стид и срам? Тако бива са свима грешницима. Грех не може никога усрећити. Грешник тежи за сујетном сенком; он тежи за добром које, га усрећити не могу; иер она нису права него варљива добра.

Добродетељ је само једина која нас усрећава.
II.

Права срећа човекова како за овај, тако и за будући живот састав сам у добродетељи, у чистој помисли, и нравственом делатињу. Истина, добродетељ не чини човека свагда богатим, она не води свагда срећним околнима и великим местима; али човека поставља у стање задовољства и спокојства, ier sve телесне страсти далеко за собом остају. Она нас уздиже ка узвишеном слободи духа. Погледаите човека, кой греши, јели такав слободан! нијели он играчка свог животинскога страсти, не повиаиу ли ове њега као ветар трску тамо и амо? напрасни осетљиви тврдица, блудник, да ли су слободни? несу ли они прави робови страсти?

Иа сам често предузимао да се поправим, али сам увек од мојих зла страсти занепен бивао, и несам учинио оно што сам хтело учинити. Ово су сви могу грешници призвани. Па, несу ли они с тим потврдили да су слуге греха, и да грех као неки тиран над њима влада. Што се обелодањава и речима Христа Спаситеља: Ко греху служи роб ђе греха.

Но сасвим другачије стои са добродетељима. Добродетељан је слободан, он се не брине о својим страстима на- гонима и похотима. Нека би се они у њему и пробудили, нека би покушали да га тамо и амо повуку, он им неће сједовати, као господар влада над њима, он не чини то што они xoћеиу, него чини оно што је право и добро. Он зна само за вољу божију, а све што је варљиво одбиа од себе. Срамно би било мисли он, кад би се безсмртни дух понизио да служи страстима. И тако се добродетељни подиже од сувог чувственог стања свога тромог тела, к духовном стању своје душе, к слободи духа, ка слободи чадом божњим бити, ier sve више и више увиђа да неприпада само овом чувственом, него и неком вишим свету; све више осе- ћа своје сродство са вишим духовима, и шта више и са
самим Богом, и ово му причињава најблагеније спокојство што више пада у искушења тим iance осећа задовољство свога стања.

Осем казаног награђује нас добродетељ и са унутрашиним задовољством и спокојством душе. Човек који греше подвргнут је тежкој казни, лишен је спокојства овде на земљи, свагда је растројен, и није начисто нигда са самим собом. Није ли грешник увек узнемирен? Неосећа ли он стид у свом срцу? Може ли он без страха на Бога и будућност мислити? не види ли он у свакој несрећи казни својих грешака? Помислите само на братоубицу Канна који је по читавом свету блиудио, како му се нигде чинило ни је да је сигуран, и увиди ћете како је немирно срце грешника.

Но тако није са добродетељим. Он је увек миран, нека га ма шта постигне почем је са собом начисто. Управљајући очи своје срцевидећу вели он свестан своје невиности: „Иа нисам ништа грешишо.“ Нова мисао тешки га, кад лик смрти пред његове очи ступи. „Неможе никакве казни за мене бити“ што чини да се он смрти нестраши. Тако мисли он кад се будућност и други свет пред њим отвори. Неможе ништа непријатно у њим за мене приуготовљено бити, и то му причињава да будућност са задовољством изчекује. Са чега налази добродетељи у самом себи не из сувим извор своје утјехе, унутрашње радости, које су с тим слађе што их потајније уживи.

Напослетку награђује нас добродетељ и вером у благоводње божиће. Човек осећа сам и сувише своју немоћ, и зависност од ствари изван њега. Неузиман ли как човек са поверљавом у наручица вишег суштества бацити се и од његове благости очекивати, да он његовом судбом управља и све на добро обрати, онда ће занеста његова судба несрећна бити. Добродетељни свагда се може ослонити спокојно на благост промисла, и благоводње божиће. Но то грешник не може чинити, он не може никако поверљаве у Бога имати.
Многочислени његови греси чине га недостојним љубави отца небесног који ће као строги судиа бити праведни наказатељ свију његови зала. Није ли дакле неспрећан човек који од управитеља судба човечких ништа добро очекивати не може него се свагда наказујуће деснице његове бојати мора. Добродетелни је о себи сигуран да над њим почива заиста благоволење божије. Он зна, да ће се ономе допасти који милоје све што је добро, извршујући то он долази у благоволење код доброг отца. И колико он ово зна, тим је он у обзиру своје судбе, у колико би то од његова понатамо зависило, без сваке бриге. Ја чиним моје, мисли он, а Бог ће зацело то чинити, што ја у стању нисам био. Он предаје себе божњем промислу, са отвореним и радостним срцем живи и мире у помислу да Бог све на његово добро управља. И тако човек своје благеносте налази у добродетели која је једини пут к благенству, и потоме само добродетел чини човека срећним. Но и грешницима т. ј. људма који се од правог пута честности и истине удали, отворен је пут да се могу помирити с Богом и собом самим, а то је ис- креним каћањем, нашто св. црква позива све нарочито у ове дане, који су на то одређени. Братије, очистима себе скла- каш греха и страсти.

Света четрдесетница код древних хришћана.

Кад се Господ наш Исус Христос крстио од Предтече Јоване, „извезде га дух у пустињу.“ И четрдесет дана куша га ђаво, и постиви се четрдесет дана и четрдесет ночи, најпосле огладне. (Мат. 4. 1. 2.) Света црква Христова, ово из подражава својој глави и за успомену његовог страдања и смрти, — ово пак — да би дала времена, у ком би се приправили оглашени за свето крстесање, а кајући се — за измирење с црковом, и сви хришћани у обште — за свечани
и достојни дочек великог празника васкрсенија Христова, или свете Пасхе,— још у прва времена установила је велики пост.

Пост тај, зове се велиkim, једино зато што дуго траје, а друго по свом високом значају, и древни хришћани проводише га с особитим благочествијем, а настири црковни особито старали су се, да одрже паству своју у благочестију казујући им својства правога поста и његове пошњедице благе, и изобличавајући оне, који би нарушили поста или у не уздржавању у једу, или другим пороком, одривајући им пагубна сљедства тога. Правила цркве забрањивала су свагда у време четрдесетнице ђести меса, млека и iaia и прећупнике ових правила осудила су, да се одлуче од цркве. Тако у 56. правилу 6. васеленског сабора стоји: „дознамо, да у Арменији и другим местима, суботом и недељом у време четрдесетнице ђеду многи сир и iaia. С тога признаје се за добро и то, што црква Божња по свој васеленској држи се једног чина, свршује пост и уздржава се како од клања животиње, тако и од iaia и сира, које је плод и производ онога, од чега се уздржавамо. Ако тако не буду по томе се владали, то клирик да буде скинут, а световна одлучен.“ (Трул. саб. пр. 56.) Какво је било уздржание древних хришћана од меса и млека, може се видети, отуд, што кад је једном Император Јустинијан у време глади, заповедио продавати у време поста месо врло ђефтино, народ не само да не хтеде куповати, него стаде градити саме продавце, и терати их с тражиства. — Учени патријарх антиохиски Васамон пише: „не допушта се никоме, па и у случају саме смртне боље уз часни велики пост меса ђести. Ми видимо да су о том у разна времена на саборима пишао доношена, но никад се не допусти."

Обична рана древних хришћана уз велики пост састоиала се у сувртовању, у зељу и воћу. Тако је лаодикијски сабор установио: „да се у четвртак последње седмице не разре-
шава пост, и тим цела четрдесетница безчести, него сва се четрдесетница мора препостити у сувотовању.“ (Пр. 50.) Свети Златоуст пише: „да неки ревнитељи уздржавају себе не само не употребљавање вина и илео, него никад никаква кувана иела не једоше, нити трнезе постављаше, и уз цео пост само се лебом и водом питање.“ Исто тако вели и блажени Јеромин: „најстрожнији пост састоји се у води и лебу.“ Свети Златоуст тако описује пост сувремених му хришћана: „сад се нигде не чује праске, нити ларме нити се сечење не виђа, никуд се никто не миче..... нећеш видити разлике међу трнезом богаташа и сиромаха. И шта да говорим о великашима и простим, код се и сама кранисана глава строго као и други, држи поста.“

Но није се на само јело ограничавала умереност и уздржавање древних хришћана у време великог поста, него се простираше и на само време и колико се употребљавање постило јело. Обично су један пут на дан и то пред вече јели, осим суботе и недеље: и оно га који би у време ручао, ни су сматрали као постина.

Св. Златоуст у својим беседама, које је уз цео велики пост говорио, наводи постене до вечере као обично дело. „Не мислимо, вели он, да је за спасење наше доста само до вече постити.“ Св. Амвросије Милански говори у једној својој беседи: „српем се за небесну рану..... претрпи се мало, ним иош дуго до вечере.“

Они, који се привикоше на духовни подвиг, постише по два дана једно за другим, као што сведочи св. Златоуст у једној беседи својој, а неки пустињци — по три и по четири дана застопање. Они, који су нарушили пост у коликои, каквоци или у времену употребљавања иела, подпадају или црквеним казним, као што смо видели, или их строго укорене и изобличише пастири црквени.

Уздржавајући се од иела и пића и не постављајући стола, стари хришћани запетелије доста, а сувишак обра-
ћаше на помоћ беднима. Ориген вели; да ие нашо у једној књизи ову изреку апостола: „благен ие онаи кои и ради тога пости, да нараји беднога; тога ие пост веома угодан Богу.“ Св. Златоуст у слову свом о посту и милостињи говори: „милосрђе и љубав, то су крила поста, коима се он узнosi на небо и без коих лежи и вуче се по земљи. Пост без милосрђа, знак ие глада, а не образ светости; пост — без љубави, исте повод к среброљубљу, иер с та- кве штедње колико се суши тело, толико дебла кеса. С тога кад постимо подаимо наш залога сиromаху, који и онако не би задовољно стомак наш. Рука беднога, то ие блага- ница Христова, иер све што добива сиroma, прима Христос.“

Наравно ие дакле, да ие такво доброчинство беднима, давао карактер и значај великог поста, иер у то доба хри- шћани сами очекивао од Бога милости и проштења, те с тога сматраше за своју дужност чинити дела милосрђа ближњима. „Онда, кад се обично уздржавамо од свега, вели блахени Августин, треба да посептавамо болне и сужне у тавници, угостимо странце и с непријатељима измиримо."

„Каки ми молим те, говори св. Златоуст, ти не постиш, што ти ие немоћно тело, и то ие добро, но зашто се не измириш с твоим непријатељима? Можеш ли се ту позвати на немоћ тела? Ко iese и неможе постити, таи нека штедро милостињу чини, нек се измрри с непријетелима, нека уклони из срца сваку злобу и жељу за сувишним добитком.“

Чусто милосрђа и сажалења према ближњим, као особито својство благочастивих хришћана у дане поста, огледа се и усамим законима грађанским неких благочастивих владаоца. Тако Теодосије велики: „забранђује у време че- трдесетице, особито пред св. Пасху испитивати криминална дела,“ а у другом закону заповеда: „да се уз часни пост никако телесно неказне они, који изгледаиу опроштење грхова.“

Св. Четрдесетница поред строгог уздржавања била ие уједно као доба, у које се особито често скупишле благочастиви
на молитву и слушање црквених поука. Тако се види јасно из беседе св. Златоуста на књигу постања и приликом разорења штатуге, што је антихишки народ у време четрдесетнице учинио. У једној такој беседи говори он: „ми треба сваки овде да се сабирати, непрестано слушати то исто, и постимо уз цео часин пост, — іер ако из овог збора, поуке и поста не добијемо никакве користи, то ће за нас све сујестно бити и повод к већем осуђењу, ако останемо при толиком за нас етрадању они исти. Ако љутица не постане тихим, мрода — кротким, завидљиви — другчијим; ако лудо одан за богатством, не опрости се те страсти, и поче миJECTEDЕ де]Ди и издржавати бедне; ако лакоми не постане задовољан; ако честољубиви не презре ташту славу и облуби праву славу; ако човекомразач не постара се бити као митар; и човекољубиво сматрао буде непријатељ своје и њих љубио; ако при тим и другим расположења злим срцем, не будемо бољи: то сабирају се ми овде сваки дан, и учили ее непрестано, имајући од поста толику поднору, — какво ће нам бити опроштење, какво оправдање?“ Из ових речи види се, да се у време св. четрдесетици сабираше хришћани на богослужење, и по свој прилици — сваки дан, како ради побожне молитве за опроштење грехова, тако и ради називања црквеним поукама, које се говорише сваки дан, а кад-кад и двапут на дан.

Да би се побудило у хришћанима благочастни и они боље посештавали храмове, правила црквена уз частни велики пост забрањивала су позориште представе и іавне игре, и за грдни грех сматраше хришћани, кад би когод у то доба у дане општег покаиања, смирена, духовног плача и сетовања за грехе, држао забаве и весела светска, која у то време држаше іезичници, што будише по мраку суеверија и нечеститих. Св. Григорије богослов іако укоравајући неког градоначелника (Целевзниа,) што ће у време поста допустити представљање позоришта, вели: „Ти као судица
не чиниш добро, што не постиш. Како ти чуваш законе човеческе, кад презиреш и ни у што држиш законе божанствене? Очисти твоје судилиште, да не постанеш или не пронесеш се као рђав. Допустити представљања позоришта кад не треба, значи себе срамотити дати. А најпосле знај судије да ћеш подпасти под суд." Св. Златоуст коре оне, који посећиваше коњске трке и игре у цирку, и с тим једну своју беседу, коју је говорио у време поста овако одпочиње: "По обичају моме рад сам вам поуку предложити; но морам застати, јер ми је мисли моје узвутнио и узнемирно облак туге који се навуко, па не само туге но и гњева, да почнем, кад ми је мисли те обузела велика не одважност. Кад помислим да сте све наше поуке и сваки-дашња наставлења, по незнао каквом упусту; забора вили, и отишли ђаволској коњској трки, — онда како могу наново вас учити томе, о чему сам вам пређе говорио, и што сте тако брзо заборавили? А тешко ми и особито жао ми је, што сте заједно с мојом поуком заборавили на уважење четрдесетнице и предали се ђаволским обичајима. Реци те ми молим вас, на што пост? нашто наше сабирање овде?" (Наставише се.)

(Оставио њега свештенства.
(од А. Илића.)
(Наставак.)

I.

Да узмемо какво је положење свештеника у самом почетку, кад се прима тога велике одговорности звања? После рукоположења одлази нови попа, на одређену парохију. Допушти да ђаво желењо мети својој без игди ичега, трчи сирома наврат на нос и тражи и салсче људе да би се
Гди-год са својом злеудном породицом склонио, па пошто се после дугог трчања и молања ће да тек гди-год настане, одма наступе друге потребе. Пре свега треба леба и втрошени кандидат, који је на своје достојанствено званије толико много полагао, одма употеку увиди с каквим му се йоште тешким неприликама вала борити. Јошт први дана мора сиroma да завапне „куку дрва, челе брашио“ те се с тога Јошт тако рано мора привикавати цебраклуку и прошићи. Гвоздена нужда ломи натврђе карактере. Нови наш попа, а уједно и нови газда који је скорим завод богословски напустио незнајући ни закључу велику потребу и нужду, пун ревности настирске, и релгиозног жара, ваља свакоме истину смело у очи ставити, пун тежки за послужити цркви и милом роду своме, који је у сигурно рачуно, да ће по речма св. писма бити „око сљетим и убо њеним“, окружен оволним незгодама са неудешена свог материјалног положаја, мора све толико силне комбинације од себе да одбије и за добити који грош принуђен је и најотврдијем грешнику његов поступак одобравати у пркос свију начела вере и наравствености хришћанске, тек само да га има на руци.

Мало је карактера таквих на свету којим годи кад им се истина у очи рекне нарочито код простог света редко је нађи. Ако по негда прост човек резоне и савете паметнијег, и ученвијег од себе прима па и похаљује, то већином с њим из овог и оног узрока у неприлику, а никако из собственог убеђења да је то тако а не другаче. Ово се најчасније над свештеницима оглашда. Нађе се понеки такви попа који неће баш све безусловно својој пасти да одобри, па по својој светој дужности настане извлачити словом заблудившег грешника, обавештавајући ga, да не је на правом путу, и поче му давати лекције, е да би се опростио својих грехова. Шта бива отуда, да ли и уколико свештеник успе у свом предузету? Ето какав је одговор попа. Ако је се де-
сно дишнут при чаши вина, разуме се у дому или на пристојном месту, онда се повиче: „манте се људи! деде да пијемо, вала попи који нас учи, али ми смо људи прости као и стока па ништа и незнамо.“ Или по неки благобезобразни јошт и то дода, нарочито ако је с попом мало у ближем одножају, „одби се богати попе лакрдние! да гледамо за чем смо.“ Осим тога из уста народе чује се често и ова реченица „средом попи празне бисаге.“ Овом се реченицом хоће да каже то, да попа ако је рад да се из нурите с празним бисагама не враћа, дужан је безусловно чинити и одобравати све, што његова паства хоће. Према оваком да- кле стању ствари, није се чудити, што многи млади и ва- љани свештеници набрзо се изгубе и пропадну, одавши се неумерености.

Наш народ хоће да му је свештеник свагда под- пуну учесник у свакој весели и тужној прилици, да седи за софром у процељу и да му прву чашу благослови, и т. д. И онда кад му свештеник у томе учини по вољи и с њим пристане исти и нити што по негда буде до из- лишества, онда назива свога свештеника добром и честитим попом, и вели, нигде оваког попу имали нисмо, па готов му је у том случају што и више дати. Свештеник пак који хоће да је у друштву солидних, и чува се да ненадне у крај- ност, који већег рачуна о себи и освом положају има, и који нисе на кап сваку чашу испразнити хтео такови не само да ће спразним бисагама отићи, него се јошт назива гордељивцем и себичњаком. Иа сам слушао гдје људи карактеришу свога попу приводећи га у сравнене са другим суседним свеш- теником овако: „Благо вама (комшие) ви сте срећни с ва- шим попом. Он је подпун учесник вашег стања, с вама свагда и у свакој прилици иде и нише, пева кнут год иде, за то вам Бог и даје. — Наш пак попа, жмурац, нити коме иде, нити му ко долази; с њурђурио се ка две паре у кеси мислио би да ће убити сирота; нити му ко пева у кући, Следује додатак.
нити ие он коме у кући запевао, "ово народ наш не пушта из уста своих за то што удруживаваћи се са свештеником жели добити прилике и материјала којим ће се послужити да изигра свештеника, или што ие рад да му попа није на свом месту. — Не, — он то чини из врло проста узрока. На- род ие наш велики љубитељ слободе и једнакости, а у јед- но и пошту ие чин свештеннички, па на кад му ие попа или други кои старешина накан у кући нити и ђести, он рачу- на да му попа искрено жели добра, и од срца чати, а у про- тивном случају порађа се у њему сумња да попа према њему није расположен као што би требало, или шта више и да презире, — па у том случају и он своју добродашност повлачи у границе умерености срач попе.

Наравно да и ово много погоршава колико материјално толико више и морално стање свештеника; иер са оваким противавањем свештеник се наводи на клизавицу са које може потопити се у море разних страсти, па и другог поред себе погубити. Више дана прођу таки, када свештеник по 20 — и више домова обиђе; — ако свакоме задовољство учи- ни, вероватна ие ствар да себе лако може у неприлику до- вести, и изван своје сфере изићи, па онда куд ће брука и стид, него у свој род. — Одбије ли пак попа понуђену му част, и одрекне у дому свог нарохијанина попити бар чашу ракве, у том случају казао сам какви су резултати за све- штеника.

Друге су и честе неприлике у кома се свештенство налази и ове, што свештенство и оно мало одређене му та- рифом награде за свештенодијевства врло неуредно добија. На- род наш који много полаже на свештени чин и не сумња да свештеник може и материјално рђаво стајати, њему ие не- понатно да и попа може у оскудицу насти и нужду тпри- ти; иер да то непредоставља, не би заиста тако, овлаш- узима своју дужност спрам свештеника, што се тиче на плате њихових заслуга. Ради уверења бољег, како народ овлаш
узима награду свештеника ево вам примера. Свештеник н. п. дође да опои отца или сина или брата; кад сврши опело, иде око домаћина, а оваи га се све више клони. „Домаћин је из хоћу да идем.“ „Иди попо, твоје што је нече пропасти, — али нече ме скоро пут овуда нанети, а таки мали дугови брзо се забораве.“ — Окани ми се попо видиш у каквој сам жалости, није ми ни до чега.“ — И тако ти попа јошт мало око домаћина обилази капљуцаиуци, па кад види да од наплате нема ништа, јошт неколико пута пофтори „Ја од домаћине“ па онда наипосле и оде. На овај начин ко остане дужан, ни девети не плати, јер од тада све мало помало иде у заборав, док напоследку после дугог искања попа не очита сам себи познату предику „ништи ће куком на леду.“ За такве мале и ситне дугове треба свештеник да се обраћа власти и тражи код ње наплату, и да сваког дана судног излази пред кметове гдје се често догађа из пизме и ината, да свештеника почетуvu и осталим пред вратима поред ојака чекати док добије реда за изићи кмету; тамо подићи редовну тужбу, и доказивати да је овом свршно ово или оно свештенодиество, и даму за то платио није; па тек онда да му се каже да ће своју заслугу добити кад се узможе наплатити. Ретко су та места и парохије гдје свештеник половину заслоге своје на тевтеру увек не држи, па и при онома малом добиту, а овако лаким начином долазећи до наплате, да се замислити како је свештеничко стање и како му ће се наказити кад га гвоздена нужда савлада да своју заслугу тражи. Нема свештеника који нема ве- ресније и сваки би хиљаду гроша вересније дао за триста па понегда и за двета; јер ће покупити не може, док се са целом нуриом не завади. Како ће дакле моћи свештенство одржати се у љубави, са паством и прибавити нуждне важности и поштовања при овомим неприликама у које се излаже рад прикупљана свом заслуга.? Ето дакле каква је и колика опозиција створена међу наивећим чинитељима.
народњег унапређена свију врста рад њивог начина напла-
te. Што је напред речено за опело, тако бива и при вен-
чању; жени сина спремио је све што треба, свираче доведе
бог зна одкућ и по 2 — 3. дуката даде им, а попи опет
каже: „попо твоје неће пропасти, причекај ме мало истро-
шио сам се око везеља.“ Нека ми на ово одговоре сад они
што речу: „Попови су спанье“ овако га положаја спанскога
нека сачува Бог свакога, који је позват да известну дуж.
ност врши а овамо за наплату или вечито да се суди и
свађа са људма или да се ослони на њиву увиђавност. Да
овако при наплати свој заслуга поступа сиротнића класа и
они који нема, не би ни по јада било; него тобож газде и
госе па тако чине, а сиротнић свештенство и незамера, и на
много места од драге воље и поклања своју заслугу, баш
и ако му се одна и понуди, о чему ако ко посумња стави
ћемо му неброени факта. Можда је у стара и срећнића
времена и било већег усрдића спрам свештенства те је по-
неци и пружио што и преко тарије или у готовом новцу
или добровољном писаном; што је бивало нарочито о крсном
имену, прславама, и општинским заветима, али од свега
тога данас редко ћете и видити. Данас када су и потребе
свачиће увећане, када сваки на последњи грош рачуна, када
је тако силно и простом масом обвладала и лажна и надри
цивилизација, када сваки у прстеста зна не само тарифу но и
замашан број § § у кривичном закону, по којима се свеште-
ници који више него што им припада изнуде за своју за-
слугу суде; када велим све то у прстеста сваки зна, онда од писа-
ните и добровољних подарака неможе ни спомена бити. По ва-
рошима гди људи мало боље заслугу свачићу плаћају а и више
су новчани него сељаци, свештеници понегда више и добију,
али с дана на дан примчава се да су и по варошима свеш-
tенички приходи знатно спали.

(Наставиће се.)
Јисторија хришћанске цркве.

(Наставак.)

„Покајте се, рекне им Петар, и крстите се сваки у име Исуса Христа ради опроштења грехова, па ћете добити дар светога Духа. Јер ие обећано дато и вама и деци ва- шој, и свима, кога призове Господ Бог наш.„ И многим другим речима Петар их убеђивао и уверавао, говорећи: „спасаваите се од овога раз враћеног рода.„ Многи тад примаху веру и молише да се крсте; тога дана придружило се к цркви Христовој око три хиљаде душе.

Таквим начином одноше апостоли проповедање слова Господња у Јерусалиму; они су проповедали покаяње и објављивали опроштење грехова и спасење именом распетог Исуса. Верујући присајединивали су се цркви крштеним, као што је заповедио Господ. Као што видимо из причања Евангелиста, први, који пређоше у веру Христову, постадоше прави ученици Христови. Они се испуњише смерношћу, љубављу к Богу и ближњима. Они су добровољно продавали своје имање и све што су имали међу собом било им љубо ощите, да не би нико оскудну трпио. Они се непрестано занимавају науком апостола, прелажањем хлеба и молитвама. Ради молитве скупљаху се у храм, а прелажање хлеба свршавали су по домовима. Тако се називала тајна Евхаристије или причешће, установљено од Господа на последњој вечери његовој са ученицима; оно се називало и вечером Господњом. Ово велико свештенодијество они нису могли свршавати у храму, но само међу собом, међу верујућима у Христа Спаситеља .... Ј примише ниш љубо дости и простот срца, хлађе Бога вели, св. Еванђелист Лука, Ј имаће благодар тук сука духов раком више по располагању сада дани цркви спасацнија.“

Распространењу цркве помагаше и дар чудотворства,
који је Господ дао својим ученицима. Петар и Јован иђаху иедном заједно у храм на молитву у девети час од дана. На вратима храма сеђаше човек, који је био од рођења хром, и просио милостину од апостола. Петар, уверен, да ће га Господ саслушати, прогоvorи хромом: „иа немам сребра и злата; а што имам, то ти дајем: у име Исуса Христа Назорејца устане и ходи. Затим је одма узео ро- мога за руку; овај устане и уђе за апостолима у храм, славећи Бога. Ту беше множество народа; сви знађаху да је тај, што је таким чудним начином исцелењ, био хром од самог рођења; сви се чуђаху и окруживши апостоле, од- почну их сад хвалити; но Петар им одговори: „Израил- ћани, чему се дивите, и што нас гледите, као да смо ми својом побожношћу то чудо свршили? Бог Авраамов, Исаков и Јаковљев, Бог наших отаца, прославио је сина свога Исуса, кога сте ви предали, и од кога сте се одрекли пред Пилатом, кад је он намеравао да га ослободи. Ви сте се одрекли од светога и праведнога, молили сте, да вам даду убица, а начелника живота убили сте. Но Њега је Бог ва- скрао из мртвих, о чему ми сведочимо. Овај роми добио је исцелење вером у име његово. Но ја знам, браћо, да сте ви и више старешина учинили то по незнану. Дакле по- кајте се и обратите се к Богу да вам опрости вашу кривицу."

Петар је указивао на пророцтва, признајући народ да се спасе вером у Христа, о коме су предсказивали и пророци и Моисеј. Његове реци, испунене силом благодарењу светога Духа, учиниле су такovo дјество, да су пет хиљада људи одма примили веру Христову.

Но док је он говорио, приђу к њему свештеници и Садукејци, и чујући, да апостоли говоре о васкрсењу мр- твих и васкрсавшем Христу, заповеде ухватити их и др- жати под стражом до идућег дана.

До тог времена, као што видимо, нису начелници Ју- дејски гонили апостоле. Да ли је могуће, да су они разно-
душно гледали на распрострањење науке Исуса Христа на кога су тако страшно мрзали? Они су вероватно, изнајмеч мислили да ученици Исусови неће моћи с таквом снагом и са таквим успехом проповедати његову науку. Они предађу Исуса смрти, па мишљаху да ће с њим заједно ути- нула и његова наука; пошлеменици пак његови бејаху људи прости, необразовани. Отуда су држали, да се немају шта од њих бојати. Но ево, где прости, неучени рибари привла- че к себи множество народа, на разним језицима пропове- дају вакрсење Христово; говоре да ће распети Исус-син божи, обећани Месниа. Старешине се сад пошлаше и стану изгледати угодну прилику, да апостоле у своје руке дочепају. Прилика им се ова укаже. Апостоли у самом храму пропове- дају вакрсење Христово. Садукеци их ухвате. Садукеци нарочито држео је то, што су апостоли проповедали вакрс- сење, које они нису причињали. — У то време бејаше у Јудеи неколико религиозних секта, међу којима бејаху главне: секта Фарисејска и секта Садукејска. Фарисен се од- ликоваху привидом побожности и уредним испунавањем спољашњих обреда закона. Господ њих често укоравао за њихово лицемерство и охолост, за то, што они испу- њавајући спољашне обреде, нису чували оно, што је главно у закону, — правосуд, милосрђе и веру, но они и пак веро- ваху у будући живот. Садукеци одбацувао у својој на- уки награде и каштоге за гробом, — вакрсење мртвих, виђе анђела и духове. Обе ове секте мрзеле су на Исуса и нису Га причињали да ђе он Христа, обећани Месниа.

Другог дана експе се начелници, првосветеници и старешине, и заповеде да се изведу апостоли преда њих. Они их питаха каквом силом и у чије име они учинили чудо. Давно ли је било, кад ње се Петар, нун страха и малодушности, одрекао од божанственог учитеља свога, кад су га повели на смрт? Но сад ње сила божица снажила њега; Дух свети, обновиши његово срце, уливао му је постојанство
и мужество. Он је неустрашљиво одговарао начелницима: „Ако ви захтевате од нас рачуна добродинству, што га указасмо немоћном човеку; то знајте сви, да је то учинено у име Исуса Христа Назорејца, кога сте ви распели, но кога је Бог из мртвих васкресао. Нема другога имена под небом, да је дато људима, којим би се могли спasti, оsem имена Исусова.“

Начелници се зачудише држкости апостола, и почеше двоумити шта ће да им раде; јер нису били кадри ни сакрити, ни опровргнути чудо, што је учинено било пред очима целога света. И смисле напослетку да им забране говорити што о Исусу; но Петар им на то одговори: „Судите сами, да ли је право да се више покоравамо вама, него Богу? Ми нисмо устани не говорити оно, што смо видели и чули. — Старешине им наново запрете, но ипак их одпусте јер се бојаху да не раздржаче народ, који је славио Бога за чудно исцелење хромога.

Петар и Јован врате се к верујућима, и приповеде им све, шта је било с њима. Сви сад једнодушно почеше славити Бога и молити да он учини, да слуге његове слободно проповедају слово његово, не страшећи се претња ни гонења. „Господи! говораху они, погледај на претење њихове, и учини, да слуге твоје са наивећом слободом казују слово твоје. Пружай руку твоју на исцелење, и на редкости и чудеса, која се чине у име светога сина твога Исуса!“ И тек што они добршише своју молитву, али се место, где су они стојали уздрма, и сви се верујући испуне Духа светога и са великим дршкошћу продуже проповед божијега слова.

Број верујућих увећавао се сваки дан, и све то беше у слози и љубави. Вера у Христа уливала им је узајамну ватрену љубав и расположеност; они престаше ценити тако много земаљска богаства, а напротив продаваху сва имања своја и новце даваху апостолима, да разделе сваком, шта је коме преко нужно било. Благодати је к јесену на сектах их.
вели апостол. Међу олим, који су продали своје имање, спомиње се Јосија Кипријанин, кога су апостоли прозвали Варнавом, а то значи: „сви утеге."

Но од оних, који су прешли у веру, двоје њих навукоше на се гњев Божиј својом неправдом. Ананија и његова жена Сапфира, продадоше по примеру других своје имање и новце донесоше апостолима; но желећи да задрже штогод за се они затаје један део од продатог. То је било тим грешније, што они посве нису били обвезани продавати ни поклањати своје имање. (Наставиће се.)

ОГЛАСИ.

У Епархији Неготинској догодиле су следеће промене:
1. Аврам Петровић капелан парохије Мозговачке у округу Алексиначком, постављен је за дјествујућег пароха на ту парохију 1. Марта ове године.
2. Милош Илић свеш. Рудноглавски у окр. Краинском, постављен је 10 Марта тек. год. за свештеника на ново образовану парохију Беларечку, у окр. Приоречком.
3. Радосав Ђорђевић богослов из Бање, а практиканат округног књажевачког суда, рукоположен је 23. Марта за јакона, а 25. Марта ове године за свештеника.

НА ЗНАЊЕ.

Тражи се један учитељ писеница за богословију београдску, који би у исто време био и Економ тога завода. Од њега се пише, да зна добро поиће и правилно црквено, да је лице свештеног или монашеског реда, да је самац, и да има добру препоруку у владању. А за ову службу одређено је поред хране, квартире, огреву и послуге, 200 талира или 450 форинти годишње плате. Ко има рециена качества и пристане наказан услове, нек се јави Ректору богословије у Београду.

Уредник.

ШТАНИНАРИЈА НИКОЛЕ СТЕФАНОВИЋА У БЕОГРАДУ.
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
издаје и уређује ректор богословије прота Никола Поповић.

САДРЖАЈ: Слово о свечани Пасху. — Света четрдесетка код древних хришћана. — Јужнан бого
осветник. — Још један гет о ставу наследственост. — Отцы.

Слово о свету Пасху.

„И се Исус срете Χ γλαγόλα
радостеса, не боитеса.

(Мат. 28. 9, 10.)

Какав ненадни, срећни и радостни сусрет? Муроносице
и не мислише о том, шта се с њима збило, као су дошла
на гроб Господњи. Оне дођоше тамо, не ради утехе и ублажења
туте, не! оне дођоше тамо, да излку своју душевну
туту, да се наплачу над распетим и сарађеним учитељем
својим, и помажу пречисто тело његово с донешеним аро-
матима (мирисима.) На шта нађоше? Нађоше на дивно чудо
њихово, камен одваљен од гроба, гроб отворен, и анђела се-
дећа код гроба, — чуше од анђела, да пречисто тело Го-
сподње није у гробу, но да је распети и сарађени учитељ
њихов васкрсео, — чуше од њега и заповест, да иду и што
пре јаве апостолима ту необичну радост. Можемо себи пред-
ставити, како су тим пренеразиле се мироносице, и како
радосно — смученим духом хитише апостолима. Но гле њи-
овој радости, ново још веће радости. Тада баш кад се наивећма журише апостоли, јавља им се и на сусрет излази сам васкршни учитељ њивост Господ Исус Христос и срдечно их поздравља с радостшћу: „радуите се — небоите се.

Какав ненадни за мирноосицу сусрет! Наједанпут видети живим онога, кога су пре једног дана мртва на крсту и сарањена видале — могу ли се од радости уздржати? но у- једно могу се радовати спокоино, а да им се дух не смути? О, не! Свака ненадна и необична радост потресе наше мисли и чувства. Тако и мирноосица још при гробу Господа, како чуше од анђела вест о васкрсењу Христовом, не само обрадоваше се но и ужаснуше се. „Извадите скор њебо гроба, со страхом и радостшћу токоста кокштити учеником.“ (Мат. 28, 8.) додаје Еванђелист за мирноосицу. Ненадна и необична радост наравно доводи човека до тога, да се он сумња о своји срећи, да га је занеса срећа послужила или не. Тако и апостоли, по речима Еванђелиста, не вероваху васкрсењу Господа „од радости.“ (Лук. 24, 41.) и кад им се Господ јави; „уплашише се и ужаснуше се, мислеши, да је то поиав „духа.“ (37). Тако по свој прилици, би и с мирноосицама. Пренеражене ненадним виђењем самог васкршег Господа, попадаше к ногама његовим, у усхићењу чувста радости и борбе, сумње и страха. Није забадава Господ њих васкрсењем својим обрадовао, но је ободрио њихов клошули дух, рекавши: „радуите се — небоите се“. Смисао тих речи, могао би се на ово свести: „радуите се! Иа, као што сам ученицима мојим предказао, васкрсам сам из гроба; радуите се! Иа не само да сам жив, но већ сам у новом духовном и прослављеном телу; радуите се! Иа ћу од сад вечно живети, и кад се узнесем к отцу мом, и отцу вашем, и Богу мом и Богу вашем, с њим ћу заједно вечно царо- вати. Небоите се! Пред вама нестои какав дух, но сам Иа, који сам с вама живео, страдао и умро на крсту. Небоите се! Иа сам Спаситељ ваш, ја избављам вас од свију беда.
времених и вечних; иа ћу вас у царство небесно увести. Онда ће се још већма "обработати срце ваше и ваше радости нико неће узети од вас." (Иоан. 16. 22.)

Срећан заиста беше сусрет тај за мирноносице. О, како су срете те свете жене! Могло би се завидити њивој срећи. И како да се не завиди оном, чега се у достоинстве жене мирноносице? Само ми не, љубезна браћо, — ми не можемо завидити, који верујемо у Христа и данас светло светкујемо преславно његово васкрсење. Та и ми смо данас срећни, као и жене мирноносице. И нама су срца по- трепшена скоро истом таком препаднутом радошћу. И ми смо јутрос рано као и мирноносице срећи Господа, који је васкрсаш. Свечани звона глас, што нас је на јутренју слу- жбу позвао, особито нас је усихтио. Он нам јави, као оно анђео мирноносцима, да је Христос васкрсао из гроба. О како се необично обрадовашмо, каквом се радошћу испунше срца наша! И радовашмо се и боимо се чисто, као да не верујемо још својој радости, и још сумњамо, да смо ми тако срећни, и доживили овај радосни дан, и да је данас светло васкрсење Христово? Да, дивна је наша радост, особита наша срећа била јутрос. А шта после би? Ил до- лазили овамо у храм, ил одавде излазили, као мирноносце с гроба, сваког сретамо с поздравом "Христос васкрсесе." Па ко нас јутрос срета? Нико други, него сам васкрши Христос! Чуства наша осетише тада тајни појав васкршег. Срце наше јасно примети, како нама као и мирноносцима, говори: "радујте се!" Сретни смо као што видите и ми бра- ћо хришћани, који данас славимо ускрс, — срећни смо као и жене мирноносице. И ми срето смо данас васкршег Гос- пода, удостоји смо се видети њега у светлости и слави вас- кршења, и ми чујемо од њега: "радујте се — небојте се!" Каква слава за нашу веру, какво одушевљење за надежду, каква сладост за љубав!

"Радујте се — небојте се!" Осамнајест векова разле-
же се у цркви то спаситelo звање Христово; њега слушаху сви верни, њим се тешише и храбрише сви, који су искуплени крвљу сина божиа. „Радуите се — небоите се,“ — тај сладки глас чуи и данас сви хришћани, који се спасаваиу под матерним кровом свете православне цркве.

„Радуите се.“ Бог, који вас је створио и пред којим сте сагрепили још у праотцу Адаму, прашта вам „сад сте помиловани“ (I. Петр. 2. 10.) „сад се обрати сте к пастиру и владици душа ваших“ (25.) „Небоите се.“ Гнјев божији ублажио се. Христос искупи и измири вас с Богом. Он је „мир наш“ (Евес. 2. 14.) Бог — сад вам је отац и ви „чеда његова“ (I. Јоан. 3. 11.) „свети возљубљени.“ (Колос. 3, 12.)

„Радуите се.“ Жртва је за вас принесена. Сви божији Исус Христос пострадао је за вас и срђу својом на крсту задовољио је правду божију. У Христу „милост и истина сретоше се правда и мир полузбише се.“ (Псал. 84 11.) „Небоите се!“ Жртва је велика, сви сте спашени. „Не посредник, нити анђео, но сам Господ спасе нас.“ Нема грешника, који неће спасења наћи у Христу, ма како пао. Данас не само очевидно „види,“ но без сумње и налази „свако тело спасење божије.“ (Ис. 40. 5.)

„Радуите се!“ Грех прародитељски, па и ваши соствени греки заглађени су, очишћени и уништени. „Христос је очишћење греха наших, и не само наших, но и целога света.“ (I. Јоан. 2, 2). Он „грехе наше сам узнесе на телу свом на крст, да за грехе умремо и за правду ноживимо.“ (I. Петр. 2, 24.) По благодети божијој сви греки ваши порушени су тајном крстечења, и ви сте сви чисти, непорочни, обновљени, и освешћени. „Омиште се, освештава сте се и оправдасте се именом Господа нашег Исуса Христа, и Духом Бога нашег (1. Кор. 6, 11.) „Небоите се.“ Па нека грех, као квар ваше природе, још царује у вама, — неће вам ради заслуга Христових урачунати се. „Пи-
каква дакле сад нема осуђења онима, који су у Христу Исусу, и неходе по телу него по духу." (Рим. 8, 1.) Па да све и после тога слабости тела опет паднете у грех; — имате божествену силу и средства, да се очистите; вас ће спаси покајање и тајанствена „кров Исуса Христа, сина божија, која вас чисти од свакога греха." (1. Јов. 1, 7.)

„Радујте се!“ Смрт ће погажена и вама „дарован живот вечни у Христу Исусу Господу нашем.“ (Рим. 6, 23.) Христос разори смрт, и обасиа живот и нераспадљивост света.“ (2. Тим. 1, 10) „Небоите се.“ Та што и сад видимо смрт небоимо се, јер је времена, она је сад „покој од трудова,“ тело човечије сели се сад у земљу у нади будућег васкрсења. Умireте, но „живот ваш сакривен је с Христом у Богу. А кад се іави живот ваш онда кете се и ви с њим іавити у слави.“ — Тад ће се „ovo распадљиво обући у нераспадљивост, и смртно у безсрмтно,“ она ће се сасвим укинути и смрт, тај последњи непријатељ наш (I. Кор. 15. 26, 54.)

„Радујте се!“ Праотци наши изгубише богом насадени рај, а Христос насади нам нови бољи рај, и не више на земљи, но на небу. Тамо је основао царство избранима својима, „У дому оца небесног приправио многе статове.“ (Јов. 14. 2.) за благоване. — „Небоите се!“ Нестрашиите се висине и славе раја небесног, који је приправао за све верујуће. Па ко су ти? не само праведници но и кајући се грешници. Нико „који тамо с вером долази, несме се истерати на поље (Јов. 6. 37.) Доста их већ тамо има, који благују. Тамо је иедан од распетих с Христом разбојника с њим заједно, участвујући у рајском блаженству и небесној слави.

Ето љубазна браћо! какву обилату радост доноси хришћанима васкрсење Христово! „Ходите дакле запевајмо Господу, ускликивамо Богу Спаситељу нашем, изађимо пред
лице његово с хвалом и у песмама ускликнимо (Ис. 94. 1. 2.): “Сей ден је он је соткори Господь козрадемсѧ и козвезелимсѧ к онѣ.” Аминь.

У Голубинци 1869. год.

посрбно

В. Николаевић,
свештеник.

Света четрдесетница код древних хришћана.

(Свршетак.)

Тако је тежко било гледати пастирима како паства пренебрегава свету дужност хришћанина: Тако се нисе слагала посета позоришта и циркова с карактером и високим значајем св. четрдесетница! Не само да се благочестиве душе на то жалише, но и љутише, тако, да не знадоше, шта да чине, шта ли да говоре .... Тај исти пастир свети у другој беседи учи, да се остави тај не хришћански обичај и вели: „молим вас, оставите тај рђави и штетна обичај: помисlite да они, који се тамо стичу шкоде себи, а другима слуке на саблаzu. Јер иазичници и људе, кад виде, да они што сваки дан долазе у храм и слушају настављена, тамо с њима заедно у гомили стоиће; неће ли сматрати наша дела за обману и то све о свима нама мислићи? Зар не слушаш блаженог Павла, који иасно говори: „не будите другима саблаzи?” И да не помислиш, да он само то хришћанима говори, додаће „и људи и иазичницима,“ а напослетку спомиње: „и цркви божиоi.” Јер ништа горе за нашу веру ниће, него невернима повода саблаzu давати. Јер кад виде, да неки хришћани, који се одликују постојанством, презирно светска дела и забаве, једни негодућу, а други се диве и чуде, што ма да су с нама једине природе, нису јединог живота. Но кад виде код наших мали какав поступак, одма вичу на нас, и по једином поступку, суде о свима хришћанима. На не оста-
не на том, но вичу и против главе, и мисле, да безбрижни живот хришћана није бољи од заблуде иначника."

Св. четрдесетница била је време строгог поста и сакрушља срдачног, те с тога за то време забрањене су биле све светковине, као дани радости и весела, но су свршавале се само недељом и суботом. Тако је сабор лаодикијски донео правило о празнику св. мученика, који је дошле светкован особито сајно, нарочито у оном месту, где су мученици пострадали и погребени; „не допушта се, вели 51. правило, у време часног великог поста дане рођења мученика светковати по чинити спомен њихов у суботу или недељу.“ Из истог узрока забрањено је свршавати у пост таину брака и дане рођења. И само свршавање божанствене литургије закраћено је у просте дане св. четрдесетнице, осим суботе и недеље, и празника Благовести. То сведоче правила лаодикијског и шестог васеленског сабора. У правилу 49. лаодикијског сабора стоји: „не сме се у велики пост доносити хлеб, само у суботу и недељу? Тако и шести васеленски сабор налаже: „да у дане поста св. четрдесетнице осим суботе, недеље и Благовести, друга литургіја да не бива него пређесвећена.“ (Прав. 52.) Узрок зашто се права литургіја у дане св. четрдесетнице забрањује, је поглавито је тај, што се та литургіја свршује обично с особитом светчаношћу, узношење дарова у таини св. причешћа показује висину благодетног државења к Богу, до које узазе верни, који су силом искушительног смрти Христове и савршених чрез њу удовлетворили правди божијој за грехе њиво. Но четрдесетница је време туге душевне, срдачног скрушља за грехе, сећања и смртева пред Богом; с тога би свршавање подлуне литургије у те дане изгледало као нека смеа жалости са славом, понижења са држкомшћу. А да се не ослаби дух верних лишењем светих дарова, одредила је света црква, да се у просте дане св. четрдесетнице не свршује подлупа литургіја, но литур-
тита пређесосвећена, која се обично спајала с вечерњим бо-
гослужењем. Један стари толковатељ црквених канона (Ма-
tеи Властар) изицањавајући то, вели: „војници римски, који 
VASCUЛ су у битки проведу и у вече растану се с непри-
ратаљи на огладне, једу из іучерашње залихе, да не ма-
лашко тело. С расвятком дана наново ступају у бој с не-
pриратаљи, те тако немају каде од битке клати волове и 
приносити жртве, као они, што сваке године светкују прак-
знике. Тако исто и ма, кад принесемо нову нашу жртву 
у суботу и недељу, кад од силног подвига сетујемо и во-
јијемо, примамо пређесосвећене честице, да подржимо живот 
до вечере; но кад постанемо учесници тог светог тела, под-
кремимо се, да наново одважимо ступимо у бој с неприрата-
љем. Духовни војник има и духовну рану за снажење. Тако 
и заповест, која нам налаже с вечером спршивају литур-
гију пређесосвећену, има тајанствено значење.“

Света црква, кад забрањује подпуну литургију у про-
сте дане св. четрдесетнице, осим недеље и суботе, ослобођава 
хришћане и од обичног поста суботом и недељом, т. је раз-
решила и суботу и недељу, да се у те дане могу иести 
зела с иелеием и вином одма после литургије, а да се не-
чека вечерње доба, као у проче дане поста; онима, који 
нарушују правила та, одредила је црквену казну. Тако је на ше-
стом васеленском сабору дошено правило: „почем смо до-
знали, да становници града Рима у време св. четрдесетнице 
суботом посте, против црквених права, то свети сабор за-
кључује: да се и у римској цркви точно чува правило, које 
вели: „ако какав клирик усуди се недељом или суботом 
постити, осим једне (страсне — велике) суботе, да се из-
вргне, а световнијак одлучи.“ (Прав. 55.)

У осталом шта су пута по правилама саборним пасти-
риј црквен подстицали своју паству, да свето проводе 
време четрдесетнице; тако исто чинише и својим поукама, 
у којима разлагају суштиност и својство правога поста и
благе сједи његове, и обично у дане свете четрдесетнице говориште чешће, него иначе у друго време. Тако се зна за св. Јовану Златоустог, да је све беседе своје познате под именом „беседе на књигу постања,“ говорио поглавито у дане св. четрдесетнице. И ево шта вели он о посту у једној беседи својој: „пост смирава тело и обуздава неумесне жеље; напротив, — душу осветљава, закриљује, чини њу лаком и узвишуке. Пост ће рана за душу, па као што пост крепи душу, даје јој вишу полет, чини њу способном, да се узвиси на висину, мисли о небесном, и стои над увесељењем и забавама овоземног живота, као што лаки бродови брже прелове море, а тежки споро или се потопе, тако и пост, кад нам ум лаким учини, брже прелови море садашњег живота, устрели се к небу и предметима небесним, те не цени садашњост, која је као сан и сенка.“ — Други привре знаменити учител, св. Исак Сиріанин, овако изјасњава значај и силу поста: „пост ће свети пут к Богу и основ сваке добротељи, он је начело трудбеника, венац јадржника, красота дјества и светости, слава целомудрија, основ хришћанског живота, отац молитве, учител мира, рукводитељ сваком добр.“ Дуго сам ја, наставља он даље, пазио, често испитивао на мени самом, и најпосле из самог искуства мог благодарећу божијом, дознао сам, да основ сваког блага, ослобођење душе из робства ђаволског и пут к светлом животу састављао ово двоје: сталност у једном месту и непрестани пост. Одтуд се рађа повиноване чувства, одтуд трезвеност ума; тим средством укоченавају се буђе страсти, које живе у телу. Одтуд кротке мисли, одтуд светле мисли, одтуд усрдније к добродитељним делима, одтуд узвишени поимови. Одтуд постојана будност ума, која не даје сврнуте на разне путове и стазе, која прогања лењост и нерад. Одтуд пламена ревност, која не зна ни за какву опасност, нит се чега плаши. Једном речи: Одтуд права слобода човечија и радост душе, васкрсеније и успо-
коиени с Христом у царству његовом. А у сили поста, по његовим речма, може се наћи верно оружје против сплетака злобног духа. „Дуго, вели он, није умео род човечић победити, дуго сатана није искусио поражење природе наше, но је одма оружјем поста у почетку ослабио. Господ наш био је вођ и први побиједитељ. Он је први дао победни венац природи нашој. Од тог доба, кад ђаво види ма у ког то оружје, одма се устраши, одма се сети оног поражења, које је претрпео од Спаситеља у пустини; сила је његова слаба и нестаје. — С тога строго уздржавање од ђела и пића, које се вечером употребљава (осим суботе и недеље) и притом врло мало и умерено, дела милосрђа и хришћанске љубави к бедним и у опште својима ближњима, свакидашња посета храмова божињих, благочастиве молитве у њима за опроштаи грехова, укланjanje од општих игара, и позоришних представа, постоjане о Божу мисли и сакршениjе за грехе своjе, често примање светих таина и називање слоjом божијим и пастирским поукама, — то су главна занимања, коjих се придржаваше древни хришћани у први шест недеља поста!

посебног.

У Голубинци 1869. год.  Василије Николајевић, свештенник.

⊙ Јулкиан Богоодступник.

(с руског, — од Ђ. Жикоина.)

Мао кое да неће бути познато ово име „Јулкиан бого одступник“; редко кои од книжевника, а засебно оних, који су се историјским наукаима бавили, да неће знати живот овог — најпре хришћанина, а затим хришћанског кривника, који забиљежи време своје владе наивећим тиранистом,
који шицаје да униси и клицу хришћанства, и опет да заведе незнања веровања у народу. — Да потражимо узроке, шта би са овим — најпре хришћанином а за тим усредним гонитељем хришћанства и ревностим запитником незнањства.

После оних великих размирица у цркви христовој, које произведе иерес аријева, — (а то је било при римском императору Констанцију) настала је велика несрећа и гонење на цркву при императору Јулијану одступнику, који шицаје да разори цркву христову, и на овим развалинама да подигне незнањко веровање, које с дана на дан све више и више падаје и руша се. Ово несрећно за цркву христову стање, истинаме, није се много продужавало, али оваи појав у црквеној историји има веома важан значај и по самом лицу које дрзком руком насрну на науку божанственог учитеља даље, што је то једини од императора који су седали на столицу великог и равно — апостолског Константина, — једини велико који с таквом ревносту поче гонити христову науку и заменивати је незнањком веровањима, и то онда кад је христова наука почела приносити „плод многим даље, јављање ово у црквеној историји важно је и по самим мерама које је предузимао Јулијан да истреби из корена науку христову.

Какви су тако узроци били, и чим се објасњава то што Јулијан — хришћанин, оставља хришћанску веру и пре-лази у незнањство, — Јулијан, који је васпитан од детинства у хришћанству, и под руководством хришћанских учитеља, и то онда одступа, кад се већ понаше на престо императорски, и кад је црква христова одржала победу над свима гонењима? Да ли је унутарно убедење и тврда вера у незнањство руководила Јулијана, те он одступи од хришћанског веровања, или неке друге околности и предрачуни, те да за љубав неких земаљских интереса поступи против свог здравог разума и чисте савести? Ова се пи-
танђа врло мало на готово и ни мало не обиљежавају кад неки резонирају на прилику овако: да ие богоодступништво јесара — Јулциана произашло случајно — под „упливом неznабоштних софиста и жречева.“ Јулциан ие био такав човек, да ие мучно био давирати његовим уmom и убеђенима, а тим пре да би се он сагласио да промени веру хришћанску за незнаобшту и то по туђем наговору. Незнаобожки философи нису били причином те Јулциан постаде бого одступником, већ су само подржавали и усилавали у њему то, што ие понишло из дубљине душе његове и било жалосним и мрачним плодом његовог детињства. Таквим начином, богоодступништво Јулцианово по нашем мишљу било ие с иедне стране — плод његовог детињства, а с друге — сувремене историјске околности и уплив незнаобожачких философа. Јулциан ие био рођени синовац Константина великом. 1) Оваи император имао ие у виду то, да сви рођаци његови из побочне линије буду учесници у управи простране његове царевине; но цариградски двор, и источна воиска били су против рођака Константинових из побочне линије: јошт не беше сарањено тело Константиново, а воиска већ прогласи, да на упражњен престо могу ступити само синови умрлог императора. Ову ствар мого ие поправити иедни Констанције, од кога су и очекивали његови синовци. Али Констанције беше тако слаб, или боље рећи толико частолућив, да ие се одма, и без сваког противлења сагласио на зактевање воиске, и оставио без сваке заштите своје рођаке. Зато су и произишла крвава убиства: убиени су били два стрица Констанцијеви, шест брата од етрица, и много других рођака од фамилије царске. Од овог убиства, спашени су само два брата: Гал и Јулциан, и остану нуким сиротама. Констанције, да би колико толико показа своју човечност и сажалење спрам ове два сиротана, прати их у иедно место, кои се налазаше близу Кесарни кападокијске,

1) Син Јулциа Констанции.
заповеди да се над њима строго нази, и постави им за наставника хришћанина. 1) Ево какве су биле околности дедиња Иулијанова, и у кима се закључава мрачан поглед његов на живот и на хришћанство. Војска умрлог императора, која је била састављена из хришћана, цариградски двор, у ком су имали превагу хришћани пред незнабожцима, хришћанин — Констанције — били су убицима — браће и рођака Иулијанових; ово је била његова прва коба са људима, а посредством ових и поглед на хришћанство. На све оне који га окружаваху, он је мого гледати или као на убице његових сродника или као на тиране његовог детињског живота. Иулијану предају веру хришћанску и правица хришћанског живота; но ову веру верују убице његовог оца, правица хришћанског живота предају му они, који су га у затвору држали, и тек онда, кад би дозвољено Иулијану да може животи у Цариграду, он више није чувствовао себе затвореником; али и овде у Цариграду, одлазећи у школу, био је под строгим надзором царских евнуха. 2) Са великим волом и љубављу прими се Иулијан за науку, желећи да науком надокнади оно, што је одузело од њега сиромашиство и самоћа. У науцама показиваће он велики напредак. Још у то време овај младић обраћаше на се пажњу народа, и на њега су указивали као на будућег цар. Кад то чује Констанције, он се уплаши таквих речи, и снова прати Иулијана у заточење, далеко од престолног града — у Никомидију 3). Чим је више сазнавао овакове подле ствари, овај бедни изгнаник, тим је се више потресала његова душа а и поглед на људе и њихове поступке од дана на дан постајао мрачнији. Док беше у затвору у Никомидији у души Иулијанови рода се страшна мрежња на хришћанство

1) Созом V. 2
2) Сор. 3. 1.
3) Скор. 3. 1.
а узрок те мржње повратак к незнабожству. Вера христова у ово жалосно за њој време, није скоро ништа значила, јер сва оскорбљења, која он преношао, долазаху од оних који су веру христову исповедали. Спљне околности, које су имале утилиц на расположење мисли Јулијанових, могу се узети ове:

Кад послаще Јулијана у заточење — у Никомидију, по свој прилици препоручили су га под надзор Евсевију — из весома заштитнику аријевог учешћа. Евсевије узме младог Јулијана под своју руку, и не хтеде га васпитавати и приготвљавати ни за судвију, а тим пре за императорски престо. Јулијану препоручивали су да чита свето писмо, писање оцева, да иде сваки дан у цркву и испуњава дужност клирика. Евсевије није хтéo обратати пажњу на то к чему је имао вољу и наклесност овај даровити јунак, већ преко његове воље, одреди га за редовног чтеца у цркви, имајући у виду то, да ће у Јулијану подготовити ревног поборника аријанства. Притешњен оваким начином, и упрегнут у црквене послове, он није могао видети за се никакве среће — како упркосласти тако и у будућности. Он је само очекивао случаји како да се једанпут снапе од овог туторства, и тешки послова, које он не могаше поднositи. Међутим, што је видио Јулијан у сувременом њему хришћанству коме су га под таквим притиском учили? Њега је учио хришћанству епископ Евсевије — вероодступник и познати заштитник аријевог учешћа. Дакле, каква је примера наравствености хришћанске мого преподати он младом Јулијану? Таким начином Јулијан за своје време свог детинства, није имао никога ко би му предао истинита правила хришћанства и хришћанске наравствености. Он је разумевао правила и суштину вере христове, али душа и срце били су празни и са свим одтуђени од ове животворне вере. Чим је се представљало хришћанство Јулијану по сувременом историји црквене? Жалосно је се представљало набљудатељу сувремено
старије христијанске цркве: сурокост и својевољство са стране јединих хришћана, и великомешно страдање и трајање других; епископи једин за другим, не глађауци на њихову доброту и смиреност, били су прогонявани са својих архиепископских столица, и потврдани у бунтовништву, а на место њихово постављају били други недостојни, који се ползоваху код владе наивећим поверењем, и сматраше их влада као добре и истините пастире христијанске цркве; сабор за сабором сазиваху да би се прекратило распри о вери, а распри се не прекраћиваху; издахи симбол за симболом као образац вере, и сваки од ових симбола представљаје образац истиног исповедања вере, а међу тим борба за истину не престајаје. Тако је свој време царовања Констанција. 1) Какве је утиске могла произвести на душу Јулијанову ова жалосна историја сувремене цркве? Он је видео препирања за истину али истине — не; он је видео борбу партија, али нисе видео цркве; он је видео књиге и симболе, али није знао гдје је истинита вера; он је видео страдаоце и мученике, али се није мого уверити да ли они одиста страдају за истину. Таким начином за свој време свог детинства Јулијан је видео у цркви христијанске препирке и неслоге, насиља и страдања. Дакле не треба се чудити, што је Јулијан, до овог времена познати само са сликама благочастнија, а не видивши суштине и сила овог благочастнија изгубио је свако уважење према хришћанској вери, свако благовение према цркви и без сваке предрасуде остављао хришћанску веру, која је се и онако мало укоренила у његовом срцу, и сматраше хришћанску веру тако, да она ни у чему више не стоги од иудеиске или незна- 

1) Он је царствовао 23. год.
се незнабожство; но у то време, није био само један Јулијан богоодступник; под именом његовим, сакривени су стотина других богоодступника од простог народа, на не само од простог, већ и од богатих и знаменитих. Хришћани, који су примили ово учеше по жељи Константиновој, ушли су у цркву по различним побудама, а у ово смутно време при Констанцију, многи су показали, да су они примили веру само зато што су позвани; а не зато што су они били убеђени у истини ове вере — а у души — они су се давно повратили к незнабожству, и носили име хришћана само зато, што су се бојали оних закона, које су издали хришћански императори. Они су начекивали само у десни случај и одма су готови били прећи на страну незнабожаца: за тим, као и Јулијан пошао тим пагубним путем, и иавно се предводитељем многих других богоодступника, тада су многи други чиновници и знатни људи, као н. пр. његов стриц — Јулијан, Феликс, Екиволије и други прешли на страну богоодступника — Њулијана.

У остalom, Јулијан ма да је био већ без веће, но он још не беше одступником од вере, а то је трајало дотле, док он не ступи у таине снашаје с незнабошцима, и док се није подчинио њиховом улијиву. Те саме препирке и смуте које су раздељавале и узнемиравале цркву за сво време царствовања Констанцијева, и које су одбиле од цркве оне хришћане који још не беааху постојања и тврди у вери, — ове велиме препирке, увеле су у заблуду незнабошцу, и дозвеле их у сумњу — о сили и могућству истине цркве, те су за то још једаред пробали да одрже победу над хришћанством, тако н. пр. препирка межу хришћанима — за догмате вере, они су мислили да ће видети клицу (почетак) њеног пада, али га нису видели, они т. и. незнабошци — нису разумевали, да ке она ревност и одушевљење у препиркама служила доказом тога, да су се интерези хришћана односно вере слили са духом и животом народа, и што се ово може отети само онда, кад им се живот одузме.
Заборавив своју слабоштину незнабожство — ухвати се за другу лажну наду, и почне стварати нови план, како да опет оживи и уздигне се над хришћанством. Једино срећство које је могло помоћи незнабожцима у овом предузетку, — била је грађанска власт. Очи незнабожца у овом случају, биле су упрте на Јулиана, а он је већ многе од незнабожца познавао, и душевно сачувавао њиховим жељама још у то време, као што се он обучавао у Цариграду. Кад је Јулиан послан био из Цариграда у Никомидију, тамо је он нашао другог изгнаника из Цариграда, а то беше Ливанције, који се одликоваше најлепшим даром говорништва, и који биша пропаган из столице императорске по молби хришћанских учитеља. Н migliа се на то што је Констанције строго забранио Јулијанику посечивању школу Ливанцијеву, опет за то ништа није могао успети и при својој својој строгости, — ова два изгнаника зближе се међу собом и врло су симпатисали један другоме, исповедајући горку судбу своју и неправедно гонење. Јулиан тајно добивао сачинења Ливанцијева и с великим вољом читао их, међу њима беше неко ново сачинење, у ком је красноречиви ритор изнело сав жуч на хришћанске учитеље и њихово учење. 1) Отров овај без сваке препреке напао је душу Јулијанову. У исто време, дође у Никомидију и незнабожачки философ Максим, и као што се може видети из сведочанства Сократова, он је нарочито дошао због Јулијана. 2) Јулијан је слушао прелексију код новодошањег незнабожског сфисте; и овај стараше се да развио у Јулијану сачешће к старим незнабожским веровањима, па у исто време, није пропустио говорити му и о томе, да он, као царски потомак, не треба да губи наду, да он може доћи на царски престо после Констанција, тим пре, што он не имађаше

1) Сокр. 3. 1. стр. 254.
2) Јаво.
од срца порода. 3) Частољубље наїеданпут обвадало је Јулијаном — баченим на произвол тако жалосне судбе. Но само се по себи разуме, да овакве наде могле су се развијати и подрживати искреним саучешћем к незнабојцима, у којима је и еурота изгнанци за се нашао саучешћа; — у исто време, он је се мого надати, да ће једино незнабојци бити у стању да га одрже на престолу великог Константина, ако би га срећа послужила да он дође до те славе. Овде Јулијан — у души — прежде на једну страну: Остави хришћанство и приволе се к незнабојству. Незнабојци стараху се, да би Јулијан у корист њихову пожртвовао своје хришћанско убеђење; но Јулијан, није се дао дуго молити, и руко- вођен светлим надама на будућност, а заражен частољубљем — он, упркос своје савести, презре веру Христову и пређе на страну незнабојца, а што се тиче остalog, то су незнабојци сами довршили. Они га у ведоме у своје пештере и капиша 4), и наде његове подрањаваху и подржаваху врачањем и прорицањем орақула, и свим тим, што је било испуњено празоверциом и таианственошћу; — с овим лажама, незнабојци и приволеше к себи онога (Јулијана) у чијој се души сакривао престуна таина, чију душу трзање и укораваше савест — овај „пелићепријатки судија“. Сад је Јулијан у подпуној мери био вероодступник, премда за ово вероодступничество — знали су само неки од софиста и жречева незнабошких, а сам вероодступник морао се и строго крити, и само је иош носио име хришћанина, и испуњавао нека дела хришћанска. Кад је дошло до знања Констанцију, да Јулијан има после с незнабојцима, Јулијан се уплаши, и у овом страху реши се на ниско притворство, само да би избегао казни која га могаше постигнути: „Он обрише своју главу и притвори се, да проводи живот калу-

3) Тамо.

4) незнабојце капеле (цркве)
Ђерски; таıно занимао се незнабошим књигама, а јавно чи-
tao хришћанска nicaia и посредством таквог притворства,
спасо се од царског гњева. 1) Но наиđанпут околности
промену се, и промену се у корист Јуланову тако, да је
он мого слободно продужавати своје богомрске таине наме-
ре у корист незнабоштва. У то време империја налазаше
се у опасности, — с једне стране од бунтовника — Магне-
ција, а с друге — од Персијанаца, који су се већ налазили
на границима империје. Да би се повратио мир и поредак
у империји требало је Констанцију да има своих људи —
рођака. Овди се он сети о својој браћи од стрица — Галу
и Јулану, који су се до овог времена налазили у заточе-
њу: у 361. год. он произведе Гала за цезара, и препору-
чи му да војише с Персијанцима, а сам пође против Магне-
ција. Гал нехте заборавити свог брата Јулана, већ му ис-
pроси потпуну слободу да се може занимати науком на
слободи и где он хоће. 1) Јулан је сакривао у души својој
богопротивне тежње и по свој прилици, он имаћаше у души
својој ту једину мисао да добије име искусног софисте. Он
путовао по старој Грчкој, посјећаваше философске школе,
а таине се договарао с незнабошима о свом намерену, и
страшно се удубљавао у њихова врачања и предсказивања,
— старајући се да би добио одговор, како ће му изићи за
руком предложени планови. За тим, кад је брат његов —
Гал 354. год. био погубљен од Констанција, за то, што га
је подозравао у частољубивим заговорима, Јулан опет до-
ђе у немилост и подозрење код Констанција, који га прати
у Медиолан, да тамо под строгим надзором живи; но ђевнуци
старају се, да и Јулане постигне братњева судба —
смрт. Но на овај мањ, богодушник беше избављен, благо-
dарећи покровителству императорице Евсеји: Њеним ста-

1) Сокр. кн. 3. г. 1. стр. 255.

1) Ammian. Mavcell libr XVIII. p. 4.
рањем, Јулијан добије допуштење, да може ићи у Атину ради продужавања науке. 1) Као што се види из сведочанства св. Григорија богослова, „биле су две главне намере по којима је Јулијан отишао у Атину: једна добра — да пропутује по Елади, и види тамошња училишта; а друга причина била је тајна, за коју је мало ко шта више од приближених Јулијану знао, а то је: да се посаветује с тамошњим жречевима о свом намерењу.“ У Атини за — богоодступника било је врло тежко, јер је он морао у тајности хранити своје саучешће к незнањобству и мрзост к хришћанству. Но напоследу, богоодступништво у души његовој до тога је било сазрело и узело мах, да он није више био у стању тајни ову злу своју намеру. За онога, који је с пажњом пратио овог човека, вид његов — представљао је се опасним, страшним, и врло непријатним. У души Јулијановој тајна се страст частолубља, он против воле и унутарњег убеђења морао је исповедати глупу незнањобачку веру, а сполу прикривати — прикривати се, и представљати се побожним хришћанином, а све ово представљало је њега као човека ни зашто не способног, узнемиреног, — човека, који душевно никада не имао още мира ни покоја. Овај унутарњи немир, Јулијан стараше се да прикрије спољним изражењем лица, и представљаше се свагда као бајаги веселим; но човек ипак свестан, јако је мого познати какве богопротивне мисли гњездаху је у души Јулијановој. У време његовог пребивања у Атини, бављаху се с науком там два светила црковна: Василије велики и Григорије богослов, и учаху се заједно с Јулијаном. Сама њихова савест казивање им, да од Јулијана велико зло мо- ра се дочекати, потоме, што је он страшно предан био к прорицању и незнањобачким веровањима. Још за време свог бављења у Атини, он је прорицао, и желио бити ла-
жным прорицателем. Но ове желез прикрывал и одоступник до известног времена. Следеца причина, отворила и их шире поще овом чудовишту у црквенои историю за свои богоопротивни посоа. За неко време он ступи у воену службу, у кои се положение његово савршено изменни, и отвори се путь његовом богоопротивном умыслу, пут, кои ие право водио к цели. У ово време, Констанцие опажаше, да он није устану управляти огромном римском империом, и по убеђену своје жене, 355. год. он позвове Јулиана из Атине, казавши му, да остави школу и даље штудирање наука. У Медиолане, торжанствено пред воиском, да му звание цезара, начаство над воиском и прине га у за аплиске провинции на воину против Гала; но у исто време, Констанцие опет заповеди да се строго мотри за Јулианом и његовим поступцима. ¹). Јулиана страшно порази глас да он мора оставить Атину, философске науке и философски плааин ²) и поступити у воену службу, са сузнним очима пошао ие он из Атине; може бити, да ие се душа тајног богоодстуника са свом силом, и последни пут потресла, као и он први пут корачно на пут, на ком се иавља одкривив и јавним издацим вере христове, и постао презреним рабом царства христова. Својом вештином, и умењем — лепо поступати с воиском, Јулиан задоби љубав народа, а тако и искрену преданост воиске, која се налазше под његовом управом, али још тајаше своје богоодстунищчество, и испушаваше све обреде хришћанског благочестиви ³). Евнуци ⁴) кои слушаху код Констанциа старали

¹) Созомен, кн. V. гл. стр. 312; Сокр. кн. 3. гл. 1. стр. 255. Шта више и тако ие се мислио, да ие Констанцие нарочито пратив Јулиана у те опасне крајеве, с том намером, да би он погинуо у рату против Авара.

²) Извесног краја халкина коју су носили — стари философи.

³) Amm. Mazcell. Lib. e. 2.

⁴) Евнух (дедези — од енез — постела и скич чуваши) реч грчка, и значи: ушкољеник, последователь секте ушкољеничке, даље, — они који пази за царским женама, које се као ушкољенику повераваи да их чува.
су се да га обавесте, да он није добро поступио што тако Јулијана узвиси, и да ће то опасно за опстанак империје у целости, и напослетку даду му такав савет да он обезоружа Јулијана цезара. Констанције послуша савет евнуха; но да би лакше постигао своју цел, он заповеди Јулијану (365.) год., да му овај пошље пуну четири легона војске, која му бајаги нужна беше да доврши рат с Персијанима, али војска нехте да се разстане са својим вођом, кога јако врлаше; ово је било у то време, кад Констанције сабираше сабор за сабором, и стараше се да утврди у цркви тако звани 16-и симбол архијански, који је састављен на архијанском сабору у Антиохији 361. год., баш у то време проглашен би Јулијан Августом .... у име војске и Јулијана праћени су били посланици к императору, с том намером, да он овај избор потврди; но у место тога, да жељу војске и Јулијанову испуну, он поручи да Јулијан одма скине зване Августа, и тек да ће му онда опростити за тај самовољни поступак. Писмо Констанцијево читано је било пред свом Галском армијом, и у место тога да се Јулијан одрекне од поменуте титуле, војска прекине читање писма и једногласно повише: „Јулијан — Август, — то је општа жеља — народа, војске и републике!“ Кад је читано друго место из писма, где Констанције укорава Јулијана за то, што је он пререзо она благодарења, која је он њему као сирочету у његовом детинству чинио, — ово место из писма пробуди у души Јулијановој све горке успомене из његовог живота, и он подвише: „зар убица мог редитеља сме напомињати да сам ја сирота“? .... У тај моменат обиави, да он препоручује себе и свој поступак вођи безсмерних богова, и — са овим речима изрази у једно и исто време и своје оценише од Констанција, а тако исто и јавно одступиштво од хришћанске вере: Јулијан — Август — не знабожац! Пре него што ће се ово дело између њих двоици т. и. Констанција и Јулијана решити силом оружнiа,
Констанције на путу против Јулијана 361. год. умре; војска Констанцијева не налазећи узрока да војује и сама про- гласи Јулијана за императора. 1) Сад Јулијан — незнабожац, постане императорем огромне римске империје и седне на престо, равноапостолног Константина, а с њим заједно и незнабожство (иазичство).

Тако ће се свршило вероодступништво Јулијаново, такве су биле околности и побуде, које га свратише са истиног пута! Несрећне околности његовог детинства, разви- ле су у њему мрачан карактер и мрачан поглед на хри- шћанство. Насилно и небрежно васпитање у вери хриш- ћанској, подржавало ће у њему опасну мисао — видити у својим васпитатељима највеће тиране свог детинства, и врагове лепше будућности. Частољубље за императорски скипетар, пањкање незнабожаца на хришћане, још већма су оладили и онако оладништу у њему веру хришћанску; и још га тврђе привезали к незнабожству. „Чезња, да по- стане царем, говори блажени Теодорит обиашљавајући од- ступништво Јулијаново, свукла је с нечистивца ризу благо- честија.“ 2) Из самом светилишта божијег излази враг божији, и подобно Јуди, који предаде Христа, иако се нови син погибели и орудије сатана, које предаје цркву христову. Промисао божији допусти по кад кад ваикадашњем змију, да употреби и таково оружје у борби с предвечним Агнекем, да би у новој победи, даровао нову славу и силу царству христовом.

**УПИСНИЦИМА „ПАСТИРА.“**

Прва четврт ове године би и прође, а неки уписници нашег листа љуш предплату не шиљу. Ако желе да кла држати наш лист, нека похитају с предплатом.

*Уредник. „Пастира.“*  

---

1) Amm. Mazoell, Libr. XV — XXI. Lieuz Libr, XIV. §. 34, 35.  
2) Истор. цркв. кн. 3. гл. 3. стр. 198.
ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ...

Више пута у овом листу имали емо прилике да саопштимо нашем свету имеља благочестивих приложника разних утвари црквених, разним нашим манастирима подарених. И сада овом приликом непропушћамо ставити у овом листу имења оних добрих и по-божних Срба, који недавно својом штедром руком учинише „белој цркви Раваници“ доста знатан прилог: а наиме:

Г. Алекса Канчуковић, трговац Параћински, два венца од жутог паквона камењем у крашењу у вредности 2 дуката.

Г. Јован Стојановић предузимач грађевине из Јагодине, два чирака за свету трпезу у вредности 2 дуката.

Г. Светозар Илић трговац Крагујевачки, једну нову одејдну своју евленину са златним крстовима у крашењу у вредности 10 дуката.

За овакву нетно-хришћанску штедрост, братија манастира Раванице јавно благодариме вишеименованим приложницима, и у својим тихим и емерним молитвама, молићемо Богу о здрављу њиховом и њихових млађих.

„братија“
Манастира Раванице.

Назнање.

Тражи се један учитељ песница за богословију београдску, који би у исто време био и Економ тога завода. Од њега се испети, да зна добро поиње и правила црквенско, да је лице евештеног или монашеског реда, да је самац, и да има добру препоруку у владању. А за ову службу одређено је поред хране, квартира, огрева и послуге, 200 талира или 450 форинти годишње плате. Ко има рецену као призна о пристаје на казане услове, нек се јави Ректору богословије у Београду.

Уредник.

штампарниа николе стефановић у београду.
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
ИЗДАЈЕ И УРЕЂУЈЕ РЕКТОР ВОГОСЛОВИЈЕ ПРОТА НИКОЛА ПОПОВИЋ.

САДРЖАЈ: Слово — Беда треба кивовета учени човека — Припада на лице и пенима — Још једна реч о ставу наших смиштавача. — На земље Персије/Фасадак.

СЛОВО

„Ек стања слежаше множество болашчих, сакливах, хромых, сачиха чашних дежениа коды.” (Јозеф 5. 3.)

Пет преграда или тренова, који бесању подигнути у Јерусалиму до купатила поред тако званих овачих врати — наличаху од прилика на наше општинске шпитале или болнице у које примамо све из реда сиромашне болеснике да се лече од различних својих болести. Ми немамо нужде доказивати, да су узроки, који су их побудили људе да подижу овакве домове, били различити нужде и болести, којима ће заражено било човештво готово од саздања света; да су за — олакшати свету — ове невоље и патље, — правитељства и побожна друштва измислявали и кропили сваког рода начине гледајући да пропађу и прокопају почетак и узрок болести, да опинају и уђу у траг за правцем и ходом сваке бољетице. Ниће нам за посао говорити ни о том, да ли су и у колико успели научни људи у својим проналазима, да ли су много учинили олакшице страдањима и патњама људским, и допринели човештву стварне користи

*) у недељу распашеног.
својим хиљаду-годишњим лекарским опитима. Али то моменати је, да ни сва ова тако јака мудрост човечанског, како вековима упражњавано искуство, није још могло да про- нађе ни оно опште начело болести, које нам тако просто казује наука хришћанска, и да ни једна вештина није нам могла казати тако поузданог срества, као Иванђеле, те да с тим олакша наше болести душевне, с којима у тесној вези стоје и болести телесне. А хришћанско верујење показа нам просто и без какве тешкоће општі извор свију боле- сти, па још тако, да — сматрајући их као зло за чувствени наш састав, — оно опет научава нас како да извучемо из њих добро за духовну нашу природу да — сматрајући их као зло за чувствену нашу природу, оно опет с друге стране казује како да из њих извучемо корист за нашу духовну природу. Овде треба само умети користити се болестима које сналазе како нас саме тако и наше ближе.

По учењу хришћанском: грехом смртъ ко јеса челе- дъ, (Рим. 5. 12.) а од тога времена од како је ушла, још није ни изашла из човешког рода. Премда је Спа- ситељ, смрти њих поштеде смртъ, опет зато човек како већ поста смртним кроз нарушење заповести божије, смрт неодступна обитава међу људома и пререта свакога различним патњама и немоћима, којима постепено слаби телесни наш ограњивам и цеди из њега живот до коначног разру- шења. Општ јаке извор наших беда и невоља није ништа друго до грех: имиже ко соргнешта сими и мечитса, ве- ли премудри (11. 17). Користољубље на прилику, рађајући у користољубно раствоштво и неповрњивост према ближ- њему, често прати користољубца губитком сана и тиме му разрушао правилан ток пицикарења. Од зависти опет ра- ђа се жутица, запалење утробе, сухост, повреда цигерице; а по општем мнењу лекара, светске забаве, весеља, игре, насладе, рађају хиљадама различитих болести наопасни- ћих и науебивених.
И ко није искусио, како штетно, како убиствено дејствују на нас болести? Коме није познато, како није слободан од њих нико, а једино зато, што по изреку светог писма: „Кси соргъщица и лишени съть слаки кожиа“ (Рим. 3. 23)? Па зато све болести почивају подиједнако како на богатим, поцаћеним простиркама, тако и на сламним сиротинским постелеама; јаук болесника чује се подиједнако и учеротгу велможе и у колебици сиромашка. Сувремена наука чисто не уме да изнађе речи, с којима би определила назвање свакој за се болетици; а међутим куртани сати нас од сваке није измисила ни у пода средстава. И ножеве и тестере, и огань и лед, и шећер и иад — све се то потрже на помоћ, а у ствари већина види око себе да се стичу са свих страна као око оке колгли, множесто колацих, хромых, съхих, незледајућих на своје избављење.

Да, тешке су болести у опште, и смртноме није лако борити се с њима. Но хришћани може опет из њих да извуче лепу корист ради душе своје, коиа му је тако драгоцена, да му није вајде од целога света кад би принуден био ову изгубити.

Па зато, ако су телесне болести последице душевних грехова, то су оне добротворне за нас у том одноштају, што помажу да се излечимо од болести душевних. О! како многи не греше, само зато, што у болести не могу да греше! Јер кад тело изнемогава од тешке и трајуће болести, то заједно с њим вену и тако рећи пресушују и страсти човекове. Јер ако по кад-кад души шкоди прекомерно здравље, одвлачећи често дух на клизав пут, — то се неда одређи, да слабост тела не уздражава више пута дух, да не посре по путу добра и поштевања. И заиста оне, којих је судба положила на постеле, не одвлачи већ више на страчу ни користолубље, ни сладострастни, ни частолубље, ни други који пороци. Равнодушни ка свему земаљском, они потпуно сазнају ниспавност телесне своје природе, па зато*
и не желе већ ништа од ово земаљске сујете, нити завидују коме, нити кога вређају. Све мисли и све жеље њихове усредсрежене су на једној мисли и жељи — оздравити и провести остатак живота у покаяњу и у спокојном, здравом стању. Ево због чега су и сви велики подвижници и учитељи црквениски нарочито изнуравале своје тело и до водили плаћ скок до изненожења; јер су сазнали да — чим се више изнурава тело, тим више јача душа, а сазна вајући ово, старали су се да испросе од Бoga нову снагу за даљи богоугодни живот, доказујући у самој ствари, ако квадрени наши человеков гладобол, окаче квадренији само класа по кса дни. (Д. кор. 4. 16)

Научимо се и ми, право извлачите корист из оних болести, које нам се шалу небом; а патећи од њих, постарали се да пре свега принесемо искрене покаяње о гресима нашима било ли то таино у души својој или јавно пред свештенослужитељима нашим, па онда потражимо и другог споредног лека ако нам буде од потребе, за наше оздрављење. А користећи се здрављем, не заборављајмо наше болеснике, наше ближе, који пате од различних невоља. Нек се нечује међу нама онај страшни вашаи данашињега іванђелског болесника, који трисесет и осам година лежи поред купата, а не нађе се ни једини душа да њу узме и одне се у купатило кад треба, те да му тако помогне излечити се; већ напротив нека сваки погледа на дивну љубав сина бо жнија, Спаситеља нашег, па нек притече у помоћ овим страдалцима и онда, кад ови не би смели или не би умели ни поискати његове помоћи. Јер тек тако ми можемо доказати да смо верни последници Исусови и да нам неће без користи пропа данашња прича іванђелска.

Господи помози нам да лепше и боље умемо ићи трагом твојим, нарочито у делу милосрђа и човекољубља, са чим ће тако обилат био твој живот међу људма. Амин.
Кад треба започети учити човека вери?

"Ми ћемо развијати умно и наравствено образовање у деци; до религије није нам стало." Овако је рекао пре некогвремена један млади педагог.

Ако нови педагог држи да нема толико знања о истинама св. вере, колико се изискује од правог учитеља религије, онда је то његово признавање на свом месту. Смешно је учити ономе, што ни сам незнан. Или не, није само смешно, већ је и страшно: овде се говори о вечном спасењу или о вечној пропasti људи. У таком случају, ако се пожелана цел не постигне или пропаши, учитељ се строгој одговорности подвргавају. Где глаголицама лакше добре и докрст лакше а) По љубави хришћанској не може се желити, да се међу учитељима нађе таквих, којима, по суду апостола, треба замути уста, будући све домове разбранити, учењу ономе не што треба, ради (поганог) гадног добитка б) учити човека побожности није лак посъ. Напротив лако може бити да се из једне крајности падне у другу, па да се човек место побожности научи безбожству, ако не речма, а оно примером. Један од искрених свештеника умирући говорио је: "Кад би иа знао, да треба тако строго одговор давати на страшном суду за своје парохијане, иа би водео до века чувати овце, него што би примио на се свештених дани." У том смислу наведене речи педагога врло су уместе.

Но ако он мисли: да се може човек као што ваља образовати умно и наравствено без вере; онда он вара и себе и друге. Где се може наћи светлост за ум, ако не у св. вери? Где су стална начела за живот, ако не у хришћанској научи. Француска је револуција фактично показала да људи без св. вере постају зверови и секу своју браћу тако спокојно као и животнију. Из искуства знамо, да за

a) Тит. 5, 20.

b) Тит. 1, 11.
Људе без вере није света ни породична срећа, ни грађански поредак, ни закони, ни правитељство, укратко рећи: за њих није ништа свето. Па зар и може бити друкче? Ко се не бои Господа Бога, у коме нема ни наимање страха божијег, зар тај може уважавати ма што на земљи? Он и самог себе не цени за више што-год од црвља. Изучити веру, васпитан бити у духу св. вере, врло је нужно за свакога без разлике, иер се без ње не може човек усавршавати ни умно, ни наравствено. Без Бога ништа не помишљамо, и они, који не теже к њему у правом смислу немогу живити ни по разуму ни по срцу. Образовати ум и срце, без религиозног васпитања, то је толико, колико замишљати нешто што у природи не постоји, а то је прави отров како за поједина лица тако и за друштва, па и за читаве народе. Друштва, која у своjoj средини држе педагоге атеисте (безбожне) јадна су и жалосна. Тамо где је сва брига управљене не на то, да се човек колико је могуће приближи Богу, већ на против на то, да се удали од њега и приљуби светским стварима, тамо се само може образовати човек страстан себичан, непостојан лукав и т. д. али не такав, који је створен по образу божијем. А да ли је такав човек достојан имена човечијег у правом смислу ове речи? ... Безбожни дави и убин дух човеков, а вера, само једна вера оживљава га и сједињава с Богом — источником живота. Нараствене поуке људске без вере су сувопарне, хладне, несталне и изменљиве, као и све што је времено. Само вера проница ва у срце човеково и побуђује га, да у свако доба жртвује све што има за добро. По овоме религиозно васпитање несме се (никако) нипошто после умног или наравственог васпитања започињати.

Неки веле: „Мисли о Богу и његовом одкровењу врло су високе за дете, иер је оно још слабо и неспособно, да их може разумети. По томе нека човек изучава Бога онда, кад му се ум развие."
Но ти, који држе, да дете није кадро изучавати религију, не познају још своју душу ни њено одношење према вери. Јавно ће казао један учитељ вере: „Душа је наша по природи хришћанка.“ Религија се започиње у човеку заједно са душом. Прво чувство, које се у срцу човековом пробуди, јесте: чувство религије. Прва осећања, која ће, тако рећи, вежу за оца и матер иесу: поиави религиозни. в) Развијајте та начела религије одлагоређавајте то добро семе, које ће сам творац у срцу детињем посећао, и ви ћете имати децу паметну и добру. Истина да ум детиње не може усвајати истине вере тако, да би могло из њих повољне резултате изводити. Али у њему живи памтење и уображење са којима усваја начела вере. Разум ће детињи слаб, но зато није помрачен предрасудама и страстима. По овоме вера се у његовим мислима представља у чистом и подручном облику; иер се она не усваја толико умом, колико срцем. Само ће они, који имају срце чисто гледати Господа. Срце ће детиње чисто, као огледало, мекано као восак, и лако прима науку о вери. Наивећи учитељ људски, господ Исус, не само да ће сматрају да деца могу примати истине св. вере, већ ће напротив рек’о да и овако царство небеско (Мат. 19, 14.)

Одлагајте религиозно васпитање човека, значи подвргавати га наивећим опасностима. Ништа није лакше, него поштрити душу детињу, која је и онако врло проста и спо-

а.) У љубави родитељској према деци оличена је љубав оца небесног према људма. По овоме прва осећања, која рашају у деци симпатишу према оцу и матери, могу се назавати поиавима религиозним у овоме смислу а) што је осећања природно располажу децу да љуб своје родитеље, који су их родили и који се о њима брину, па из тог (истог) узорка, та иста осећања побуђују децу, када почну изучавати свету веру да љубе и Бога — извор живота и наивећег благојвета, из Негове КСА — ко отечество на небеск и на земљи именета (Ис. 3, 15) б) што подрживавају децу светој власти родитеља, који су их по заповеди божијој и дужини упознати са њиховим одношењима према Богу, руководити их вечном животу.
себи да свашта прима. Дете не зна за хрђаве последице по- рока и заблуђења; оно не подозрева ни на кога и прима све без разлике спољне утицаје. По овоме, ако дете нема у себи страха божиег, може врло лако подлећи улину зла. Ступајући у свет, оно се срета с људима поквареним и предметима хрђавим. Шта ће га сачувати од пада, ако не посећане у њему истине св. вере и чувство смртења и побожности пред наивишем суштаством? Ви не ћете видити у њему Јосифа, који се није дао навести на искушење; иер ће Јосиф из детинства задаћут био љубављу према Богу, па ће сабавну, кад га ће искушавао, одговорио: како сотворек глагол за злак и соразве предэк Богом, а) Ни Јова, који у наивећој неслећи умуде сачувати присуство духа и рећи: Божи има господне благословено њ нинк и до кћка. Ако ће човек у детинству научен побожности, па се у бурној младости и пода злу, али чим му ум почне сазревати, он ће одма одустати од даждног правца; иер ће га пророначелни утици — слово божије победити, и он ће умети управљати собом. Па како ли ће се тада оживити у њему живот прекрасни, кога ће до тада лакомишље ослабљавало? Но не очекивайте ничега подобног од оног несречног младића, који од свог детинства ништа није слушао, ни учио о св. вери, него ће изобилно обаисића био неважалствима. Треба се дакле старати, да се у самом почетку у њежном дошле усаде такве мисле, које су сугласне са чистим учењем хришћанским: иначе ће посећени кукол (паламида) на добром земљишту израстати, и кад се стане сећати слово божије, може остати бесплодно, јер драгоцене клице не- бесне могу подављене бити коровом и трњем заблуђења и греха. У детинству, ако се човек не научи вери, доцније неће она имати верног и спасоносног десива на душу. Неупозната у детинству душа са истинама вере, није ка-

а) Бит. 39, 9.
дра, да се бори са безбожним мислима, и при првом суко-бу пада. Да би проникнула, у наивише истине, душа мора да иде по бодљикавим путовима сумњичења; и мора да се мучи над решењем питања радозналог ума. А кад би она од детинства побожно љубила предмете вере, онда би та љубав помогла уму, те би он задовољно решио своја питања и лако би нашао доказа за оно што срце верује; у историји човечанства и књизи природе и у устројству наше душе. Без тога, ум се мора борити са неизвесношћу, мора повторавати погрешке, које су одавно признате за погрешке, причињавати ране душни, место да ју лети; а дотађа се, да, кад се већ умори узалудно мучени се пада у униније, а да би се од ње ослободио предаје се на вољу чувственим весељама и ниским насладама. И тако с дана на дан душа све гора бива, док напослетку сасвим неподивља. Заиста жалосна слика!

посебно

Милан А. Алексић,
богослов ІІІ. године.

При.medба

На питање о пензији за свештенство. *)

Биће скоро већ година дана, од како је био напеча-тан један одломак у „Душеполезном Четнију," 1861 год. који садржи у себи нека саобраћења о уређењу пензионарног фонда за московско свештенство. Ми имамо тврде осно-ве да можемо рећи, да је овај чланак изазвао на све

*) Ми дајемо места овој примедби у нашем листу једно зато, што у њој има много разлога, који могу припомоћи питању нашем односно фонда свештенничког, а друго и зато, да читаоци виде, како се и тамо код на-ше брвне Руса који далеко боље стоје с приходом парохијалним него наше свештенство, осева већ потреба да се осигурају удовице и сиро-чад свештенничка, па знајући ово, да неоклевамо са започетим фондом, већ да се свима силама побринемо за његово остварење.
стране изиаснења и пријатна очекивања у кругу московског свештенства. Неки од његових чланова више су се пута обраћали к нама с питањем: оће љ’ бити већ ђедном то, што се тако давно очекује? Али у духовној књижевности споменути одломак, заједно са предложним у њему питањем, остао је готово неприметан. Сећам се да је само ђедно „православно обозреније,“ и то као узгред рекло неколико речи о њему, које су у осталом тако не њасне, да се из њих нeda извести никакав тачан и њасан појам о погледу овог листа на вропоно питање, и на избран пут ради решења његовог. Овај случај може послужити за нов доказ, који није већ једанпут говорено, да ли (т. ђ. духовни) у свакому па и у претресању оваквих питања, која се по најближе тичу нас, и која могу бити успешно решена само узајамним силама целог нашег друштва, — не радимо у сагласности, нити општим силама, него све некако посебно и сваки за се, а овамо очекујемо, да се та питања, као што треба реће. Из овог узрока поред осталих, осталу су неколико важних питања у духовним листовима, тек само питањима, а до- сад су их већ многи и заборавили. У осталом мирисмо јошт изгубили наду да питање о пензији неће остати да небуде предмет општег претресања са стране московског свештенства, и да се више или мање на задовољство реши. Писмо, које ље у овој књизи било напечатано од становни- ка московске губерније, и које се тиче у право овога питања, дало нам ље повода, да рекнемо јошт неколико речи ради обиљнеша овог дела.

Пре свега, осећамо потребу изказати нашу искрену благодарност писцу за његово сачуванје к овом питању: о пензији за свештенство. Писмо његово очевидно доказује, да се није нисмо преварили, кад смо говорили, да ће ово питање обратити пажњу, не само ђедног свештенства него да ће се и из светског друштва наћи људи, који ће радо помагати и речма и делом, да се побољша, са
стране материјалне свештенства. Па тако и треба да буде по суштини самог дела. Живот и радња свештенства, стои у најатешњој свези са животом и радношћу самог друштва, оно служи не само цркви него и друштву; и служење његово са свима својим појединим радњама, треба да буде управљено на корист друштва. Што се већма ослободи свештенство од тешких старања о средствима за издржавање себе и своје породице, што независнице буде од сваких шкодљивих уплива тичућих се циси његове, тиме ће чистиће и успешније бити његово служење. Ко погледа на дело се праве тачке погледа, и види у свештенослужитељима оне, који свршавају таине божње, учитеље христове вере и божанствених установа, тај не може бити равнодушан према питању о бољем осигурању свештенства. Ми смо убеђени, да ће дјело о пензији за свештенство, кад се оно уреди, изазвати општа сачуваност свију класа народа.

Но при свем том, ми можемо рећи, да ни смо у свему сагласни са поштовањем писцем поменутог писма. Он не налази за добро, узимати ма и колико из касе црквене, ради састављања пензилонарног фонда за свештенство. Но кад ђе код нас нађено за добро, да ђе лепо и праведно са- бирати помоћ од цркава у корист бедних и сиротних хри- шћана, или на уређење болница, или кућа за странце и сиротинцу, за православне архи палестинске, то ми заиста не знамо, зашто као неби било праведно и лепо давати од прихода московских цркава у корист, не кеких странци лица, него московских свештено-служитеља, и њихових сиро- чади?! Жако нам ђе, што писац није оценио као што би требало, па ма и у кратко наше наводе о реченом сабира- њу помоћи из црквенске касе. И грађанска и духовна власт признађоше ове основе да су на свом месту, и да су сра- ведљиви, и потоме уредише особите касе (кутице) у црк- вама ради скупљања прилога у корист бедних људи, духовнога звања. Нико неће ни говорити против тога, да дру-
штво није обвезано помагати сваком могућем осигурању оних, који њему служе. Но ни у каквој другој форми није тако згодно ни удесно ово помагање, као нарочито у оној, коју смо ми показали. Истина, у цркви има и других потреба, на прилику оне, које писац показује. Али јошт од прастарих времена, једно од најзаконитијих и светијих црквених прихода било је то, да се они употребе на помоћ сиротине и на оладашање стања сиротних црквено-служитеља. А при томе мера, коју смо ми определили за средство из црквених прихода, по самој маленкости својој, ни у каквом случају не може бити теретна за московске цркве, нити умањити средства њивоа, која су преко нужна за подмирење других законитих потреба. Најпосле почем је код нас реч о заводу пензионарног фонда за свештенство, то одбацивши милостину од цркава за ту циљ, требало би показати други, тако исти поуздани и значајни извор за уређење споменутог фонда зато, што без тога сами предрачун о пензији, неби био могућан. Поштовани писац реченога писма, није се потрудио да то изради; но ту се јошт рађа питање; да ли је то и могуће било учинити?

Па и при овом извору, и при другим условима, који су у предрачуну показати, ми не можемо савршено одбацити од себе, а да се не поетарнем за стални успех овог друштва, које мислимо уредити. Дело које се предузима, заиста је важно, и уређује се не на десет, нити на двадесет година, него на свога. У једно неће бити у томе, да се тек само за неко време даду средства за живот, која се могу при недостатку капитала у друштву, и сразмерно смањивати, па шта више и прекратити, него у томе, да се издаци годишње пензије оним лицама, која су добила право на то, у сразмери, која је идентична за свака определена. Овде нити можемо смањити, а јошт горе не смеш прекинути издатак, иер би то било сасвим противно условима обстанка самог друштва.
За то, оно дружство, које се обећа да ће давати пензију својим члановима, треба да се напред добро размисли, и да измери своја сретстава, с којима је у стању владати. Ради овога ми би се могли позвати на многа подобна друштва у Енглеској, Француској и Њемачкој, која су се ту установила с намером да издају пензију својим члановима, па су у течају времена морала прекратити своје биће зато, што нису била у стању да испуне своје обећање. Дружство пак, које ми предлажемо, доста тачно ограниче се и такве опасности тиме, што ће постојано унапреди повеће сума од црквенских прихода, тиме, што неке државе свој капитал, што има врло значајно његово увећање помоћу проценате у току првих 10 година, и најпоље још и тиме, што ће за цело бар за првих 10-13 год. имати мање пензионара, него колико је поднешен по предрачуњу, и потоме друштвени капитал мора више расти, него што се то обично на први поглед мисли. У том случају кад се причао неколико пензионара преко одређеног броја, онда лици она која тиме руководе, узакони ће да се други уписују у овај број само онда, кад се у каже празно место редовних пензионара; а примање ово нек се свршава или по коцки, или по старешинству, или по томе, како је ко сиромашнији. На сваки случај ово правило да рекем могло би бити примљено. Али то би за друштво била већ нека краиност, неког рода несрећа, која ако је само једанпут догоди, може значајно усколебати поверење чланова спрам друштва. Да би дакле избегли такве случаје или бар најпосле, да би се они што ређе догађали — једном речи, да би друштво са успехом могло испунити своја обећања, ми држимо да ће преко нужно — увећати наполак процента сабирање од московских свештеника, према ономе, што је већ одређено било, да се узима по један процент од суме свију парохијалних прихода, а сад се предлаже по 1 1/2 %, тако да н. пр. од 1000 руб. прихода, има свештеник платити у
друштву, не 10, него 15 руб.:, од 2000. — 30, а не 20 руб. Последице овог увећања у годишњем збору од свештеница за друштво би ће ево какве: сваки годишњи унос од свештеница и цркава даваће друштву 12.475 руб.;, кроз 10 год. са непrekidним уносима и годишњим променатима, дава ће од прилике 164.740 руб. а то је сума, која ће годишње доносити прихода 8.237 рубала. Кад се додаду к овоме приходу уноси од свештеница и цркава (12.473 р.), онда ће друштво сваке године имати на свом расположењу 20.711 руб. При оваквим средствима, друштво ће моћи не дирајући свој главни капитал, издавати пензију, не на 24, — као што је било пре, по пређашњим нашим рачунаима, нека на 32 свештена лица, толико исто и ђакона, и 64-ри нижа клира (причетника.) Другим речма 128 породица пензионираних или умрлих свештено-црквено-служитеља московских, који су се лишили својих обичних прихода, и који су дослужили право на пензију, моћи ће оваким начином сваке године добијати средства за све преке потребе. Ми говоримо о породицама свештено-црквено-служитеља зато, што ове породице ми нарочито имамо овде у виду, и осигурање њихово, за нас је важно и прво на реду. По овоме у уставу друштва непремиено треба да буде узакоњено, да пензије мужева и отаца, прелазе у извесној сразмери, к њиховим удовицама и сирочадима. Џта више, ми смо још и у томе убеђени, да ће у течају времена, друштво имати средстава, да указује добро и оним удовицама и сирочадима москов свештеница, којих мужеви и очеви нису добили право на пензију. Само се по себи разуме, да прве године радње своје, друштво неће издавати пензију на 32 свештена лица; овакви број пензионара, може се јавити тек доцније. Међутим друштвенци ће капитал све више расти. На ако у четвртој години своје радње, друштво буде имало да издаје подпуну пензију на 32 свештена лица, то
ће оно имати достаточних средстава да задовољи њихове потребе, — и потоме ће оно моћи сваке године трошити 20.160 рубаља (сума подпуне пензије од 32 лица) са спокојном увереношћу, да се његов готови (а не главни капи- тал неће умањавати, него увећавати тако, да ће кроз 15 год. од свог постанка, не ракунајући ту суму (20.160 р.) имати код себе готових новаца више од 55.000 рубаља. Ми велимо, да ће се овим начином моћи најверније оста- рити мисао, која је већ одавно достојна сачувања, да је прека потреба помоћи удовицама и сирочадима свештен- чким. Најпосле ово средство, које засад препоручују за ту ствар, и које се састоји у приватним случајним приложима, тешко ће моћи дати достаточна и стална средства за ту циел. Може бити да се због тога тако мало јавља приложни- ка и да су довде и због тога пожртвовања тако мала (до- сад ће експлојено 90 руб.)

(Наставиће се.)

---

О стану нашега свештенства.

(Наставак.)

Довде смо представили какве незгоде свештенство има прикупљаући своје новчане заслуге за свршавања свеште- нодејества, а сад ћемо да видимо како се прибира тако зва- ни бир — који прима свештенство што не реч у природи, а по варошима у новцу. Свещетство селско обично с јесени кад се рана прибире, купи бир и то овим начином: кола ако свој нема, то сам свештенник зађе од куће до куће те купи ту злоудну своју заслугу-бир, ако се деси домаћин код куће и боже помози, може што и бити, ако ли не, то домаћи изиђу на среду с тим: „Бога ми попо овде није тата или чика, ми без њи не знамо;“ те с тога свештенник мора ићи даље. Где нађе домаћина ту и прими ако се тревило, а где
не нађе није ништа ни било. Оvim начином прође свештеник сво село, а једва трећину бира ако прикупи. Остало сад треба да тражи преко општине или полицајске власти, а кад знамо јошто из раћине како се свештеницима од стране исте власти и другим приликама иде на олашибицу, то онда можемо исто тако ако не и горе и за оваи случај рапунати. По случају кад свештеник са свим силама навали да му се бир прикупи на јошто ако је срећан те издијестнује препоруку капетанску на то, разуме се да то бива само онда ако је срећан бити у благоволенији. Она да у том случају свештеник се мора задовољити и са пабирцима, ичмом, зоби и т. д. на понегда и три литре у оку, само да се посао сврши. Ако пак у том случају намршти чемо и примите што му се така храна даје добија законичан одговор: „тако је дао Бог, ако хоћеш уузми, ако не, ти чекаи док боље роди.“ Или „од зла дужника и вос без iарета. — Си рома попа знаићки даје тако у истини, и ако ту прилику пропусти, те не узме ма шта, тешко ће други пут и тако добити, задовољи се и пабирцима, само да пречисти ракун, и да види једном код себе своју заслугу. Свестеник пак који ракуну да су му парохијани дужни дати ту заслугу без да он иде к њима од куће до куће, као што о том и ви сонаишних наређења тим има предходно тражи да то учине, па пошто од тога не буде ништа, пошто кога у име своје по селу, који се или с празним колима, или с којекаквим пабирцима врати кући не добивши ни од десетог бира. Оvim начином прикупљање бира протеже се целу годину дана скоро, док у том не дође време да и други бир треба тражити. Ала ратос ти, и те заслуге и те ваиде, кад се за њу мора човек целог века борити. Многи свештеници наро чито у оним годинама које не привате људе с храном као што треба, на молбу својих парохијана одложе купљење бира за идућу годину, ако му се и како може, јер људи наводе нека стои попо до године ваљда ће дати Бог те ће боље

Следује додатак.
Попа нема куд, прилегне раменима и рекне: „добро браћо чека ћу ваљда ће се Бог смиловати те ће до године родити.“ — Јест ал до године исто тако, па понегда и горе, и више пута по две-три године у застопце неродне. Свештеници отлажући по молби људи купљење бира на родници године, на последну одпевају себи „бједна послада љесть горша пирких.“ — Људи за време оскудни година задужили се до ушћу, купујући рану. Сад или ће се одуживати овоме или ономе који и ће увреме глади приватно, — или ће враћати изузету рану у општински кош, — или ће напоследку исплаћивати толико годишњи бир свештенику? Да се замисли ти како је у том случају и људма и свештенику, и нико неби кадар био представити ту сензацију коју свештеник производи када долази пред кош да своју заслугу изузме. Изишо своје живо из куће голо и босо, па гледа на попу као на наивећег душманина, а има и право, јер му последњи остатак односи онога, што ће га преранити, и живот му биедни одржати. Жалостни свештеник, који ће можда другог дана јавити се реченом дому својим пастирским гласом, каквом се одживу има надати, кад у њему сматрају свога оличена душмана, који никаква осећања нема. На ово ће ду можда многи рећи: па зашто свештеник тако поступа са својом паством, зар се њему не може да коме баш самомим и поклони ту заслугу нарочито који је сирома? Та свештеник, који ће позват да у невољи тиеши биедног, зар га он сам мора цедити? Овај приметба заиста на свом месту и не треба нико да мисли да свештенство нема нуждог са учешћа у судби своје пастве; но треба се обазрети и на то, да ли треба и свештенику живити и какав је и његов материјални положај? Останавли на благодушном света једва половину заслуге прикупи, остало пак ако и неће принујен је поклонити па и опет кажу по неки „поп и цимрића и тврдица и кут год иде све само нште“ па јошт неки доста пута о трошку попе сладко се и на смеју: како
иа н. п. неки попа случаио пао у воду, па неки кои су се ту десили притрче му упомоћ, вичући да попе руку, но поп никако не пружа зато, што није научио да дае. У неко зло доба дожла попадиа те им приметила да вику: нај попе руку, сирома попа би се утопио. Ето какве се без смислице по нашем народу шире и распроштру и то доста пути од људи, кои су својим положајем позвати да у приликама упознају и обавештавају свет у делима од веће важности по народ, а не у којеаквим безсмислицама. Ја мислим да нико живље учешћа у судби своји ближњи не може имати од свештениста који је једино у свима тужним и веселим приликама, с њим и како може и найтврђег срца човек у крајњој нужди свога ближњег равнодушан бити.

Иошт нам остаје да видимо како варошко свештенство добиа бир? Та оно је бар срећно да не мора прибирати само ту своју заслугу. Њима се обично — ако нешто и мање — али бар у готовом положају уз порез прикупља. Заиста према овајом распоредају, бар свештеници варошки требало би да су спокојни, и да се немају на шта у овом погледу жалити. Но по несрећи и они мало боље у овом стоје, а то све кривицом општинске власти. Као да су се сви демони ставили против свештенства. Попи то се пореза прикупили, који по већим варошима знао како иде; старешине општинске не обзирују се на правичност и ред, из све скупљене суме да данак и измире све суме издатака, па тек оно што претече позове свештенике и преда им говорећи: "то смо у име бира прикупили примите, остало кад прикупимо даће вам се." Те тако свештеници приме негда половину, негда три части, како се над деси као да је милостива. Овако измirenje нема краја, нити има случаја да је свештено нарочито београдско икаде једном подпуним бир наплатило. — Пре неког времена причаше београдски свештеници да су тада неки остatak бира од 10. година примили. Ето дакле којим начином свештенство добиа своју наи-
извеснину заслугу бир а, јошт и ко би мога описати све оне неприлике, у које свештениство долази прикупљајући бир и остала заслугу своју.

Према оваком материјалном стању наших свештеника, — да се закључити, како они са стране моралне стоје, и какног уважења могу стечи кад су за целог века осуђени да своју заслугу камче, у чему се до ада унижују, а то могу чинити, јер му треба и себе и породицу своју издржавати, и о будућности њиховом сам старати се. — Лишен свогу средстава за умно своє развиће, и ширење знања, као што су књиге, научни листови, дружевне људима од виших знања — свештеник селењи и оно мало што је ушко- ли учећи се прибавио, — не понављајући га ничим новим и свежим, поборави — због шта се више пута и нађе уза- нари ако га донесе случај у круг људи, који су можда с њим једне или и мање науке, али јаче практике.
(Наставиће се.)

Историја хришћанске приве.
(Наставак.)

Давати своје имање напоклон и на општу корист, није било нareдено законом: то се чинило од добре воле и узајамне љубави међу првим хришћанима. По овоме прекиду своју нису могли сакрити од апостола просвећених Духом божијим. Па зато Петар и вели Ананији: „Ана- нија! запуштите сатани, да узне у срце твоје мисао да обманеш светога Духа и да затаиш један део од продатог имања? Зар имање није било твоје? Како си могао и помислити на таково дело? Ти са тим ниси слагао људе већ Бога." Тек што је апостол изговорио ове речи, Ананија падне мртав пред њега. Његово тело изнесу: на три сахата после тога дође жена Ананијева, Сапефра, но не знајући о том догађају. На питање Петрово о цени про-
датог имења, она је одговорила, — као што се договорила била с мужем „шта, ви сте се договорили кушати духа Господња? рекне Петар; ето улазе они, што су саранили мужа твог, да и тебе узму.“ И у исти тренут падне и Сафира на земљу и испусти душу.

Тај пример божијег правосуђа застрашио је све. Сила божија непрестано се јављала у појавима и чудесима, која су чинили апостоли својим рукама. Болеснике изношаху на улицу и меташе их на постеле, да би бар сенка пролазећег Петра пала на појединог од њих, и од тога болни добијаху исцелење. Цео народ слављаше апостоле, и многиство се људи присаједниваше цркви.

Ово јако задиркивање првосвештенике, који припадаху секти садукеиској. Они сад наново заповеде ухватити апостоле и затворити у тамницу. Но шта могу сиље људске да учине против воље божије? Аи јео отвори ноћу врата од тамнице, и рекне апостолима: „идите, и казвите народу у храму слово живота.“ Они се покоравање и долазаху у храм да уче народе.

Другог дана скупцо се био Синедрион (наивишњи савет или главна судница), који се састојао из седамнаест чланова, избраних из свештеника и наивзнатнијих људи у Јерусалиму. Пошаљу сад одма у тамницу за апостоле; но како се зачуде чланови Синедриона, „ад они који су послани били за апостоле, вративши се, казаше да је тамница празна, према су врата затворена, и чувари стое на својим местима! У то време дође неко и рекне: „они што сте их били за апостоле, вративши се, казаше да је тамница празна. према су врата затворена, и чувари стое на својим местима! У то време дође неко и рекне: „они што сте их ви затворили у тамницу, стое у храму и уче народ.“ За чуђени првосвештеници пошаљу одма за апостоле, и ови су дошли. Тада проговоре првосвештеници: „Нисмо ли ми вама забранили да проповедате о Исусу, а ви сте напунили Јерусалим вашом науком и обете да навучете на нас крв тога човека?“ Апостоли су неустрашљиво одговарали: „Дужност је више покоравати се Богу, него људима. Бог је васкрсао Исус-
са, кога сте ви умртвали, обесивши Га на дрво. Њега је Бог својом десницом узвисио за началника и Спаситеља, да би привео Израиљане на покајање и да им да опрощење грехова. Сведоци смо му у овом ми и свети Дух, кога је Бог дао својим служитељима.

Овај одговор тако је разљутио првосвештенике, да су хтели умртвити апостоле; но ту се нашао изненада њима бранилац, мудар и учен законоучитељ по имену Гамалијил, који је припадао секти фарисеиској. Он је заповедио, да за кратко време изведу апостоле, и окрунули се чланови Синедриона, напоменуо им је, да су се у разна времена јавили у Јудеј људи, који су издавали себе за више што, и старали се да привуку к себи народ; но да су се обмане њихове увек одкривале, и предузимања њихова нису имала успеха. Па зато је он саветовао не предузимати ништа против апостола; „иер, говорио је он, ако је дело њихово људско, то ће оно само по себи пасти; а ако је од Бога, онда му ви не можете стати на пут; но пазите, да не постанете богоопротивници.“

Чланови Синедриона усвоје од части овај савет, тим пре, што су се они бојали да ће раздражити народ, ако умртве апостоле, које је народ тада љубио. Они су одложили намеру своју да их предају казни, но заповеде да их жестоко бију; па после их одпусте, запретивши им опет да не говоре о Христу.

Но апостоли су се обрадовали, што су се удостоили страдати за име љубљеног учитеља свог, и продужавали су своје дело. Наскоро се један од верујућих у достои и да буде први мученик христове цркве.

II.

Смрт првомученика Стефан.

Дјеван. Апостол. гл. VI. — VII.

Ми смо већ казали, да су верујући продавали имање своје, и новце предавали апостолима, који су из тога об-
штег имања издавали сваком, шта му је нужно било. Они су, заиста, у томе били врло правични, но тај је посао постаио труднији и замршенији према томе, како је растао број братства. Међу неким Елино-иврејима дигне се роптање, што се њиховим удовицама, по њиховом казивању, ма- ло помоћи даје. Елино-иврејима називали су се они, који су се родили и живили у другим странама, и употребљавали грчко наречије, а по пореклу и вери били су Јудеици. Прави Јудеици гledali су на њи са неким пре- зреним, нарочито зато, што се Елино-ивреји, при читању свих писма, користили грчким преводом, а нису га читали у иврејском подлинику. Због тога се између Јудеиа и Ели- но-ивреја изодава осећало непријатељство.

Кад су апостоли дознали о роптању Јелино-ивреја, са- зову ученике, и предложе целом сабору да избере из своје средине седам људи, достојних поверена, па да се њима повери раздавање помоћи, како би се апостоли искућиво могли занимати проповедањем слова божња. Сви одобре тај предлог и избери из броја верујућих седам људи, који су као што имена њихова показују, били сви Јелинског *) порекла. То су били: Стефан, Филип, Прохор, Никанор, Ти- мон, Пармен и Николај. Њих доведу пред апостоле, који, помоливши се Богу, положе на њих руке. Та лица названа су ἰκονικαί; њима сад ставе у дужност да раздайу милостину; они су такође, као што ћемо даље видити, имали власт проповедати слово божње и крстити оне, који су прелазили у веру: сви они беааху људи праведни и постојани у вери.

Нарочито Стефан, муж пун вере и снаге, чињаше ве- лика чудеса у народу, која су служила на распрострањење вере. Па и многи свештеници јудејски прелажаху у веру.

*) Јелини су управо Грци, но Јудеи су тим именом називали уштете све јазичнике.
То је друге јако срдило; у синагогама ницаху жестоке пре- пирке о новој науци. Синагоге су биле молитвени домови, где су се сабирали људи ради молитве и ради слушања светога писма; оне су уједно биле и као заведења, где је обицајован закон божији. Синагога бећаше и у најмањим варошицама, а у Јерусалиму било их је до 500, међу којима су биле синагоге и за иностране Јудеи, за Киринеице, Александрице, Јудеи из мале Азије, Либертинце. *) У једној од ових синагога десила се беше она препирика са Стефаном, који је тако снажно бранио науку христову, да његови прозивници нису могли дати одбор мудрости и Духу, којим је он говорио. Немогавши даље да га победе, они реше да га опашкају. Па зато нађу лажне сведоце, које подговоре да кажу, као да су они слушали, како је Стефан хулио на Моисеа и на Бога. Ово јако озлоједи старешине, књижнике и народ, који се тврдо држаше свога закона. Стефана ухвате и по- веду у Синедрон. „Ми смо слушали, говораху лажни сведоци, како је Стефан говорио, да ће Исус Назореац да разруши ово место и да промени обичаје, које је код нас Моисеу увео.“

Сви обрате поглед на Стефана, но он бећаше спокојан. Њега је Дух божији укрепљавао и осветљавао светошћу својом; сами чланови Синедриона, гледајући Стефана, види- ли су у лицу његовом лице анђелско.

— Јели то тако било? упита Стефана првосвещеник.

Стефан, уместо да се брани, причао је у одговору свом о божанственом управљању спасења Јудеи. Он је напоменуо благојећанова, учињена Израиљанима, споменуо је о обећану избраног народа из Египта, о закону даном на Синају и о не- покорности Израиљана, који су заборавили Бога и убијали његове пророке.

(Наставиће се.)

*) Тако су се називали, као што се мисли, римски Јудеи, који су ослобо- ђени робства.
НАЗНАЊЕ.

Извемо поштованим читаоцима наших листа, да ив већ посту-
пила у штампу књига "Чини благословениа" коју надаље ва-
силниче Николаивић свеш. из Голубица, а којоје свеш. је у своје
време говорили у нашем листу и препоручавали је свештенству и
монашеству у опште. Доста знатан број свештених лица одалазаће
нам се на првашни наш оглас е изајавом: да им књигу оправимо
кад буде готова, а они ће новце постати кад књигу приме. Но ми
смо се више пута у јавности жалили, како и то тешко и ради
рачуноштва, а и ради самих пиесца, да толике људе кредитира и
да тек по испраћеним књигама изчекујеме новце; па и овом прили-
ком нас помињемо својим пријатељима и познаницима да се не љуте,
што им такве паруџбине принети не можемо, већ нека ускоро с пред-
платом, ако желе да та лепу и за многе свештене потребе његову
удешеву књигу добију. А да ће се сваком књига по оправленој
предплати до места доставити, ми изајамо.

Тако исто молимо и оне, који можете сад први пут чуи о
тој књизи, а желили би имати ње, да ускоро с предплатом, како би
се изранио знало колико комада да се штампа. Ка овоме ми би и
то рекли, да не би погрешили свештенци, кад би и по два комада
tе књиге за своју цркву набавили. То је књига црквенска, па би
се нашло људи који би ње одкупили, ако баш не би се могла она
на рачун црквене касе узети. А цена је само б. цв. па и то је
позвољном и доставком до места. Новце треба оправити издавац
књиге или овом уредништву.

Умогавају се г. г. уписници "Пастира" прошли године да нам
оправи дуг, који нам дугују; иер ћемо принудити бити нарочито
неке скупљаче, који су као што чуимо од многих новце још од
вајкада поузанали а нама не шаљу, — такове јавности предати.

Уредник. "Пастира."*

КОРЕШПОДЕНЦИЈА.

Г. Проти Нег. Ваших 17 талира за 17 комада књига "чини
благословениа" примили смо.

Г. Калониму В. Књиге за које сте нам оправили новце, тек
су сад изашле. Ово дана добићете их.

Уредник.

ШТАМПАРИЈА НИКОЛЕ СТЕФАНОВИЋА У БИОГРАДУ.
Излази три нут у месецу на 14 табаку.
Претплатите се наше напред уредишту.
Неплаћена писма од нередовних доносника не примаљу се.

За све српске краљеве стаје на годину 60 гр. или 6 фор. на по године 30 гр. 3 фор. или на три мес. 15 гр. или 1 фор. и 50 новчића.

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЈА.
ИЗДАЈЕ И УРЕЂУЈЕ РЕКТОР БОГОСЛОВИЈИ ПРОТА НИКОЛА ПОПОВИЋ.

САДРЖАЈ: Надгробан реч — 0. вожду стеуштеваном. — Књижевност. — Приповедање писма о неким.
Однос.

Надгробна реч
Драгомиру Маринковићу, богослову III. год који се удавио у Сави 1-т. Маја 1869 год говорена једним од другова његових.

Брахом!
Тула ми срце обузима кад помислим, зашто сам пред вас изашао; груди ми се стешњавају, памет ми се мути — незнам шта да кажем: гледајући ову мртву слику која пред нами лежи.

Помислиће: још се несмо савршено ни опоравили од туге, која нас снађе и коју дубоко осетисмо, кад добисмо жалостан глас, да је наш врли друг — Илиа Благојевић, који је због болести и промене ваздуха, отишао био кући својој на преминуо на несрећу ожалошћених родитеља; још се, велим, ни од те туге несмо опоравили, а већ нас снађе и друга, која не је мања, но што је прва. — Синоћ баш пред сами мрак изгуби богословија наша — једног од најбољих својих ђака; а ми изгубисмо доброг и ваљаног друга Драгомира Маринковића; изгубисмо га и њега више међу нама жива нема.

Драгомир Маринковић — смирник овај што пред нама лежи рођен је у селу Бруглама у окр. Ваљевском. Отац му је
свештенник. Из младости васпитавши сина у духу православне вере даде га на време, те сврши у селу основну школу. Потом га даде у Београдску гимназију; а кад ту сврши четири разреда — како отац имаде намеру да и сина свог посвети великој, а и тешкој служби свештенничкој; то послушни син, који већ располагао својом срећом, покоравајући се отцу прете у богословију, где са нама дође у поznанство. Но бедни родитељ његов недочека да ужива плодове безбројних брига и трудова, које подне се око овог свог — јединчета!

По свим школама он се отлично учио и примерно владао, као што то сведоче и многи похвални „листоћи“ и „књиге,“ које је он за одликовање као похвалу добио при свршетку сваког годишњег курса. Међу нама овде беше као што знате такође отличан ђак, али и веран друг и искрен пријатељ. — Труд, приљежање, смерност, благост у опхођењу са сваким, ограбљност у раду, постојанство у предузети и друге врло бехушо својства, којима је украшена његова млада и племенита душа. Правичност, искреност и невиност огледаље му се у свима делима. Он се не знађаше другом насменут и наругати; увреде радо прашташе: зато, никак ни с ким се не завади нити имаде и кога, који би га лично мрзио. И ако би се по неки пут и нашало; и пак му безпосличење беше мрзко; и он рађаше неуморно и свесно; јер се нигда незанимао с предметима који му у круг радње не спадаху. Зато га професори уважаваху, а другови поштоваху.

У свима племеницим предузетећима, овај млади Србин беше међу првим, у сваком важном раду он се одликоваше. Кад оно лане започе друштво богословско држати зборове и радити на предметима у своме кругу — он беше међ првим делатељима. Доцније, када се том друштву — братству у слетству немарности к раду самртица упали, он опет не престајаше засебно радити. Тада сте га могли видети где преводи са руског
језика разне предмете и спрема их да братство — ако би успрело — њима подпомогне. А ако не би то било, он их спремаше за у „Цастир“ — тај једини у нашем књижевству лист духовног садржаја. Он делаше непрестано, и будућност много од њега изгледаше. На њега се могу однети оне Бранкове речи: Много тешко много започео Час умрли њега је помео.

Не мање он беше и добротворан. Јели требало купити прилоге за издржавање каквог бедног ђака, он беше међ првим приложницима; и је ји требало скупшати прилоге за кајву општу ствар или друго што, опет иза оних не изаоста- јаше: снуда он беше међ првима!

Но на превелику жалост, Драгомир, који тако добар у свима одношанима био је и не био беше међ живима. — У 18 год. у цвету живота њему се у гаси живот, који беше јединац у оца, дика и понос, нада и утехач његова упрестарелим годинама. Смртна жаока отровом својим живот му прекрати; а гро- зна смрт црном својом завесом засло ни бедном родитељу то једино сунце утехе. — И сада онај Драгомир, који се до јуче с нама у друштву весело и разговарао — мртав, блед и непомичан лежи. Са његова чела нестало је оне ве- дрине, која се до сад нигда не губила; нестало је у очима животног израза, у погледу љубости и милоте, која изказивао његову племениту душу; нестало на лицу пријатног смешења, изгубила се она ружична боја и ах! он непоказује ни најмањег знака живота.

О човече, ала си бедан! о животе људски ала си ни- штаван! о судбини наша ала си свирепа! Мало ј ти је толиких жртава што их принесе своме свирепству, него мо- раде још и овде на овој невиној жртви дејство твога отро- вног једа пре времена показати! Колико си мајки у црно завила, колико очева уцвелиза, а колико ли браће и сестара ожалостила? Па зар мораде расплакати и самоћом обреме- њеног оца Драгомира?
О бедни родитељу Драгомира! Како ли ћеш поднети велику тугу, кад чуиеш да ти нема јединца твог, да ти нема милог сина; да ли ћеш моћи преживети тренутак, кад ти црни вестник донесе глас о смрти чеда твог; да ли ти срце препући неће од туге за Драгомиром твоим?

Велика је туга твоја, али је поднесен трпељиво; иер знаји да је и ми — другови Драгомирови — с тобом заједно делимо. Поднесен је и тешки се као што је се тешко и праведни Јов надом на милост божну.

А и ми браћо! умеримо своју тугу и иадиковање за незаборављеним другом нашим, иер знајмо да смрт неје ништа друго до само преселење из овог живота временог у живот вечни: „Човек умре, да довијек живи.“ Света вера наша тиешти нас овим речима: да пркесдишени ко ћки жижкући и да се они наслађавају благама, ако еко некић, ухо неслиш и на срдаце ћело кћка накыдоще. Можда ће сам Бог тако хтео да ову младу и невину душу тако рано позове к себи, те да ће ослободи од ових земаљских беда и невоља и да ће смести у вечна и раїска благенства, где влада мир, љубав и спокојство.

Потражимо тужном срцу своме лека у вери тој, да ће невиност и доброта милог нам Драгомира уживати награду вечне среће, и молити Спаситеља да нас у крији својом благодару како би лакше пренели овај тешки с њиме видљиви растакав.

Ти пак добри друже наш Драгомире, почивај мирно у тој вечној кући, којој те сада са сузним очима, на свагда с тобом праштајући се предајемо. Спомен о теби и твојим врлијама увек ће меш наша остати и свагда ће бити пропраћен молитвом, да ти Господ дарује вечна блага и да те насели у своје небесне обители, мада неће ни коздићани ни печаль ни коздићани нито жизнь бесконечна.
О ФОНДУ СВЕШТЕНИЧКОМ.
(од М. Ђ. Радосављевића, свеш.)

У 7. броју „Пастира“ неки окр. г. Протоіереи изиављу-је да се односно установе фонда свештеничког са приложима скоро ништа учинити не може, но да се сви свештеници изађу с већим пожртвовањем. — Ња који се савршено у томе са поштованим г. Протом слажем, не могу пропустити, а да иавно не искажем, како је та иста жеља код свиђу свештеника с којима сам се год ја о тој ствари разговарао; сви жеље да треба једном нарочита уредба да изађе, по којој би имао сваки свештеник повећу сума уложену као основ фонду, а и после месячно улагати од прилике као што чиновници улажу, а не да се довека изгледа на добровољне прилоге, будући да ни једноме паметном домаћину и родитељу не доликоје, да осигурање своје фамилије од милостине очекује.

Као што рекох, многи свештеници придружују се мечу г. протином што се тога тиче, да треба ни сами озбиљи да се о фонду својих сирочади постарамо; а не да изчекујемо једнако који од кога милостину, но само што се тиче начина како да се жељени фонд установи, ни ја, ни остали свештеници у овоме крају нисмо мишљења г. протиног, а то због тога, што њиме предложени начин такође изгледа, тако рећи, неко кубурене; — а после, што из његовог предлога не види се, колико би који свештеник имао дати бира у новцу или у натури — будући се зна, да све парохије нису једнаке по броју порезних глава; после, коме би се тај бир — у натури — предавао и ко би га у новац учинио? Напослетку пак ни зато, што се из истог предлога не види ни то, колико би од прилике могла бити пензија од оног улога једногодишњег бира.

Многи свештеници који су читали мој допис о фонду свештеничком у 32. бр. „Световида“ од 1867. слушао сам да га у свему одобравају; а будући ни ја сам од оног
дoba досада нисам у том смотрењу измено своје мишлење, — с тога ћу овом приликом само повторити оно из мог дописа што се односи на установу фонда свештеничког и на начин како би имали свештеници у исти улагати, као: и како би се имале пензионирати њихове породице. А то чиним с том нарочито жељом, да би и друге побудио, да о овој тако важној ствари своје мнење извано изкажу.

Ово је из тог могу дописа:

„Како у Србији има 700. свештеника, то би пре свега требало да се исти упитају, на колико талира хоће који да улаже; па кад се изгледе на колико ће, онда да сваки мора као једно месечну плату на колико ће улагати, у једномпут положити. Н. пр. један ће да улаже на 300. талира (ако можда нема ни 150), он треба одмах да положи 600. гр. чар. а доцније сваког месеца 7/о, тако 30. гроша чар. месечно или 360. на целу годину. Има свештеника, који ће за љубав својих породица и на 4 — 500 талира улагати: али да уземемо једно на друго на по 300., то би се од 700. свештеника на један пут добило 7.500 т. или 420.000 гр. чар. а после сваког месеца по 375. т. или 21.000 гр. чар, што чини годишње 4.420 дуката или 252.000 гр. чар. И ако се, иако у рачун да ће се ови новци почети одмах на интерес издавати, онда ће довољно бити да се после 5. година могу пензионирати породице умрлих свештеника.

А ево како би их требало пензионирати:

Који ће свештеник улазао за цуних 5. година, на умр’о његова породица да доби ће 20/о као интерес од оне сума на коју ће он улагати, или 5.-ту част од целе сума, који пак за цуних 10. година улаже на умр; његова породица добића би 40/о или дугују 1/2 част од сума на коју ће улагати; — и тако, ако ће улог на 300. талира био, прве би добиле по 60. а друге породице по 120 талира годишње пензије. Који би пак свештеник улазао само једну, 2. или 3. године, пак умр’о, онда његова породица ако жели да има пра-
во на пензију, мора продужити улагање до пуних 5. години, или ако хоће да може и све у једанпут положити; ако пак неће или нема од куда да продужи улагање, то да јој се врати сав покоињков улог. Тако исто који би улагао за 7. или 8. годину, па умр’о, то да његова породица продужи улагање до пуних 10. година ако жели да ужива 40/0; неће ли, да јој се врати улог преко 5. година, и онда ће само 20/0 или 5-ту част од улога уживати. — Удовица да уживи пензију до преуђаје, неће ли се удавати до смрти; мушка деца до 21-ве године а женска до удаје. — Све ово пак да се има применити и на саме свештенике, који или због старости, или иначе не буду у стању свештенничку дужност вршити с тим још додатком, да и као пензионери могу улагање продужити, да би с временом већу пензију добили. — А најпосле из овога фонда после 5. године, могла би се одличним свештеницима без призрени на године службе одређивати по каква мала платица покрај њихових парохијалних доходака; а цељ таквог одређивања плате била би та, да се свештеници на бошу ревност побуде.

Врло би добро, па и нужно било, да се законом остави на вољу свештеницима, па ко хоће да може уложити одмах у почетку за колико хоће године, да би своју породицу осигурал, јер се незна докле који може бити жив.

Књижевност

Беседа св. Василија у спомен св. четрдесет мученицима

(спремио за шtamпу су два прилога епископ Гаврило а издвојио Андреја Станковић.)

Хришћанска религија, као дар небесни дани људа од Бога ради њиховог вечног спасења и руковођења у животу, почела је се ширити и распрострањавати међу њима у врло тешким и незгодним околностима. С једне стране Јудеи, као избрани народ божњи, коме је та религија поглавито и намењена, заражени глупим и бездушним формализmom и
превратним поима о Месни и његовом позиву, не само да не примише божанствену науку Спаситељеву, већ поста- ше први и најежушна гонитељи њени. С друге стране iza- чески свет покварен до крајности, који ие тежи само к томе, да задовољи своју тиелесну природу, и коме ие деви- за била у животу „лови минуту наслеђа и уживања.” Без сваке сумње њима се није могла допasti хришћанска вера, која уздиже дух човечнин од овога што ие земно, времено, к вечном „првоисточнику свега сусптаствујућег“ и они су ие почели гонити; иер она није говела њиховој грешној и поквареној природи. Спаситељ наш Исус Христос божанственим оком сво- њим предвидио ие, каква ће жалостна судба постићи његову цркву у том поквареном и безбожном народу. Па зато ие и говорио својим апостолима, тим бедним и простим галилеј- ским рибарима, кад их ие пилао у свет да проповедају ње- гову науку: „вас не исчекују величанствене палате, но по- дземне тамнице; ви не ћете бити у саности, слави, и оли- ковани; но у презрено, унижењу и у ланцима оковане. Ви немате ни новаца ни власти, ни жезла ни мача као што имаиу „силни мирна сего“ но ви имате у себи духа божијег; који ће говорiti за вас и из вас. Идите дакле и пропове- даите еванђелие „ксеї ткари“ и небоите се никога — иа сам с вами.” Апостоли пођоше по свету да проповедају божан- ствену науку христову, и увидеше, да се у тачности испу- навају предказања Исуса Христа; иер их како Иудеи тако и иазичници почеше за проповед њихову гонити, апсити, тући, па напослетку већину од њих и поубишаће. Но семе божанствене науке христове, које су они бацилу у свет и залили својом мученичком крвљу, силом и благодећу божи- јом уродило ие добрим плодом. Јавише се пошљедоватељи те божанствене науке, ако не у великом броју, ал с тврдом и постојаном вером у оне истине, које им апостоли преда- доше; тако да после накакве мuke, накакве патње и казни немогоше их одвоити од „вазлубљеног Христа“ и његове
науке. Они радо подносише мученичу смрт за правду и истину божицу, и праведно историци говори, таи неумитни судица діела људских; а и света црква полагањем светих моштиѹ под свети престол засведочава тим, да ўе она утвержена и подигнута на костима светих мученика и праведника. Да, снажна и чиста вера беше между првим хришћанима, сила божића покреташе те људе да гину и мру за правду и истину. Света црква наша увек је високо поштовала мученике своје. „Светила црковна“ знаменити отци Јоан Златоуст и Василије велики и јошт многих други говорили су много похвалних беседа у спомен њихов. На српском језику, у којим нам је познато мало имамо тих похвалних беседа, које су свети отци говорили разним мученицима. Но благодарећи трудолубивости епископа у оставци Гаврила пре неки дан ми добисмо на српском језику једну такву „беседу светог Василија“ успомен светих четрдесет мученика. У тої беседи велики светитељ живим бојама представља све ужасе казни и мучења, што су претрпели четрдесет мученика од римске људские власти, који се нехтедоше одрећи Христа и његове науке. Ми ћемо представити читаоцима „Пасија“ карактеристична места из те беседе, из којих ће моћи јасно сазнати какве су страшне муке поднели ови четрдесет воїни христових за релгиозна у беђења своја. На страни 9-тої говори се: Кад се мученици нису никако дали склонити на никаква обећања, ласкања, одлична и богоство, само да се одречу од Христа, онда гордељиви и нечовечни властник разгњеви се: „Обузет пламеном гњева стане се у глави домишљати, на какве би их муке осудио; а да не помру одма, а опет да им преседне. Наипосле досети се. Чуите само, шта ће се слисити. Време беше похладно, зимно доба, обноћ зима јача северним ветром увећана. Заповеди такле да се скину с њих све хаљине до голог тела, па да се оставе преко ноћ на мразу нека се смрзну.“
„Ви који сте познали на себи шта је студен држим знаћете, како је бити морало страшно то муčење. Другом коме не бих се ни наканіо да описујем те страхоте. Тело на зими најпре помодри, у колико се крв стусне. За тим цело тело почне дркнати и тресе се, зуби звечећу, жиле се стегну и цео труп у кочи се и стегне. Тешко је описати ове болове пером — то се неда. Па онда настане севање у костима, и то кроз сами коштане мозак; али је особити бол у оним удовима, који су премрзли. Не прође много времена — и удови један поједан почну да одпадају, и то најпре они краіни, а изгледају као опаљени; јер што је јошт заостало топлоте у телу, та бега с краіева унутра у тело; а смрнате удове оставља као мртве. Али тешко заосталом трупу, куда се крв слегла, јер ту су тек самртни болови, који престану, пошто тело остани мртво.”

„И тако они бише осуђени, да проведу целу ноћ под небом на зими, која беше толико јака, да се вода у језеру смрзла, а дуж језера беше насељена варош, где пострадаше ови свечи. За онда је то језеро изгледало као кавво равно поље и људи прелазише преко њега као по тврдој земљи и реке у околини престаши теси, у колико су се заделиле, и вода по себи мека, поста тврда као камен. Оптар ветар од севера умртвио је све, што беше живо.”

„Кад мученици саслушаше пресуду тако грозну — судите каква је морала бити њихова неустраћивост — сваки је с радошћу свукао са себе хаљине и сви скупа потекоше смрти у натеч, при онакој студени. И ту пооштрашаше један другог, као да иду да деле благо. „Нескидамо ми своје хаљине са себе говорише они, него „одбацао стаорога човека, који се распада у жељама преварливим. (Еф. 4. 22.) Славимо те господе, што уз хаљине скидамо са себе и гріех. Змија нам даде хаљину, ал је Христос скиде с нас. Рай је изгубљен, нетреба нам одећа, нит нам може повратити раіа. Шта ћемо вратити Господу у име накнаде
за сва добра (Псал. 115. 3.) И с Господа нашега скидоење ћалине. Па зар ће за нас тешко бити, да претрпишо што је претрпео наш владика? ако ћемо да кажемо истину сами смо скинули халину Господа. То учиниште прдралањиви војници; они скидоење халине с њега и поделише их коцком. Да такле загладимо кривицу, што оста на војницима. Љута зима — али ће сладак рај; страшне су то муке помрети од зиме — али нас чека пријатно упокоијење. Не ћемо дуго сносити студен — загреиће нас недра Аврамова. За једну ноћ добићемо векове у замену. Нека би ми само вазда поиали с анђелима, а што ће нам ноге спалити, не ће нас ни стало! нека отпадне рука, само да нам се допусти, да у вис подигнемо руке ка владци! шта их паде од наших друга у боју, из верности према цару, који ће иструнути! Па зар ми да не прегоримо свој живот, на име своје верности, спрам истинитог цара на небу? колико ће зликоваца погубљено за злочинства, а ми да не умремо, за правду? Ни један од нас, браћо да се не ће макнуо; недаимо плечи ћепу. Ми смо од меса и од крви, али нама неће бити жао, ако нестане и једнога и другога. Кад се већ једанпут мора мрети, а оно дајте да умремо тако, е би могли животи. „Нека би ти Господе допустио, да ова жртва наша преда те изађе.“ (Дан.) Нама ће досадити зима, као што ватра троши жртву, но нека би ова жртва била жива и теби у вољи; нека би овај принос наш био прекрасан и ако ће нов по начину како се приносит из њега ниче плод, што ће произведен ладноћом а не огњем.“ „Овако ће тешко један другог, овако ће храбријо један другог, као да ће ратно доба, тако стоје на стражи тако су проводили ноћ. Витешки снопишемо, што их ће сналазило, радоваће се будућности, на коју су погледали, исмевање осветљивог заповедника. Молитва којом се Богу, молите, беше ова: „Владико нас четрдесеторо изађосмо, да се боримо; нека би сви до једнога получили венац! нека се
не смањи овај број ни бар једним; он је частан: сам си му позаимио част, као и се постио и како донесе закон на свет. Кроз четрдесет дана постио се и Илиа да би видео Господа, и би достојан да га види. И ако се сви ску- па овако молите, опет се нађе један од њих, који немога- ше да издржи муке; него остави своје другаре и место за једначке борбе. Светима што заостаће, паде то врло на жао. Но поврх свега тога, недаде Господ да њихова моли- тва остане на просно."

"Онај коме би заповеђено да мотри на мученике, гре- ђао се код ватре, што гораше близу зграде, намењене за хрвање. И он је бодро назио на њих и готов био да прихвати оне, који би се предомислили. Јошто је ту у близо била и бања па и она бијаше на услуги онима, који би од- пали од своје дружине. Избрano је тако место за борење, где је одма и готова зgodа за то, да се опрости мука. Зла намера противника ишла је на то, да ослаби постојанство мученика, али ови јошто весма заблистаће својом издражљи- вошћу; јер не може се рећи, да је онај издражљив, у кога нема ни онога, што је преко нужно; него онај, који воле бити без свега, и ако незна шта је нужно."

"Докле се мученици држаће овако слањо и док ће стражар мотрио, шта ће да буде, угледа да нешто необично; спази као да некаке силе с неба силазе и као да богате дарове раздају међу мученике у име цара над царевима. И доиста те силе у делише свима од тих дарова, а само једнога оставиће без награде. То је био знак, да тај један небеше достојан почасти с неба. А то беше онај што не- хтеде да пострада с дружином, него пређе ка противницима. Заосталим праведницима би жао, што се нађе један одме- тник. Војник — на оставља своја места, први — из њега храбрих пада у ропство; Христова овца учешћема зве- риа. Но да чујете за њ јошт нешто жалосније. Он нит сти- же у вечни живот, нит се наживи на земљи. Тело његово
распало се иако знаком епи смирнут у њашу у топлу бана. Кад ие мислио да спасе живот — изгубио га ие; кад ие по-
гасио закон — измакла му се крст. Али да видите сад
чуда. Онав воиник на стражи, што ие имашо да пази да се
изврши казна чим спази оног однадника де се упутно у
бану, тога часа заузме његово место и збаши се себе сво-
е хладне придурише се оним голима и у глас викне „из
сам хришћанин.“ Овим ненадним поступком зачудио ие све
што ту бише, па запунив собом број четрдесет, усленко
ие отне, којима жахо би за оним што одпахле. То се некако
dогодило, као што бива у бои. Чим падне кои у предњем
реду, одма други одзак запреми његово место. Тако ие
овди урадио стражар, кад ие видео оно чудо с неба и по-
знао истину, одма ие пристао уж владику и оног часа ушла
у број мућеника“.

„Кад ие било пред зору, иошт су по мало дисали муће-
ници и онда их еспале на ватри а пепо од њих с угљев-
љем, заједно и пепелом од изгорелих дрва, баце у реку, и
тиме се потврди, да су ови блажени својим борењем имали
утицаја на све твари. Као воиници бише бојак на земљи,
pоказаше се стишили на ваздуху, гореше на ватри и наи-
зад прими их вода. Они могу рећи за себе: Уђосмо у огањ
и воду; али си нас извесо на одмор.“ (Псал. 65. 12.)

Поспто ие свети Василије у такмим живим силкама пре-
ставио све муке и патње њихове, он у завршетку своје
„беседе“ потом обраћа се к своим слушаоцима, како се
треба молити овим светим мућеницима. Послушајмо како
он саветује њи:

„Кад се узмолите овим мућеницима, треба да су ваше
молитве таке, да могу причити онима, којима се молите.
Младеж нека се угледа на њих, као на своје вршњаке;
очеви нека им се моле, е би деца њихова била онака, као
што су били мућеници. Матерем пак нека знаи и памте,
шта се прича за добру матер. Јер кад ие мати једнога од
ових блажених видила, да су сви остали издахнули, а ње-
зин син као снажан и издржљив јошт дише, и кад су по-
нели оне век преминуле, да их спале, а овога једнога оста-
вили, у нади да ће се предомислити па изневерити Христа —
onда га дохвати мати својим рукама и положи у кола, е би и њега одвезли с другарима до места где ће их са-
горети. То је права мати мученика. Не је ронила сузе, као
малодушна; не је говорила у ветар коишта; него је испра-
tила сина овим речма: Јди сиње са својом дружином, са
својим вршњацима; то је добар пут, којим полазиш; нетреба
da изостанеш и за овако часног друштва; изађи с њима
заједно пред владику."

„Свети мученици! Свештена дружина! Непобедљиви
борци, ви што чувате пород људски, ви што дајете савета
забринутима, ви што помажете усредно кроз молитву до-
звани; та ви сте сами силни посредници, видела васиљен-
ска, цветови и украси цркве. Ваши не је сакрила земља, него
ваши је примили небо; вама се отворише врата од раја. Ви
сте учинили тако што би личило тек анђeoskim силама, ста-
рим патријарсима пророцима и праведницима. Ви прегоре-
сте живот у пролећу своје младости. Ви прежалисте и ро-
dитеље и децу, іер за вас би претежние, да угодите Гос-
podu. У годинама кад се човеку највећма допада да живи
ви у ништа ценисте овај живот, који и онако, не је траиа-
шан, само да вам се не измакне прилика, да прославите
Господа, па нека би било и самим удовима свога тела, а
кроз то превукосте на се очи не само анђeosке и људске,
него и целог света. (1. Кор. 11, 9.) Ви подигосте оне, који
се поводише, ви удвоисте волу за благочествост у
онима, који су на добром путу. Сви ви скупа подигосте
споменик нашој вери и добисте венац оправдања у Исусу
Христу Господу нашем, коме буди хвала и чија власт, нека
се држи крза све векове."
светим мученицима, какве ли мисли, каква ли осећања мораиу обузимати душу и ерце сваког хришћанина? Они на чим су костима у тврђени престоли божни на којима се данас врше божниа летурђиа, који оставише и отца и мајку, браћу и децу своју, који пререше све што је земаљско; и богосвто и саиност, и славу и одличија, само да у годе правди и истини божкој, заиста ти мученици својих религиозних убеђења заслужују високо поштовање од сваког човека хришћанина. И нека је блажен и вечити спомен њихов међу нама, нека се света имена њихова прослављају у народу хришћанском, нека њихова вера чиста и снажна, њихова одважност, њихова једино душност послуже и нама православним хришћанима као узор какви треба да будемо према вери нашој, коју исповедамо, за коју су наши дедови и предедови радо подносили мученичку смрт кај их је варварска сила притисла. У нашој духовној књижевности ретко се појављују књиге с подобном садржином, сретсвом који би се могло подсввати ни слабе и маловерне душе, те да им се да наравственог постојања и значење у вери. Па зато кажемо, да је ова „беседа“ светог Василија добро дошла за нашу публику нарочито за српско свештенство, из које оно може поцрепити лепе душевне ране, како за себе, тако и за своју паству.

Да кажемо јошт неколико речи о том одним прилогу, који је у вршћен у овој књиги заједно са Василијем великим, па да завршимо доста подугачка наша „писаница.“ Искрено исповедамо, да је онај чланак Шилера и његове мисли на прво друштво човечанско, које као да казује по Моисеју, на нас је врло непријатан утисак произвео. Ми смо с негодовањем питали се: та за Бога, зашто да се увршићавају покрај оваквих поучних мисли светог Василија, које су проникнути духом вере и цркве, у којима веће дух често црквени јошт и мисли, појета, философа протестанског које се ни наимање не слажу и стоје у противоборству са, правим називањем Моисеја и цркве наше. Шилер као појета
и философ гleda на развићe првог дружства човечанског, са-
свим с другог гледишта, а не као што црква гледа. По његовом мишљењу и у опште по мишљењу већине учених
протестантата, Бог је створио човека и дао му неку честичку разумне силе, но та сила није била на најмање разви-
иена, савршена, и могла је се тек будити, развијати и у
савршавати под утицајем спољне природе тако, да човек у
прво време био је чисто као нека животиња, невин — руководио се само јединим животињским инстинктима — нагоном,
без сваког саучешћа и руководства од стране Бога и његовог промисла. Доцине кад је се та потенцијално — разу-
мна сила оснаживала у човеку, и он био на толико јак, да је
се могао руководити разумом а оставити нагон, онда се тек
човек поставио у стање наравствене слободе. „Ако дакле
узнемо као што говори Шиллер, па онаи глас божији што
брваваше у рају дрво познавања, пренесемо на глас нагона;
она она позната непослушност према божијој заповести,
неће бити ништа друго, до то, да је човек напуштио свој
нагон, а кроз то изишао први пут на среду са својом самосталношћу. На оваи одважан корак навео га је његов
разум, а то је био почетак за његов наравствени живот. Истина да је човек унео у свет наравствено зло кроз то,
што је напуштио свој нагон али је то требало да буде како
би се нашло у свету и наравствено добро. С тога је оваи
dогађај у историји рода човечанског пресретан и у право
наивности. Од тада се тек броје дани човечанске слободе, и
tada je положен први и најдубљи темељни камен за његову
наравственост.“ Видите ли љубазни читаоче, куда ли се
нищани са овим назорима? Видите ли да се у тим вешто
завијеним философским социзмама тај мисао, која се ни наив-
мање не слаже са називњем Moïseia и гледиштем наше
цркве, мисли, која смера на на то, да се обори најглавнији
dогмат о наше човека у смислу оном, у каквом признае
и исповеда наша црква, а и као што богодухновени Moïseï

Следује додатак.
прича. По називању Моисејевом човек је изишао из руку творца савршеним, имао је душу чисту, разум светли, волу слободну, и до тог времена још нису био према бо- жијим заповестима, наодио је се у непосредном саобраћају с Богом; дух његов био је способан к постижавању и схва- тању самих високих и узвишених предмета и у целом су- штаству његовом владала је потпуна хармонија. Но дух здобе— сатана наведе први пар људи да преступе бошцу запове- ст, и тим преступом својим они уведене и физичко и нарав- ствено зло у природи човечној. Од тог момента човек је пометно своју и физичну и наравствену природу, и у месту саграђење наступила је дисхармонија у целом сушта- ству његовом. То су дани несрећни за човека, дани одпа- дења од Бога, помрачена разума, ослабљења воље, и уопште разстројства целе човечке природе. Сад ако ми упоредимо гладиште Моисеја и цркве наше о падењу првог човека са гладищем философа Шилера, без сваке сумње сваки ће моћи увидети да она стоји у великој противоположности међу собом. И ако ми станемо на тачку гладишта Шилеровог о падењу првих људи, то доћи ћемо к врло неповољним резултатима по гладиште наше вере и цркве; па онда питамо ми: „Како пошла кратко мона“ за веру нашу од тог превода Шил- леровог? Зар они који су по високом чину своји позвани, да сазивадају и утврђују чланове цркве христове у оним истинама које им она проповеда, зар они својим књижев- ним радом да иду на разорење и противоборство са тим истинама? Зар се није могло наћи по томе предмету какво дело од црквених православних писаца, како старог тако и новијег доба, па да се преведе ради ширег обиљежења и утврђења верних, у оним истинама, које им црква препо- даје; него морао је се баш превести Шилер, поета — фи- лософа и шта више протестанат! Мисимо да ћемо да поговорио, како је право- славни епископ Гаврило такав погрешан избор учинио те
да преводи Шиллера, као писца, који по својим назорима на предмете вероисповедне стој у врло приметној противопо-
жности са вероисповешћу и гледиштем наше православне цркве. Преводити Шиллера, као значајног писца у књижевности све-
тској доликовало би више каквом дилетанту светском; а не по
духовној озбиљној личности, која досадашњим књижевним
радом својим, ако и не бог зна како сиајно, ал у сваком слу-
чају доста солидно место у књижевности духовној заузима.

Н. Петровић.

Примедбe

На питање о пензији за свештенство.

(Наставак.)

Говорећи пак о годишњем увећању капитала, имамо увиду његов пето-проценти интерес. Но ако друштво нађе за добро, може у таком случају помоћи капитал и на 6 % и ту неће бити ни наимањег ризиковања од његове стране. Код свештених лица, често се догађа, да ради под-
мirenja својих потреба, узаимљују новце од страних људи
са врло великим интересом. Такови случаи бивају готово
свагда, кад ново-ступајућа свештена лица купују куће од
пређе бивших свешто-црквено-служитеља, долазећи на њи-
хова места. Најобичнија историја у бићу свештенства је,
сте та, да онај који ступа на место свештеника, ђакона,
или нижег клира, нема достаточних, а често и никаквих
средстава да наследи кућу свога предходника, а овамо је
обвезан, да іе свакојако купити мора, — и често се догађа,
да се у таком случају мора дуго мучити, да измами од
некога новаца у заим, макар то било и са тешким услови-
ма. У таквим, и другим подобним случајима, друштво не
моћи имајући у виду сопствене користи, указивати добру
помоћ духовним лицама ако се согласи да буде њихов по-
веритељ; а да би се и оно осигурало у томе као залога осигурања може бити кућа дужникова.

Може се и то предпоставити. да ће се и она лица из парокхијалног свештенства, која буду избрана да располажу и управљају, делима друштвеним, сагласити да раде безплатно. Но онима, који би имали потребу да непрестано седе у друштву, и да воде његов ракун, нужно ће бити да се даје нека годишња плата с којом би се могло прилично издржавати. Осим тога биће још и неких канцеларских расхода, као н.пр: на огрев, свеће, и намештај со- бини за друштвено канцеларију. Ми би желили, да се тро- шкови ових расхода не натоваре на главни пензионарни фонд. Ми смо у пребањем нашем чланку казали, да се за ову ствар може узимати од сваког свештеног лица по 1 рубља. Ако се пак тако и узакони сабирање, опет рађа се ту питање: да ли ће оно моћи подну подизрти речени расходе? Треба дакле показати неке друге изворе за ту ствар, и у опште за увећање средстава овог друштва.

1. Може се у једанпут узeti од сваког ново-рукопо-ложеног у московски клир, по један проценат од прихода, које му доноси намењена парокхија: а за овај унос може бити и подељен на рок времениа, иер се и онако код скоропосве-щеног постављаје особито много потреба.

2. Такође у једно време може се узимати нека известна плата од оних лица из моск. свештенства, која су се удостојила неке награде од власти: а плата не треба да буде једнaka za све награде, него нека буде у толико већа, у колико је и награда већа (н.пр. за набедренник нека плати 2 руб. за капу одличиа 4 р. за камилавку 8 руб. и т. д.)

3. Будући да свештеници — магистри и кандидати сваке године добијају особите награде, које одговарају њиховом академском степени, то њима неће ништа бити тешко, да сваке године улажу у касу друштвенину по један проценат од прихода које отуда добијају.
Но може неке рећи да ће за свештенство тешко бити унашати сва та скупљања у касу друштвену, да се оно и без тога врло мучи за живот свој; и као да је нешто за чудо што се ради осигурања свештенства, захтева баш од њега самог да се оно жртвује и побрине за себе. На ово ми можемо одговорити јево шта. У свима редовима државне службе, од кога се другог узимају капитали за пензију, ако не од оних лица за која се пензије назначају? Тим се начином састављају све друштвене касе. Тако се се у свима државама заводе касе у друштвама, помоћу узајамног спомагања међу раденицима т. и. помоћу годишњих улагања у одређеној суми, од тих истих радника, не гледајући на њихову сиротину. Интересно би било знати, наравно да би боље било натоварити ово бреме на туђа леђа, но на чија ће? Ако га ми ради сопствене користи наше нећемо понети, то онда колико ће оно бити тешко страним људма? Време је да престанемо очекивати сваку готову срећу са стране, време је да се и сами побринемо за себе; не жалећи трошак, који ће се употребити за сопствене наше потребе. Ми треба да благодаримо правитељству за то, што нас је оно ослободило од многих дужности и приреза који се од других сталежа изискују. Кад смо такле олакшани са те стране, то не треба да се одречемо од неких пожртвовања, која имају ту цел, да осигурају за у будуће и нас саме, на и наше породице.

Не да одвише нису велика и теретна за свештенство, та пожртвовања, која ми предлагамо? Ми говоримо сопствено о москов. свештенству. О њему се не може рећи, да је оно врло сиротно, у опште говорећи, оно прилично живи. Па зато, као се предложе, да оно уноси у пензиону касу по \( \frac{1}{2} \) процента од својих прихода, ми никако не можемо мислићи, да то значи обтеретити га онаким бременом, које
она како понети неможе. У „православ. обозреньу“ (авг. 1862. г.) био је наштампан један чланак о Витебершком свештенству, из кога ћемо ми извадити неколико полезних поука, које ће нам у овом случају од користи бити. Витебершко свештенство, ако није сиротнице за цело није ни богатије од московског свештенства, кад се погледа на средства, која су им за живот дата. Па опет зато Вит. свештенству није тешко, да даје ево какве у носе у корист касе за своје удовице и сирочад: 1) Сваки ново-стуапајући свештенник даје у једанпут у виду одређеног ђумрука, 10 проц од свог годишњег прихода, које му даје одређено место; прелазећи тек на бољу нурију, он плана такође 10 % од оне суме, која саставља сувишак спрам пређашњих његових прихода. 2) Такође у једно време живи свештенник дужан је дати у ту касу четврту част својих годишњих прихода (нпр. 400-100 рубља, 800 — 200.) а четврту част опет је дужан платити и онда, кад прелази на богатију парохију и то од оне суме, саставља сувишак спрам његове плате на пређашњем месту. 3) Осим ових једновремених улагања сви свештенци планирају сваке године у касу сиротине по 2 проц од својих прихода. — Овај пример треба да нас много поучи, и ми не треба да га губимо из вида, кад ће поведена реч о пожртвовањима од свештенства, која иду на то, да се подмире његове сопствене потребе. А наша изискивања у осталом као што сваки види, далеко су умерена и мања. Свако свештено лице, да би могло улагати у пензионарну касу, колико ће могуће да му лакше буде, може сваке недеље давати понеку част од својих општих прихода (кад 20 кр. кад 50 — и више, гледећи колико: прихода,) да би се тим начином у течају године саставила једна сума, која би могла на мрпти, ако не баш цео унос, а оно бар повећу част његову.

При том не треба пропуштати из вида, да помоћу свако годишњег уноса средње суме у касу друштвену, сваки
члан његов добића све веће користи. На пр. од 1000 руб. прихода, плаћајући годишње по \( \frac{1}{2} \% \), свештеник ће у те-
чају 25 година службе своје, у нети у пензионарни фонд свега 375 руб. на зато што је толико улагао, у случају ако
оставља парохију, он ће добијати од друштва сваке године по 300 руб.: — нижи клир (причетник) те исте парохије,
за рок од 25 год. даће друштву око 94 руб. но за то,
ако он због неких узрока остави своје место, друштво ће
му сваке године давати по 80 руб. А после смрти пензионера, њихова породица осигурана ће бити од друштва
тиме, што ће јои оно давати такође сваке године прилично
средство за живот.

Но осим ових користи, далеко више од њих има вели-
кую цену морални значај овог завода. Не треба ништа ни го-
ворити да ово високо и прекрасно дјело за свештенство —
pобринути се општим силама за своју браћу, која се сва-
којако пате за своје бедне удовице и сирочад. Овде има
иошт и друга страна. Може бити иа нећу ни дочекати да
се користим пензионом. Но кад постоји пензионарни фонд за
свештенство, то је већ сигурно да ће ми друштво у слу-
чају ако ја оставим службу по пролазку 25 год. дати сре-
dства за живот, а после моје смрти моја породица неће
остати сасвим без парчета леба; ова иста увереност јесте
за мене, већ нешто морално које ме успокојава и ве-
cели. Ова увереност много узвиљава свештенство у сопственим његовим погледима, и у мену друштвеном, васини-
та ће и продужавати у њему дух моралне слободе, а без
сумње неће остати без доброг уплива на сва разностру-
чна одношења његова према парохијанима. Све је ово на-
рочито и потоме могуће; иер пензион ните просто добротворна помоћ или милостиња, него је права награда,
која је по закону заслужена. Залуд би неки хтели си-
dинити ово друштво, које ми предлагамо са попечите-
љеством о „Предркни и ханих“ духовног звања. Не говоре-
ћи сад о томе, како попечитељство обухвата собом свеште-
ностно целе моск. Епархије, а предлагана друштва у виду
духовника само из једине Москве; неговороћи о неким дру-
гим спољним цртама, које одликују попечитељство од друшт-
ства; опет зато у самом суштественим основима обоих
завода, постоји велика разлика међу њима. Ова је разлика
онака јеста, каква је међу могућносту живити од милости-
ње, и живити од заслужене пензије, која се с правом добија.
Пред попечитељством сиротно Лице духов: звани не јавља
се другачије него у виду просијаца, кога просну могу и не ис-
пунити или ако је испуне, а то тек од части. Лице ово не-
зна, у каквои ће му се размери дати помоћ; једино зна само
то, да ће ова помоћ у сваком случају бити за њега оску-
дна. Напротив пак у друштву, које ми мислимо завести
свештено-црквено-служителј, који је у служби својој провео
одређени број година, долази с положним правом да прими
одређену симу, у доста значајној размери, која му је, јо-
шт заразние позната била. Тамо (у попећ) у положају ду-
ховног лица има нешто оскорбљавајуће и понижавајуће, а
овде нема тога може бити ништа налик на ово; пензија
не унизава, него јошт морално узвиша пензионара као оче-
видан доказ његове заслуге пред друштвом. По сили ових
саображења, друштво, за које ми план склањамо, треба
да ње сасвим независно од попечитељства.

Но друштво моћи ће постојати и успешно свој рад
извршавати само у таком случају, 1) кад му буде дато
право да по свом увиђању и указима искуства мена пра-
вила свог устава — с потврдњем власти. 2) Кад законом
буде признато, да капитал друштвени несме нико дирати
и да се ни накакву употребу не може дати, док се не са-
гласи на то само друштво. 3) Кад друштву дозвољено
буде да проналази и добија за сопственост своју жертво-
вана покретна имања. 4) Кад буде узакоњено, да се дугови
dруштвени наплаћују од имања дужниковог пређе подми-
рицања свих других кредитаора његових (разуме се с изключением касе прав.)

На завршетку ми ћемо ставити неколико питања, кога ако дело о пензији за свештенство постане предметом општег претресања, треба да буду решена онако по већини гласова.

1. Пређе икод нас предлагано да се даје поднуда пензија оним лицама, која су служби провела 23 год. Но сад се можемо запитати: Да ли не треба или треба увећати рок на заслугу права за пуну пензију на 30 год. а на 1/3 — 20? Ради олакшице и сигурности друштвеној рада, разуме се да ие боље — увећати. 2). Од ког имено времена треба бројати године службе да се добије пензија? У плану опредељава се 10 год. рачунајући од првог уноса новаца у касу друштвену ради увећања капитала, и за тим друштво започиње своје послове. Овим се већ самим предлаге, да по плану, који свештенско-служитељ буде у служби 25 или 35 год. по пролазу овог десето-годишњег рока, који је назначен за увећање капитала, тај ће имати право на пензију.

(Наставиће се.)

**На знање.**

Парадосто блашеноопочившем Књазу Српском Михаило Обреновићу III. држаће се 21. тек. месеца по завршетку божанствене литургије по свима отчастишним црквама и манастирима; а 29. његов месец око 6 сати по подне држаће се спомен и у Кошутињаку топчадерском на месту, гдје је незаборављеног спомена Књаз Михаил погинуо.

**КОРЕШПОДЕНЦИЈА.**

Г. Димитрију Дувђеровићу. Није до нас крица што вам „Пастир“ неуредно долази. Одавде се шаље редово. — За протоколе умрлих обратите се конзисторија.

Уредник.
"Пастир"

LIST ZA NAUKU I KNIŽJENI OBITUĐNOG ZAHRADA

IZDAJE I UREĐUJE REKTOR BогоVOLJIVIJE POTE NIKOLA NOVAKIVIĆ.

СЛОВО

На Спасовдан

"И бысть, егда благословяше ия, остави и убиви на небо:" (Лук. 24. 51.)

"Куда ти одлазиш од нас Спасителу наш? Защо тако изненадно, тако брзо ти остављаш ову грешну земљу нашу? Како дugo изгледаемо, како жудимо ми изчекивамо твој до-лазак? Но како брзо, како изненадно ти остави нас и већ одлазиш?! Дубоко смирење твоје које беше оличено у тво-мој природи, сакривало те ће у неизвестности за ово два-три десетка година; тама греховна не даде многима да виде у тебя свога Спаситела за ово три и по године твог јавног служења роду човечанском; а смрт и гроб умало што не одвоише од тебе и многе од верних твојих последника. Само једино васкрсење твоје изнесье на видик твоју силу и славу онима, који те не знајаху. Но тек што мину 40. дана твог спасоносног појава по васкрсењу, и гле — ти изнова..."
остављаш земљу и одлазиш на небо, изнова се криеш од нас па и то на цело време нашег земљског живота! Дух се сбуњује а срце потреса; ми гледамо како светао облак сакрива тебе испред наших очију."  

Овако су природно морали осећати и говорити апостоли гледајући на одлазак Спаситељев. Овако по изгледу, требало би да мисли и осећа и данас свака побожна душа хришћанска која истински љуби Господа.

Но, браћо, нек не држе мисао наша тако површно гледати на премудре и даљновидне планове Господа. Сетимо се оних неизменљивих речи његових се азда са ками јесмь ко кса дни до скончића кћка." (Мат. 28. 20;) иа Ју опет дођи као што ме видите да сад одлазим на небо." На ова мила вера, ова слатка нада нек усмири нашу душу, нек успокои наше срце. А искрена и права љубав према Спаситељу, нек олакша ову тешкоћу нека и после нашег растањка са Исусом продужи ту везу и сјединење с њим. Љубав је слајмена као смрт, и мудра у делима вере — тако, да нема ништа што би њој било немогућно.

Шта чини права и истинска љубав земаљска кад јој се деси, да се мора раздвојити с љубазним саздањем? Она се стара да пре свега не заборави она, с којима се растала, већ да их се сеча и памти до вијека. Непрестано спомињати и свагда памтити Господа који је од нас отишао, — моћи ће такође да утепи и нашу духовну љубав према Исусу, па и у наивешћој даљини и растањку да сједини с њим.

Шта чини љубав земаљска кад хоће да се утеши у тузи својој и да се сједини с васљубленима на даљини? Обично напртава образ њихов на картини и чува ту слику на свагда пред својим очима.

Но ко ће од самртиних, ко ли од анђела дрзнути да наслика образ „цар цареј и Господа господеј". Ал нека се не сбуњу је у овоме наше чувство, кад је и сам Господ у знак обилате своје љубави према роду човечанском бла-
говоро насликати чудним начином пречисти лик свој и о-
правити га едескоме кнезу Авгари. Има, тако у нас браћо
веран снимак пречистог лика Исусовог; има пресвета ње-
gova икона, коју сваки и у свако доба може имати и са
зривао било ли у свом дому, било ли у светоме храму.
На зато, гледаи чешће, љубећа душо, својега Господа, на
његов пречисти образ. С тим ћеш утолити жеђ за Госпо-
dom, с тим ћеш га имати свегда у памети, бити неразлучно
с њим. Но нарочито имаи и чуваи у души својој и у срцу
своме образ његов, кои и се нацртала благодет духа све-
tog у купели крштења. И тако ће радост твоја бити изо
билна, и теч ти тако можеш бити неразлучно са Исусом.

Чим теши себе љубав земаљска, кад се растаће с ми-
lim и љубазним својим? Чита и прочитава писма њихова,
повторава њихове предање беседе и разговоре. И у нас
има браћо, од Господа драгоцено писмо ако не споставенom
руком написано, то његовим устима изречено: има свето
јеванђеље. Па нека и оно занима и наше ухо и наше срце.
Чуеш ли га да се чита у храму, — слушаи са пажњом, како
неби пропустио ни једне речице. Слушаи слухом, слушаи
отвореним срцем, те да тако пронику у тебе мисли и чуства
којима дише свето јеванђеље. У противном случају ти неби
желно сједињења с Господом, ти би лишен био праве радо-
сти на земљи.

Шта чини истинска љубав после кад се већ растави
s милим и драгим срцу? Хити и излази на она места, где
се што важно догодило у животу тог драгог лица. Походите
она света места која су забиљежена чудним догађајима из
живота Исусова, — ево опет једно од главних срестава за
слижение и сједињење с Господом, једно из дела љубави
према њему. Ако писмо у стању посетити Витлеем, Јере-
sалим, Тавор, Иелеон, ми смо у стању посјечавати наш
св. Јерусалим — нашу цркву. У њој ми можемо наћи све
— и гроб и Голготу и цео живот земаљски нашег Спаси-
теша. Долази само чешће хришћанине, овом светом месту, овом дивном дому божију, и са пажњом прати све шта се у њему сценива, па ће Господ ово твоје посветење примити с љубављу као жртву њему милу и пријатну.

Љубав земаљска не ретко и у самом растању налази утешу у својој тузи. Па и растањак наш са Спаситељем какву велику радост може допринети срцу нашем, кад по-мислимо: куда се он вазноси! „Косхождь ко отцъ моемъ и отцъ вашемъ, и Богъ моемъ и Богъ вашемъ“ ( Јоан 25. 17,) рекао је он Марин кад јој се јавио по васкрсењу свом. Да- кле он одлази ка оцу и Богу, да после горких страдања и смрти, прими славу, коју имаћаше у њему пре него што је свет овај постао, да седне с десне стране и прими од њега царствену власт над свима тварима, и да — знајући немоћ нашу, — заузме по најближе место заступништва нашег у престола вечне правде. На зар није ово радост, утеша, успокоиће за верујуће, кад вазљубљени Спаситељ њихов одлази од земље на небо, из стране грешне у страну праведну, са крета — на престо, од унижења — у славу вечну?

Но слава Спаситеља нашег уједно је и наша слава: „и́дъ уготокати мкство къмъ“ обећаваше он ученицима сво- има; и аще уготокак мкство къмъ, паки приидъ и поймъ вы къ събъ, да и дже есмъ азъ и къ бъдете“ ( Јоан 14 2. 3.) Ево ради чега он одлази на небо! Не толико ради своје славе, коју он имаћаше још пре постања овог света — но ради славе наше, ради нашег вечног блага. Па како да се неби и ми радовали, кад и ми по сили његова вазнесена имамо места и права из ове плочевне иудоли, отићу у места облажена и спокоина? А сестимо се још и другог обећања његовог! „Лепше и́е вамъ, вели он, да иа иде́м; і́ер ако иа не одемъ, у́тешите Духъ не́ке вамъ до́ки: ако ли одемъ, иа ку вамъ га опра- вити. ( Јоан 16. 7.) А шта може бити радосниће за човека хришћанина, до имати у себи и са собом свагда Духа Утис-
шитеља, Духа, који ће га у читању његовом бављену на земљи руководити и настављати на сваку истицу?

Напослетку ми имамо још једну утеху, још једно средство да се сјединимо с Господом. Веровати само треба и изчекивати његов други долазак, кад ћемо га изнова видети и с њим неразлучно живети. Само пазити нам треба, браћо мила, да долазак његов застане нас приправне. Иначе тешко нам ако се он обрати к нама с речма: „идите нек њег касц!“ Онда би растањак наш је њиме био вечен, онда се више никад не би могли састати ни у сајму с њим наслађивати се.

Ево шта је кадро да нас утеши у тузи за одржаним Исусом и да нас не раздвои. Доги ће дакле време, кад ће Господ опет к нама доћи, као што је то и сам обећао. Многи од нас нисмо видели његов славан долазак; но зато сви, сви ћемо видети његов славан долазак, — видићемо, и радоваћемо се ако само достојни будемо да се и к нама однесу оне речи његове: „придите благословени отца мојега, наскладите уготокано кама царстви во сложеном мир.“

Како гледају римокатолици на пацу.

Поред многих других претрпевања и разлагања о наши и напасту које нам ово дана доношају руске новине „Голос“, данашњи лист истих новина број 120, донесе нам један веома примечателан чланак посвећен искључиво значају римског папе пред очима католичког света, а изцрпљен не из главе самог писца, — већ као што сам писац вели из оних података, који се широм налазе у свима бојним и одабраним листовима римокатоличким имајуних велики ауторитет у западној Јевропи и који чланак ми нисмо могли пропустити а да га нашим читаоцима не саопштимо, не ради какве научне важности но једино зато, да виде читаоци наших листа и да се диве до чега могу по кад-кад
у својој занешености доћи доста наметни у многим другим одношћима људи. Чланак тај гласи овако: "Папа је по уверену римокатолику, божанствени човек и човечански Бог. Папа има божанствену власт и власт је његова неограничена. И по чем је папа једне власти с Богом, то нико не може судити о њему нити га осуђивати. За њега је у могућности на земљи оно исто, што је за Бога на небесима. Њега је учинио папа, то је све једно као ванда њено од самог Бога. Заповести његове моралу се испуњавати као заповести самог Бога. Он може да учини све, осем што не може да сагреши, као што може да учини све и Бог. Само један Бог сличан је папи. Он управља небеским и земаљским стварима. Папа је у свету то исто што и Бог, или оно што је душа у телу. Власт је папина већа од сваке саздане власти зато, што се она неким начином распростире на небеске, земаљске и преисподне твари, иер тако се тек може остварити на њему оно што је речено: "црквена влада је све, једна је све и умная." Власт и воља папине предато је све и нико нема права да се њему противи. И ако би папа повукао са собом безпозначани број људи у ад, то је онда нико не би имао права запитати га: касаха ти од тебе? зашто ти учини тако што од људи? Папа може да учини све оно што Бог чини па и без погрешке. Папа има конституцију с Богом и у тоj конституцији он је сам вратар и кључар. Нико нема права да подноси Богу тужбу на папу или на суд, што је од папе пресуђено. Волја Бога, — а и воља папе, који је његов намесник, — то је први и врховни узорак свију телесних и душевних покрета. Папа има врховну власт свуда. Papa habet utrumque gladium. Он поседа два мача объемљу остра, т. и. има власт над духовним и световним, над ћепископима и свештенствима, импера- торима и краљевима. Сви су људи његови поданици, он је — све, више од свега и емпиреван у себи све. Што он хвали или куди, то је дужан сваки хвалити или кућити."
„Папа, веле римокатолици, може да измене и саму природу појединих ствари и из пита да начини нешто. Он је у власти да из неправде начини правду, да против правде и без правде чини све што му је угодно. Он може возражавати и против самих апостола и апостолских правила. Он је у власти да исправи понешто, што ње нужно, и у самом јеванђељу. Он може менати и она таинства која је сам Исус установио. Он има такву власт на небесима, да може од умрлих кога хоће канонизирати и метnutи у списак светаца, начинити светим, па ма да би то било против мисања и убеђења свију епископа, кардинала и свега светињога клира. Из булле папе Климента V види се, да је могао заповедити анђелима да изведу и пренесу у небо из чистилица душе оних шилигрима (хаџија) које су пропале на путу идући на поклонење светом Риму и римском првосвезештицу. Папа има власт над „чистилицем“ и адом. Он је монарх васионе. Неограничено власти својом он чини све што му се хоће. Он може учинити нешто више него што је нами или њему познато. Сумњати се у његово могућество — то би био грех. Власт његова већа је и опширнија од власти светих и анђела. Нико нема права ма и мишљу препирати се о том да њега потера суду и осуди.

„Власт је папе — продужавају они — неизмерива и неопредељена. Ко највишу власт и главенство папе одрчи, тај грешни против св. Духа, цеца Христа, — он је јеретик. Папа има власти да одузе и подели царства, краљевства, кнежевине и свако имање. Само један папа има право одузети ствари од кога му драго и дати их другоме. Папе добијају своју власт управ од Бога, а цареви и краљеви — од папе. Папа је врховни намесник Бога и ко би ово одрицао, тај је лажов. Папа је више — краљ Бога над добром и злима анђелима. Шта нареди папа својом власту — то је наређено од самог Бога. Пресуда и сензентица
папе и Бога — то је једно исто. Нико нема права да уђе у конзисторију Бога другојаче осем да му папа дозволи, зато што је папа стражар, вратар живота вечнога. Ко говори да папа није глава цркве, тај се заблудава у главноме догмату вере. Онај који се непокорава папи, чини самртни грех. Ко се не повинује папи, тај се не повинује ни самоме Богу. Све што папа ради, то је угодно господу Богу. Папа може радити све оно, што ради Бог.

"Папи не може судити ни један од људи, веле римокатолици, јер је написано:" човек духовни суди све али њега нико. Власт његова распростире се на небеска, земаљска и адска саздана. Папа је слика Христа, и у телу његову живи Дух свети. Он једини кадар је да разреши и уништи пресуду. Папа је господар свију, цар над царевима и узрок свију узрока. Папа превазилази сва величиња и ева достојанства земаљска. У колико злато има превагу пред оловом, у толико папско достојанство стоји више од царског. И као што луна добија светлошт своју од сунца, тако се и цареви осветљавају од папе. Папа је нешто божанствено — он је видљив Бог. Папа је у власти без сабора и скупштине, сам собом да промени цара. Власт је папина већа од власти свију светих: он је женик и глава васионске цркве. Папа не може нигда заблудити: он је свемогућ. У њему је савршенство власти. Он је у власти да чини наредбе и против природе и против учења ан. Павла; он стоји над црквама и над саборима. Он је вели од ан. Павла и по позиву свом стоји поједнако с ан. Петром. Он може да возражава на посланике ан. Павла, да их претресе и да наређује нешто и против њих. Папа је преображ Петра и наместник Христа. Обвињавати папу — то је то исто што и грешити против св. Духа; а ово се не прапи у "как се мах низ балахем и лош." Троиствена круна папска означава троиствену његову власт над анђелима на небу, над људима — на земљи, и над бесовима — у аду. Бог је предао
усту папине све законе, само је њега уздигао над свима законима. Ако је папа дао своје мишљење или пресуду, то пресуда божија у таквом случају мора бити исправљена или промењена. Он је веровни свештеник, кнез епископа и наследник апостола. Он је основ вере. Он може изменити форму и суштину тајанства. И ма да би нешто целог света било против мена папиног, опет зато треба послушати оно, што папа чувствује и осећа да би требало да буде. Он је женик цркве, светлост вере и слика истине. Накратко: папа је, веле римокатоличи, све: он је над свима и могућан у свему.14

Ми немамо никакве нужде подвргавати разбору ово безбожно учење римокатолика о значају за њих. Ми можемо приметити само то да у ово верујем сваки латински епископ, сваки прелат, сваки κοινων, (свещеник) сваки равносног католик. А код таквих вере, таквог погледа на папу и папину власт ученог цара и свега римокатоличког света није се ни чудити, што се члан православно-источне цркве, која још свело и ненарушимо храни начало свете, саборне и апостоловске цркве, не радо гледа с чланом цркве римске. А нека би однао само овај догмат учења римске цркве о папи пак би на мај измирене било толико мириума душа браће овако сад тим јединим заблуђуњем раздвојене и поцепане. Но ко ће да поправи тако наскооро оно, што се квари хиљадама година?!
добру душу, што ћу овде изнети нешто од његових добро-
чинстава учињених у корист свете обитељи наше, којој је
он тако дуго и испрено служио. И ово чиним не ради славе
и узвишења његова, — јер његова врлина допринела је
њему далеко већу и сићиницу славу у обитељи оца небеског;
него што може бити ма која слава на земљи; ово хоћу да
прозборим ради нас, ради примера, па краји треба да се у-
гледамо и да му по могућности подражавамо.

Речени Никанор родио се у селу Ратини, окр. Чачан-
ског у 1808. години. Родитељи његови доселили су се ту
из села Бучиа од границе; па зато их није нико звао ра-
тићани већ кучани. Сиромашно стање њихово принуди их
da скоро оставе и ово село и потраже где-год боља места
за свој рад и уживање. И ово нађу у селу Церковику,
близу манастира Жиче. Овде им буде згодно још и с тога,
што је Нићифор (тако се звао пре монашества Никанор)
могао био по близости ићи у Карановачку школу, те слу-
шати науку, а често походити и оближње манастире ради
обучења у правилу и понашу црквеним. Науке се онда
пису училе као сада: онда се више радило а мање учило;
pa зато и нашем Никанору довољно беше две тро године
обучавања школског, те да може постати свештенник. У го-
dини 1835-тој рукоположи га епископ ужички Нићифор за
свештеника. Но лишен супруге своје у 1839-тој години он
остави мирих и джє кз мирић, па отиде у манастир Студеницу,
te се покалуђери и добије име од Нићифора Никанор. Да
је он био ваљан и одличан у овом новом чину свој, —
довољно је да споменемо само један факт. 1853 ће умре
епископ ужички Нићифор. Требало ће да се нађе лице, које
би заступало на време умрлог епископа у делима кондистори-
јалним и административним; јер онда бећећу код нас епи-
скоћи преседници у кондисторијама а не као сада про-
тоисрећи. И наш пох. Никанор би избран за ово место по-
чившим Петром Митрополитом. Дужност ову вршио је он
достоино до доласка г. Епископа садашњег г. Јоаникија у Карановац, који пре беше на епархији шабачкој, а доцније по наређењу архијерејског сабора имао се преместити на епархију ужичку. Преуређењем и премештањем конзисторије из Чачка у Карановац, у 1855-тој години Никанор беше постављен за редовна члана исте конзисторије у којој служио до 1862.-те године, док неизађе ново устројство конзисторије, но нане се није могло примити за члана леце, које није свршило богословски факултет било овде, било на страни. И од овог доба Никанор опрости се с канцела- ријом и радњом судском, а лати се управе манастирске и по- љскога рада, живећи у манастиру Жичи као игуман и управ- витељ те обители.

У последње време он је имао од своје чисте сопствености, коју је и као свештенник, и као члан конзисторије умножавао, следећа добра: један виноград близу манастира Жиче од 50 мотика; један велики забран дужином тога ви- нограда. Један воћник у селу Матаругама од 3000 дрвета, једну ливаду од 3 косе траве, а по крај ње забран пове- лики. Једну кућу у Карановцу; 50 брава оваца с јаганцима. Све ово кад би се узело у оцену изнело би од наимање руке до 440 ф. Умирући 26. јануара ове године, он је све ово завештао и поклонио манастиру Жичи. Захвално бра- тство приноси му пред иконом Господа топле и благодарне уснове и приносиће њих докле транише ове свете обители — из векова у век.

П р и м е д б а

На питање о пензији за свештенство.

(Спршетак)

Но на основу овом, може неко рећи да ће то неправедно зато, што ће у таком случају први пензионери унети у насу
друштвену далеко мање од оних, који се после јаве: и. пр. 1-ве године кад друштво почне радити, онда они који ће да буду пензионарни улагају су плату у друштво само у течају 10 год: а које ступију у моск. клаир за време првог улагања у пензионарни фонд, тај ће дужан бити платити известну сому у течају 25 или 30 години.

3. У какво ће се сразмери пензија свештенослужитеља после његове смрти давати његовој жене и деци? Да ли се треба при овоме управљати по оштете примљеним правилима, по којима жена добија половину пензије свог мужа а деца не добијају ништа или неким другим већма човекољубивим начинима?

4. Служба при духовним академијама. треба да буде равна са свештенничком, при училиштима (изузимајући ректоре) да буде подијелена с ђаконском. Но будући да у Москве већа част свештеника произлази из ђакона, то природно се рађа питање: у какво ће се мери рачунати оне године које је свештеник у ђаконству провео? Имајући у 25 год. рок за пуну пензију, а 15 год. за 1/2 пензије, ми смо и пре говорили да свештеник за подпуну пензију, свештеник, који је ђакон био, треба да проведе у свештенству 15 год. а за 1/2 пензије 10 год. Кад се увећава рок заслуга на пензију уопште, то се види већ да треба и овај рок увећати у првом случају на 20 год. а у друг: 15 год.

5. Мора ли друштво давати пензију оним свеш-пркв-служитељима, који дослужувши рок, који је за пензију одређен, дају своја места синовима, зетовима или другим сродницима, па шта више и страним лицима, — је тим условијем да се користе од њих приходим, или већом сталном помоћи? Не треба ни говорити, да права на пензију немају; но с друге стране, догађају се при овом ма каква злоупотребљена или терети у мењању правила друштвени према датом случају? Тако у Москве је био таки случај да је један свештенник, на крају своје дуговремене службе, не
могући због слабости вршити своје парохијалне дужности, оставио своју парохију, и на његово место, одређен је био други свештеник с обвезањем, да му даје 1/2 својих прихода. У оваком и другом подобном случају, не сједује ли то, да треба давати пензију и старцу свештенику? —

Уопште треба пазити, да правила друштвена буду точно опредељена и да сама собом удале све оне незгоде, које би неспоразумење произвели. Завршнући ове примердбе, ми опет повторавамо оно, што смо већ и у претходном чланку рекли: ми нисмо баш стали до тога, да непремиње биляем наш план (пројекат) за уређење пенсионарног капитала свештеничког, но ми желимо једино то да би се овако или другачије што пре урадило ово дісо, и бићемо врло задовољни, ако га наша расуђена о њему, покрену крају бар на једину линицу.

18/4 1869. год.

посрбоио
Д. Маринковић.

Историја хришћанске цркве.

(Наставак.)

Срце Стефаново пламтито је негодовањем; у закључењу свог говора он повије: „Људи тврдглази! ви се увек противите Духу светом, тако исто, као и очеви ваши. Кога од пророка не гоните очеви ваши? Они убише оне, који су предказали о праведнику, кога сте предатељи и убице сад ви постали! ви што сте примили закон при служењу апостола, па га нисте сачували.“

Слушаоци су у почетку спокојно слушали; но после речи јако их разлуте; срце се у њима цепало, и они су шкргугали зубма на Стефанана. Стефан пак стајао је спокојан, укрепљаван од Духа. Он је погледао на небо и угледао је чудно виђење, — па је радостно ускликнуо: „видим отворено небо, и сина човечнога, где стои с десне стране Бога."
При овом присуствујући нису већ могли даље удржати своју јарост. Они запуњуше уши и с виком нагруњуши на Стефане, одвуку га иза града, да га убију каменем као хулитеља божијега.

Међу најхешћим противницима Стефановим био је млађи један по имену Савле, родом из Тареша, римски грађанин, који је васпитан од Гамалиила у строгим фарисејским правилама. Он је веома мрзио науку христову и мислио је да у години Богу гонећи хришћане. Речи Стефанове учиниле су се њему као страшно богохулство, и он је изврно одбранио, да се Стефан убије. По закону, сведоци су дужни били да први баце камен на окривљеног; ови, скинувши са себе своју горњу хаљину, положе је пред ноге Савлове, који им је чувао хаљине, док су они свршавали своје свирепо дело. Сад се одпољу бацац камењем на Стефане; но он се може Богу, покликујући: „Господе, прими душу моју!“ затим је пао на колена и дођао: „Господе! не узми им ово у грех!“ и са овим је речима првомученик идао у куп. Верујући га сахране и плакали су за њим мого.

Тим је одпољето било сигурно гонење против цркве христове.

Да ли је нужно да обратимо пажњу наших читалаца на чудну промену, коју је учинила благодет св. Духа у срцима верујућих? Она је од простих и страхљивих људи створила мудре и неустрашљиве проповеднике и сведоце истине. У њиховим срцима није већ било страха. Они су пред судом, где им је смрт грозила, неустрашљиво сведочили о Христу, као што им је Господ заповедио. Исто тако и они који нису призвани на суд, иавно сведоче о Христу свим својим животом. Срца су њихова испуњена љубављу, миром и светом радошћу, и ова чувста непрестано се изражавају молитвом, благодарношћу, делима милосрђа. Св. Дух давао је и свима верујућима чудотворну силу; ово је нужно било ради тога да би се уверили незнањачи, да се о Христу истина сведочи. Сад, кад истина призната од
целога света, нису тако нужни надприродни поиази божије силе; присуство св. Духа у срцу верујућег и сад се показује у свима делима, у свом животу његовом. Оно му улива горећу љубав према Богу и ближњем, улива му кро- тост, трпљење, постојанство, неуморно делоње у славу божију. Ми сви сваког дана молимо небеснога отца да нам подари св. Духа, кога је он обећао дати свима који просе с вером; но кад се молимо устима, да ли се молимо ми и срцем? Признајемо ли да је Дух свети наинужнији и најдрагоценији дар? Да се без њега ми не можемо приближити Богу? Господ срце-зналац, који све зна, види, како равнодушно и ладно просимо ми од њега тај дар, а на против, како ћако желимо блага земаљска. Господе! угрей и оживи срца наша љубављу твојом, и ули и исцуни молитву нашу!

Имамо приметити, да се у онома, који су примили на- уку христову, вера запечаћала криштењем, које је служило као знак ступања у друштво верујућих. Дар св. Духа преподаван је криштенима одвојеним свештенодејством. Отуда је у нас таина криштења, а за њом одвојена таина Миро- помазања, којом се предаје новокрштеном благодат св. Духа. Апостоли су призивали благодат Духа на верујуће молитвом и полагањем руку. Дела цркве решавана су у скупу верујућих; на степене цркве постављани су били полагањем руку од апостола, који су добили право на то од Господа. Све је чињено молитвом, у духу мира, слоге и љубави. Преламање леба или вечера Господња свршавана је с радошћу и благодарношћу. За тим од приноса верујућих уређивана је обита трпеза, која се називала agana или вечера љубави, од које сујели сви без разлике.

III.

Гоњење у Јерусалиму. — Распрострањење цркве. — Обраћење Етиопског великаша.

(Дејан. Апост. гл. VIII.

Смрт Стефанова љуштиве задовољила началнике Јудеј-ске; ни његова јунаштво усред страдања ни предсмрт-
на молитва његова за непријатеље, нису тронули срца њихова: гоњење је с дана на дан постајало јаче. Но погрешни су они, који су се надали, да ће гонење зауставити распрострањење божијег слова. Воља божија испуњава се на супрот свима угледањима људским; иер Господ уређује догађаје онако, како њему удобно и како ће да служе на испуњење његових благих намера. Непријатељи Христови мисили су, да ће гонење стати на пут напредовању нове науке; но напротив, оно је иако послужило на распрострањење вере. До овога времена ђеванђеле проповедано је још само у Јерусалиму; а кад су одпочели гонити верујаче и затварати их у тамнице, онда су они сви, осим апостола, оставили Јерусалим, разишли се по разним варошима и почели свуда проповедати ђеванђеле. Један од седам јакона, по имену Филип, приспо ње муђу осталим у Самарију.

Међу Јудејом и самаріјанима постојало је од дужет времена непријатељство; закон самарцијански врло се иако разликовао од Јудејскога. У време разорења царства израиљског од цара асирског, Самарија је била насељена незначајнима из Вавилона и других места; овде они примиле обреде Моисеовог закона од самарцина, који су за св. Писмо признавали само пет књига Моисеових а све су друге одбацили. Кад су Јудеи, по повратку из ропства, заузели се да на ново подизну храм, Самаријани за желе да учествују у том делу; но Јудеи презру њихову понуду; па зато им Самаријани одпочеше чинити сваке незгоде, а затим начине оделито за се храм на гори Гаризиму. Овај ће храм био порушен од Јудејског управитеља и првосвештеника Јована Хиркана. Сви ови уборци роде међу њима непомирљиву распу. Јудеани сматрају једнога из Самаријана за незначајних и ние хтео ни јести ни пити с њим; Самаријани једнако ће било ње негодно, кад ње Јудеани пролазно кроз самаричка насеља. Но Господ ће заповеди својим ученицима да проповедају и у Самарији.

Следује додатак.
Проповедање Филипово потврђивано је чудесима. Самаријани су с радочку саслушали глас о спасењу и многи су се од њих крстили. Међу онима, који су примили веру, беааше један човек, по имену Симон, који је владао неком чудноватом силом и доводио у удивљење Самарите својим волшебствама. Он је издавао себе за неко више сушество многи су га називали великом силом Господњом. Чудеса, која је чинио Филип, убедише га да се крсти но из доци-иних догађаја зна се, да он није од рца примно науку христову.

Кад су у Јерусалиму дознали, да су се Самарите крстили онда апостоли пошљу к њима Петра и Јовану, те призваше на њих светог Духа; јер он још није силазио ни на једнога од њих, но су их они само крстили били у име Господа Исуса. Тада ови положе на њих руке и они добију св. Духа. Симон волшебник видаћи, да благодарет св. Духа производи чудотворну силу, науми да купи од апостола тај дар. Па зато им пружи неку суму новаца говорећи: „даите и мени таку силу, те да можете онаи, на кога ја положим руке, добити, св. Духа.“ Насу Петар одговори: „нека твоје сребро пропадне заједно с тобом зато, што си ти намислио за новце да купиш дар божиј. Не можеш ти имати у овоме део ни срећу, јер твоје срце нечисто пред Богом. Поки се и моли се Богу, да ти он опрости твоја зла дела.“ Симон се тобож показао, и молио је апостоле такође да се помозе за њега; но као што се зна, он није са чистим срцем и вером ни крштење примно, него је само мислио о користи и сили. Он је доцирио многе узбудава својом лажном науком и измешљеним чудесима и имао је многе ученике, који су развивали и распрострањавали његову чудновату науку о силама, које су створиле свет. Ми ћемо имати прилике још говорити доцирије о тој науци. По имену Симона продаја свештенних дужности за новце названа је симопиа.
Петар и Јован врате се у Јерусалим проповедајући узгред ђеванђелије у самаринским насељама; а Филип је заповеђено било преко анђела да иде путем, који води у Газу. Та варош налазила се близу мора, јужно од Самарие. Филип с покорномшћу испуни заповест и спасе јединога етиопског*) великаша, који је тим путем ишао из Јерусалима. Ми смо већ казали, да су многи од иноплећених народа у то време исповедали закон Моисеов. Етиопски великаш, чувар кассе царице Кандаке, био је један од њих. Он је, седећи у свом нитову, читао св. писмо. Дух Божи научио је Филипу да приђе к њему и да га упита: да ли он разуме, што чита? Великаш је одговорио, да не разуме, и замолио је Филипу да седне с њим, и да му обијасни место у св. Писму, што је за њега неразумљиво. То је било пророство Исавино, у коме се говори о Спасителу: Као овца вођен је он заклане, и као што је игнне пред оним, који га стриже, без гласа: тако он не отвара уста своја. У понижењу његовом српио се суд његов: на род његов ко ће обијаснити, премда се живот његов са земље узима. (Ис 53, 7—8.)
— О коме ту говори пророк? упита великаш, да ли о коме другом?
Филип из речи овога пророштва одпочне проповедати о Христу. Његове речи које му је улио Дух свети, биле су убеђујуће; срце великаша, као што се видело, било је готово да прими истину. Ми видимо, да је он изучавао св. Писмо, да је са смерношћу просно и обијаснећа, и Господ га је присајединио цркви. Кад су се довезли близу реке, великаш је казао Филипу: „ево воде: шта ми смета да се крстим?”
— Можеш се крстити, одговори Филип, ако веруеш од свега срца у Исуса. — Веруеш да је Исус Христос син божин рекне великаш. Затим заповеди да стану кола, сиђе

*) Етиопском називале се пространа држава у Африци, од које једна част сада саставља Абисинију.
и прими крштење од Филипа, кога одма за овим зграби анђео; а великаш, изишав из воде, продужи свој пут у радости. Може се радовати, да је он, кад се вратио у своје отачаство, обиљно саграђанима и пријатељима добар глас о спасењу са помоћу вере у Христа. Тим начином слово је божиње, на супрот гонењима и упињанима Христових не-пријатеља, могло прорети у најдаље крајеве, па тамо при-нети мир и радост и произвести плодове вере.

Филип се наједанпут нашао у вароши Азоту, и отуда је пошао у Кесарију, живо проповедајући путем еванђелије. Он је у Кесарији живио с породицом. У књиги Дјецанима напо-мињу се његове четири кћери, које су имале дар прорицања.

Други од верујућих који су се због гонења разишли, проповедали су у Финикији, Кипру и Антиохији, столици Сирисе.

Имамо приметити, да се овде напомиње о исповедању вере пред крштењем. Вера у Исуса Христа и похађање за грехе били су нужни услови за свршавање тајне крштења.

„Покайте се и нека се сваки од вас крсти у име Исуса Хри-ста ради опроштења грехова,“ говорио је Петар Јудејима на дан петдесетиште. Верујем, да је Исус Христос сиј бохан, тако исповеда Етиопски великаш пред крштењем. Код нас при крштењу деце, уместо новорођенога чита Символ вере кум и одриче се уместо њега од ђавола и свињ његових злих дела.

(Наставите се.)

О стању нашега свештенства.

(Наставак.)

Важност свештеника колико уножава његово худо ста-ње; толико још и досадање неуљудно понашање полицај-них чиновника спрам свештенства који наивећег уплива у по-вршности код народа имају. Неискреност њихова на многим местима огледа се у свакој прилици гдје се дотичу са све-штенством. Ретко је досада било чути, да се који попа по-
фали на солидно понашање полицајног чиновника; но већином чућете попу тужећи се: како је на позив ћатин отишао, и тамо по два три сата пред његовим вратима чекао док г. ниво увердствовали зазвонити и у меденицу па ставивши се у наизваначнину позитиру викнути „даи тога попа“! Када сирома уђе и као осуђеник једва чека да сврши зашто је звате, те да кући измакне. Овако бива кад с позивом дође. Али ако попа иначе по својој потреби жели изнеди пред капетана или ћату у том случају није доста да је само у благоволењу код господина — но треба даје у гнади и код — пандура, ако је рад добити што скоро аудиенцију; иер исти без сумње на многим местима нимало се не осврће на личност него више пута пропушти каквога слугу који је до- шо да подпише буквар, па тек после попу. Да је се такле замислили како је свештенику у оваком положају? Но и кад уђе попа пред капетана или ћату — не прима га онако као што бар захтева образованост данашњег века, а и само по- ложење и једног и другог. Наравно није доста да само проста маса зна за његову власт и силу по треба то и попа да осети, иер кад попа са скрштеним рукама стои пред ка- петаном, то остала „рита“ каквим је обичним именом по- частвују мања милостина господа, треба да пада на колена. На случај ако попа нешто према закону и нехотично по- греша као кад заборави слугу подписать или јошта нешто и си- тније зашто је доста 3. цв. по закону, ту тек да видиш званичности, одма се шиље позив по попу, разуме се под вучени црвеним плашам, што означава брзо — док г. није љутина прошла — чим је попа дошао, одма се ту устроенава протокол, и попа узима на испит кривични као и остали кривац. Па да би и то било ни по јада, него се ту попа нападне знати он шта њега чека, вермали он закон — и знали пред ким стои, и буди бог с нама. По неки се нађе који капетану на овакав поступак лепо одгонетне — али тога скупо стание; иер после месец дана угледа попа сирома
да лете тужбе и духовној и светској власти против њега. Његово стадо које га је дотле поштовало до обожења рад његова верна и поштена служења, које у другом случају живот за свог свештеника неби пожалио. Мора да скочи против њега само зато, што је то вола капетанска да се пони освети, немилице против беднога свештеника износи се о чему он никада ни сања није — те напоследку јаче село од сватова, наш попа заиста направи Бога буде компромитован и осуђен — тек онда види да је треба да се клања моћној полицији. Овако је досада на многим местима поступала полиција са свештенством — разуме се зато што су је већином представљали часловци који практикушући 5 — 6 година дочећа се писарског леба, — па кад види око врате црвени јаку, и на глави таку капу и ако је иста празна мисли сирома да је он сад свемоћан, способан, стручан и Бог те пита шта оно себи не мечтава. Трчи одма на попу кога нуджа да сви страна гони и хоће своју вештину у новом звању над њима да опроба.

Кад овако поступа полиција у приватним одношанима и кад свештеник независи безусловно од његова располажења; а како је онда кад свештеник затражи подпоре и помоћи у том да му се зазлуга прикупи.? Жалосно је о том и помислити а морамо из напред казаног закључити. Да неби овим шакљивим ређањем врлина множине полицајца из лициниевог времена читатеље сувишно занимали доказујући или досадање неуљудно њино понашање и участије у судби свештенства навешћемо само оваи пример. Једном стари свештеник који је јошт у ослобођењу учесници био, дошао је пред капетана који је дошав у село окружен сељанима на Митици седио, замоливши га врло смирено за преразум да му кметови скупе бир. И ако је речени капетан од пете до главе фарисејски изгледао, примно је врло благонаклоно попину изгледао, и јошт у присуству његовом издао кмету оштру заповест да се попи с места бир
има прикупити. Но тек што се попа опросто с капетаном
и јошт за собом ни врата затворио није окренут људма
славни старешина поче говорити: „е браћо یа незнам кад
ће се ови попови једном наситити! Ако се роди дај попу!
ако се венчаш дај попу! ако умре дај; ако је литија и пре-
слава дај! ако је слава дај! ако је даћа дај! целог века
што зарадиш да му све даш опет би му мало било.“ На
ovo разуме се сви се заједно са својим фарисејским старе-
шином углас насмеју, и из тога судите шта ће после могло
пронизи?.
За овако неуљудно поступање полицајни чиновника
власти су духовној додијале тужбе, и наивница духовна вла-
ст принужена је била у прошлости године тражити од владе
da се лакомислени чиновници полицајски мало устрече и
нетитраиу тако са чашћу свештеника, који ћемо акт у своје
време нашим читаоцима саопштити. Ово пак пишемо зато
колико даби полицајски чиновници мало боље своји положај
схватили и достоинство свештенству понишали толико и
ради сами свештеника који треба да су увиђавни у својим
делима, и да на рабун свога достојанства не излазе с
којекаквим безсмисленим делима и тражењем, и са своје
стране недигу плеву на велики ветар. Јер доста пута
човек сам себи ствара и добар и рђав положај, и одклања
моге непријатне појаве својом разборитошћу.
Сад ћемо да се запитамо пре свега шта нам требају
da буду свештенци? и дали су у ствари то што би тре-
бало да су? Сваки ће без сумње одговорити: треба да
буду учитељи народа. Треба од свештеника особито у са-
дање доба да има шта чути и земљедијац и књижевник.
То је она класа људи, којима је од најстарини времена дато
to назначење да као учитељи народа т. е. зрелије мисле
забављају се само са мислима, науком и књигама, о томе
da мисле што је добро паметно и Богу угодно, на да на-
роду казују; да се непрестано труде све више познати
волу божију, основе свете вечне истине; и потоме да народ уче правом познавању Бога, и на том основу да га заспитавају у свему оном, што је истинито, честно и поштено. Сви остали у земљи имају друга назначења: земљеделци ору и копају, трговци купују и одају се у најдалјним крајеве да новаца саберу, војници пак спремни су да ра тују и сачувају мир и целину државе. Свештеници дужни су те све и остале учити вери, и оном што је Богу угодно; и потоме свештеници у правом смислу извршујући своју свету дужност, врше и уједно и волу Божију овде на земљи. Они се брину да човек разумно и праведно живи; да Бога без сујевериости поштује да свога ближњег љуби, да не краде не убија, да је веран отацбини и владару свом, да ближњег свог љуби и поштује, да не краде и убија. Куд ћемо веће и светніе дужности од ове? Куд ћеш веће подпоре и оланшања држави и владаоцу? Куд ћеш веће сваге отацбини? Свему томе кад свештеник свої паству обучи, онда ће заиста то стање блахено. На овом свету савест га не гризе за дела његова, а и утешен одлази и на други свет.

Но и осим казаног свештени се чин од нањађи времена осим света поштовао и уважавао, јер ни од кога се више изгледало није колико од чина свештеног. Ово су многи свештеници у најновије доба приликом стресања ига и непријатељски зацаца јасно осведочили. Небићаше ли архимандрит Мелентије, прото Матеа и Смиљанић између први воивода и бораца за ослобођење домовине. На зар и остали свештеници неодушевљаваше не само пастирским словом но и делима цуним храбрости свој народ на одсуђну борбу против општег душманине? Када напротив свештениство други народа употребљаваху своје поверене на зло, и место чисте христове истине мешали су се у разне светске сплетке, и народе водили у мрак. У целој историји Српској нема примера, гди је се свештенство од народа одво-
ио. Стотинама година они блажише горку судбу народнju, и подпuno иe с њим делише. Никакви страшни елементи немогоше гa приволети на своjу страну. У љубави дакле српског свештенства према своме народу, немогаше се нико друго свештенство мерити.

Но дали иe оно у исто време и подпунi учитељ народа. ? Дали и у колико оно своeе назначењe оправдава не само у цркви но и у народу. Знамо сви да свештеничка дужност није само крстити, венчати, опонaти и т. д. Од свештеника као што њемо рањве рекли, требa да има шта чути и ратар и трговац па и сваки други ма он ком сталежу принадлежaо. Глас свештеника словом сина божинег требa да загрми у цркви са категре противу свиjу укорењени зала и порока, коjи прете подкопати благостање љедне куће и породице, целог друштва па и државе. Свештеник коjи имa снаžан утицаj у кругу свом, требa да ie од користи свомеблиjњем, општини, отаџбини своjoj. Но да свештенник испунi све оно што се с правом од његa очекивати можемо, требa да има времена и средства, да седи да чита и размишљава, шта ћe своjоj настави казати, и чему ћe ie полезном научити.

(Наставиће се.)

О Г Л А С И.

У ецархiji ужичкоj по молби премештенi су:

Г. Хаџи Moisei іеромонах манастира Сретењa, у манастир Клисуру. — г. Iануковскі іеромонах манастира Раче у манастир Св. Троици, а свештеник г. Василиe Гонч из манастира Клисуру у манастир Рачу. — Патријарх привремени цркве Каиниjsкоj г. Михаил Ђурић приставник иe да служи вдомо паархиjу ужичку.

ШТАМПАРНиА НИКОЛА СТЕФАНОВИЋА У БЕОГРАДУ.
Извлачи три пут у месецу на 14 табаку. Претплата се шаље напред уредништву. Неплаћена писма од нередовних дописника не примају се.

За све српске краљеве стаје на годину 60 гр. или 6 фор. на по године 30 гр. 3 фор. или на три месеца 15 гр или 1 фор. и 50 новчића.

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КНИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
ИЗДАЈЕ УРЕЂУЈЕ РЕКТОР БОГОСЛОВИЈЕ ПРОТА НИКОЛА ПОПОВИЋ.

САДРЖАЈ: Слово, — Казање историја хрестанског цркве, — Архив лоза и враћа, — Још један раз о стању увешта свештеника, — Описи.

СЛОВО
ГОВORENO ЊЕГОВИМ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВОМ, Г. МИТРОПОЛИТОМ
МИХАИЛОМ
НА ГОДИШЊЕМ ПАРАСТОСУ
КЊАЗА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА III.

(21. Маја 1869 год.)
Со схватими упокой, Христе, држе раба твоегу.

У старо доба беше један цар израиљски, по имену Јосиф, одвећ побожан, брижљив и добротворан — отац своје народу. Он је често у милостивљавао Бога спрам народа свога, који беааше разбараћен и окушен безбожношћу и неваљалством. Али дође време, када и овај праведан и веран Богу цар немогаше да одврати гнев божији од народа за безаконља његова, него паде гнев божији на народ тај који изгуби оца и добротвора, па тиме би обавешћен да одустане од зла и развратна пута, а да пође путем добра, поштова, побожности и слове.

Није ли бл. хр. постигао гнев божији наш српски народ, кад му се насилно оте и одузе отац и добротвор,
који је својски радио о срећи и напредку Србије? И ах! одузе се и угради у цвету својих зрелих година, своје најбоље снаге коју беше посветио своме народу!

Није умео да цени важност и значаја добра и побожнога цара онај стари ирански народ док цар беше жив међу њима, а кад он умре, онда заплака и старо и младо, онда закука сва земља његова.

Но доцна плаче народ, позно кука земља иранска, с којом у дружно вапниу, иадикуиу, плачу и пророци божни, иер они оплакуиу позно жалење народно.

А шта да рекнемо теби српски народе, који си заједно с нами проло толико сузе за незаборављеним кнезом Михаилом? Да ли да оплакуио велики губитак, или да оплакуимо своју немарност, своју злу судбу, коју платисмо тако скупом жртвом — смрћу кнеза Михаила?

Изненадним громовитим гласом, да и кнез Михаил — глава народа у топчидерском косутњаку убиен, ми беасмо тада као онај који са обале маловите реке гледа како мутина вода носи сво његово благо, а он изненађен, упропаштен, ожалоштен без сваке могућности да поврати своје благо, горко оплакуи свој велики губитак....

Прекрати се живот ономе, који је својом бригом подигао и оснажио народ свој, који је покретао силе народне на озбиљни рад, који је пронео по свету громке звукове славе српске.

Кнез Михаил беше радост и надање, беше утеша и љубав, беше понос и дика народу, беше бранитељ, чувар права народских, па с њиме — какви беху светли изгледи за напредак, славу и поштовање народно?

Но гле, изненадна и грозна смрт кнеза Михаила, у часу све измени, мрачна и тешка осећања обузеше срце, црне мисли морише душу нашу када видимо да је кнез Михаил већ у гробу.
Горко је плакао народ наш свуда и на све стране; већ пролази година како нема међу живима на земљи књаза Михаила, али је... ето жалост за њим још силна и не ослабна, још горка туга притиска и стеже срце и груди наше при спомену имена његова!

Но нека је благословен Господ Бог наш, који неостави народ наш у тој тешкој жалости, који недопусти да га савладају мрачне сили безбожних злотвора његових. — Јер, ма да беше тада настало врло тешко и опасно време за судбу земље наше, која се изложи страшному кушању; ма да грозна и громовна туга хтеде да свом тежином падне на драгу нам Србију и да у корен сатре сву њену напредну и производну снагу, но Господ се смилио на невин народ, који не учасковаше у тешком греху, него је љубећи истину, врлину, велегласно дозвао себи у помоћ и божију и људску правду, да она стане на пут злу да сачува од несреће, од пропасти земљу и народ српски. И нека је хвале оцу небеском, који умудри, сложи и утврди народ српски, да једногласно призна оно, што изискује велика љубав и оданост према врлом покојнику; да скупи и чврсто стои уз Милана Обреновића IV., те тиме предупреди и стање на пут нередима и мутњама оних непријатеља, који немогу да гледају напредовање ове земље и народа, или који хоће да народ служе њиховим севичким намерама и ко-ристима.

Вршећи последњу дужност према незаборављеном књазу Михаилу — у молитвами за душу његову, време је благочестиви народе српски престати од іадиковања, плача и туге; јер наша света вера улива нам хришћанску наду — на други бољи вечен живот, где нема неправде људске, где је вечно благенство; — време је престати од скорби, јер ће премудри промисао божији одклонио громове од Србије у часу наивеће њене опасности. Па ослобођени од притиска тешке туге и жалости, сачувани од нереда и злотвора, по-
мајцимо и утврђујмо престо младога кназа нашем Ми-лана разумом и слогом, те да може он задечити све оне тешке рана које нам зададе изненадна смрт кназа Михаила.

При гробу драгог нам покојника, поучимо се сви бл. хр. стари и млади, грађани и војници, свештеници и ми-рани, — поучимо се самопрегоревању, поштеном и усредном вршењу дужности свога звања, своје службе, свога позива, тврдо верујући, да ће страх божиј и вера коју не-гујемо у својој души, у своме хришћанском срцу, да ће родолубивост и честитост сачувати нас у будуће од потреса, од несреће, коју нам хтеде учинити безбожничка, неверничка, демонска рука, но од које сачува нас рука божија.

А ти, о пребласти Господи Боже, прими душу вернога ти кназа Михаила у своје благено — небеско царство, у-теши и укрепи, чувај и брани народ српски и кназа ње-говог Милана, даруј и народу и кназу српском огњени дух ревности, мужества и крепости да одржи победу над зло, и над безбожним превратним тежњама, на као чадолубиви отац, научи све нас, Господи, да верно вршимо твоју свету вољу за сво време наше живота на земљи, ради славе твога пресветога имена, а ради среће и спасења наше Амин.

Истица хришћанске цркве.

(Наставак.)

IV.

О браћање Савла.

(Сец. Апост. гл. 9.)

Међутим у Јерусалиму се продужавало најсилније го-њење против верујућих. Најживао је у томе делао млади Савле. Он припадаше секти фарисејској, која је највише мрзила науку христову, сматрајући Христа за разоритеља
закона Моисеовог. Савле је био простодушно убеђен, да је дужан свима силама радити против имена Исуса Назореја. Имајући ум бистар, непоколебљиву силу воље, дух ватрен и одважан, он све ове дарове употребљаваше против науке христове, и беше један од главних гонилаца христове цркве. Он је углавно у домове, ватао верујуће, предавао их суду, затварао у тамнице, мучио их колико је могао. Он их је приморавао да руже име Христово, — то свето име, које је наскоро постало његово једино надање. Кад су убијали верујуће, и он је давао на то глас свој.

Незадовољавајући се гонењем верујућих у Јерусалиму, Савле измоди од првосветштеника писмо на синагогу у Дамаску и Сиріи, да би и тамо имао право хватати верујуће и доводити их у Јерусалим. Он је знао утврђо, да су верујући, разишавши се по разним варошима, свуда распроистирали науку христову. Првосветштеник, имајући поднудно поверење у Савлу, даде му писмо на синагоге у Дамаску; и Савле, дишући злобом и мржњом противу посљедника христових, оправи се на пут. Но он није ни дошао до Дамаска, кад се, по милости божиој, учинила у њему чудна промена.

Савле је био већ близу Дамаска, кад наједанпут, око подне велика светлост с неба осветли њега и оне, што су с њим били, тако, да су сви, обузети страхом, пали на земљу. Затим је глас с неба проговорио — Савле, Савле, зашто ме гониш?

— Ко си ти, Господе? упита упрепашћен Савле.

— Ја сам Исус, кога ти гониш, одговори исти глас. Савле у страху и дрхтању повиче: — Господе, шта ми заповедаш да чиним?

Устани, одговори Господ; није у Дамаску, па ће ти се тамо казати, шта ћеш чинити.

Сви сапунци Савлови били су се укочили, незнайући шта се то чини; а он устане али од превелике светлости
остао је без вида, премда су му очи биле отворене; мора-ли су га дакле за руку повести у Дамаск. Он је три дана провео у непрекидној молитви, не окусишивши хране.

У Дамаску живљаше човек један, који је веровао у Христа, по имену Ананија. Њему Господ у привиђењу рекне: „иди улицом, која се назива правом, и потражи у Ју-дином дому Тарсіанина, по имену Савла. Он сад свршава молитву и види у привиђењу, да ће човек, кога зову Ана-ином, положив на њега руку, повратити му вид.

— Господе рекао је Ананија, иа сам од многих слушао, да ће човек тај много зла почињи светима твошим у Јерусалиму; и сад има он власт од првосвештеника да веже све, који име твоје исповедају.

— Иди, рекне му Господ изнова, иер је човек овај мој избрани сасуд, који ће понети име моје народима и царе-вима и синовима израиљским. И ћу ћу показати њему, ко-лико је он дужан да пострада за име моје.

Тад се Ананија крене и напав Савла, положи на њега руке и рекне: „брате Савле, Исус, који се јавио теби на путу, послао ме је, да прогледаш и добиеш Духа светог.“

При овим речима, као да опона спаде са очију Савлових он прими крштење и одпочне проповедати у синагогама, да ће Исус син божији. Сви се зачуђе који су знали, да ће он био најжељени гонилац науке христове. После неког времена, Јудеи, озлојени на њега, реше да га убију; но верујући, дознавши ово помогну му да се удали из Дамаска: они га спусте ноћу у котарици из његовог дома. Савле пробави неко време у Аравији, и на три године после свога обрађења дошао је у Јерусалим. Он је захтeo да се при-дружи ученицима; но они су се туђили њега, памтећи, како ће он гонио цркву Христову. Напослетку, један од ученика, нами: Варнава, који је давно познавао Савла, иер се с њим заједно учио код Гамаліила проповеди о чудном обра-ђењу Савловом, и о томе, како ће он проповедао у Дама-
ску. Тад су га ученици примили с љубављу. Он је свуда неустрашљиво говорио о Христу и много се препирало са Елино-Еврејима. Појатно ие, да су Јудеи омрзли на њега, зато што су у њему изгубили снажног и жестоког саузника; они су и овде покушали убити га. Но ученици оправде га у Тарс. Сам Господ заповеди Савлу да се удали из Јерусалима; јер му се јавља и казао, да ондашњи становници неће примити његову проповед. „Иди рекне Господ, ia ћу те послати далеко к незнабошцима!

У осталом цркве по целој Јудеји, Галилеи и Самарии бесаху у то време мирне учењи се и ходећи у страху Господњем; и тешећи се Духом светим, умножаваху се.

Од дана када се јави тај чудан поиав, Савле са свим изменио. Као најревносији гонилац христове цркве он сад постане најревноснији служитељ њен. Као апостол Павле, а не већ Савел, он је проповедао име божије у удаленима крајевима; више се трудио него сви други апостоли, више је од свих страдао, и у посланицама од Бога задахнутим, изложи нам је правила хришћансок живота. Апостол Павле представља нам образац тога, што је сваки хришћанин, према својим силама дужан чинити. Познавши Господа Исуса, сизначи његову вољу, он се сав ода њему; он је одао свој срце, све способности ума, све силе пла- митеће своје душе, — време, своје трудове, све је ово Богу посветио. Он већ није принадлежио себи, но Христу који га је искушио и признао; он му је служио као љубећи син и као веран слуга; не као надничар, који ради хладно и споро, само из страха због казни или за награду. Он је сав свој живот посветио на дело, које му је Бог препоручио. Чуства благодарности и љубави, којима је испунено његово срце, побуђују у њему тако делање, какво не могу да побуде никакве земаљске цељи, никакве личне угодности: јер све земаљско изчезава, но љубав к Богу у души, осићаној благодарењу, неслаби, не гаси се, већ све већа
и светлия бива, оснивајући пут земаљском животу небесном славом и небесном срају. Није маловажно дело за онога, који искрено служи Богу. Све, што он предузима, предузима с благословом божјим, — и затим ради усрдно, живо, радосно, као за Бога, а не за људе. Апостол Павле предао се своме служењу, трпељиво чинећи тогобе и гонења и неуморно радећи од све душе. Постарашемо се да изучимо живот овога великог апостола и да се по његовом примеру управљамо; јер ма како да смо ми постављени, опет нам је много, или мало дато; но дужност је свих нас да служимо Богу и ближњему оним средствима, која нам је Господ предао. И ако се ми искрено заузтемо за то дело, то ће нам он, добар Господ наш, благословити свако упињање наше, милостиво ће примићи сваки труд наш.

(Наставите се.)

---

Морална поука

O крађи.

Крађа је право нарушено искажано божије заповести, противна је и духу хришћанске љубави, врло шкодлива за друштво па и за самог кралевца.

Иедну између заповеди коју је торжанствено Бог дао људима, ми читамо: не украта. Па задеби имали пикалвих других побуђења, да ту заповед испуњавамо, до само то иедино што нам је она од Бога творца, промислитеља и спаситеља дата, од кога смо добили све што имамо и чим се наслаживамо и коме смо дужни одавати наивећу љубав и наивољни благородност, а такође и безусловну послушност у свему — као нећи велико ништа друго побуђивало нас на испуњавање ове заповеди, до само то иедно, па и то би довољно било да ову заповед верно сачувамо и избегнемо све што је противно њеном духу. По овоме лопов, пре свега, тешко вређа Бога, који забрањује, да нико несме ни-
чиу сопственост присвајати. Но заповест „не укради“ — стои у тесној свези са многим другим суштавственим дужностима нашим, а наитешње ие свопчана са оном дужноштур, по ко-ној смо дужни љубити ближњег као самог себе. Хришћанска љубав недозвољава никаквим начином чинити зло бли-жњем. Њега више савршеноство ове љубави захтева, да и сво-им непријатељима добро чинимо. Та иста љубав налаже нам да се бринемо о имању свог ближњег тако исто, као и о своме, да га у целини сачувамо.
(1 корин. 10, 24.) Љубав хришћанска захтева од нас, да смо не само праведни и некористољубиви у одношенију пре-ма другима, но да се и жртвујемо за њих. Све ово, што закон љубави захтева, затим спокојство и благоустрај како појединих лица тако и читавих друштава, лопов нарушува својом гнусном крађом и у таком је случају ло-пов наинемилосрдни непријатељ благоустрај својих ближњих. Што је ближњи стекао с тешком муком борећи се с разногим препрекама, то лопов краде од њега без муке; што је ближњи сабир’о кроз толико време, — то лопов украде за неколико минута. Што ближњег кошта Бог зна колико много дуката, то лопов продаје за неколико грошца. Што је ближњи стекао да осигура своју породицу, да по-маже сиротини, да даје у храм божини, то лопов све брзо расточи за пића и развратна дела, на вред себи самом. А међу тим породица, коју су они покрали, долази често у наивећу сиротину, и трпи велике муке. Лопов, осем тога што краде имање свога ближњег, још га лишава спо-којства и безопасности, узбуђује у њему неповерене пре-ма другим људма, рађа у њему сумњу и подозрење према људма невиним и напослетку постаје узрок његовог неза-доволјства, страха, жалости, болести и многих других беда. Крадњивац наноси штету, не само оном човеку кога је по-крао, него и целом друштву. Он руши битне и најглавније основе друштвене: поверене спокојство и безопасност и
усуђује у свима страх и опасност за своју имаовину, па и за сам живот. Где има лопова тамо нико неможе бити сигуран од њих, и сви се нахде у већем или мањем страховању. Зато је најглавнија потреба и суштавствена дужност сваког друштва, да межу свима својим члановима подхранује и снажи чувство узајамног уважења према имању ближњег и да строго казни све вреде краје. Често крддлинаца, који још није окрео у својој злој навици, извињава себе што га сиротиња бајаги на то гони, или што он има мало а други много, и да он са оно мало што од ближњега украде неће ближњег у пропастити, а овамо ће себи помоћи. Али то по људском наређењу не бива да је један сиroma a други богат. Једноме Господ даје пет таланата, другоме два а трећем једин, свакоме по његовој способности. (Мат. 25, 15.) Зар по његовим премудрим целима непосташи један сиромаш, а други богат, зар он једин неопножава а другог не поднже. Дакле у неисправности богаства треба свакад имати на уму да је то распоређење свевишњег промислителя, па зато се и треба покорити воли његовој која и у овом другом дјестује по премудрим и благим, премда и не свагда поштатним за нас плановима. У тебе је мало? Благодари и за мало, иер је и оно дар божији. Богаство налаже на човека много и тешке дужности, захтева од њега да је особито смотрен и благоразумен при употребљавању имања, и често подвргава богаташа строго одговорности. Кому је много дано, од тога ће се много и искати: то је — закон правде божије. Може бити, Господ те је по својој благости и провинђену учинио сиромахом зато, да би се ти при мањем имању сачувао од многих грехова, којима би се мога подврžи при већим средствима и удобностима у животу. Зато дакле умеи с малим располагати као што ваља на нећеш, пожељеги нећеш, по речима апостолским: Имажи пишо и одлано, сими дошано вђем (1. Тим. 6, 8.) У сваком случају и закон божији и закон савести и здрави
разум убе́ду́й хришћанина, да ие бо́ле мног бо́ле трпи́ти сиромаство, чува́йу́ть сво́й хришћанску ча́т, него ли жи́вити у задово́лству са грабље́нем туђег и анга.

Будимо разборити над претреса мо́р споре́дена бо́жине́г промисла. Господ пода́шно и премудро дае сво́ие да́рове тако, да ко нема едног до́бра, та́й ие зато награ́джен другим благом и нема у свету човека о коем би се могло ре́ки: он ие лишен сви́ну дарова бо́жин. У твор суседа до́гађа се на прилику да нужне хране и неопходне оде́че нема; но може бити, Господ га ие зато наградио добром женом, коа́ ие драгоценна од драгог камена и истиног богатства, или има́ има́ ве́рну и злу жену, коа́ гони мир из његовог срца и весе́ле са његовог лица. Премудри Соломон ни́е у залуд рекао: да ие ло́ше оучра́жене и зле́й с лукови и благо́дати, нежели предста́вљене тела́ць ко се граждею (Пртч. 15, 17.) Ти кубуриш са свакида́шњом храном; али се зато насла́жаваш добром здравлем; а погледа́и оног бо́гаташа како страда́ од разних и тешких бо́лести? Зар ћеш позавидити? Веру́ и сво́е злато он би с радошћу дао за сво́е здравле. Ти се и у сиромаства можеш тешити ти́ме, што ћеш и последњи залогаи поделити са сво́иом децом, коа́ сво́им прекрасним сво́ествама испу́наваи тво́е срце наиве́них радостима и добрим надама на буду́ћност; а гле, њему и при бо́гаству несносна само́ва, иер ие споро из- 
губи́о сво́й жену и иединца сина, мучи га мисао, што ће после његове смрти припасти другима њего́во бо́гаство. Други ие опет тако несре́ца, да мора́ глада́ти како му деца́ живе раскошно и распусно, распа́йу́чи има́ње, кои́ е он с тешком муком сабро. Таким ни́чения свакоме да́и́с се
da носи сво́и крст од Бога. Иже́ нешта́кит как зади́си́тиса паче, како може́ш, но соткори́т са искрено́м и из- 
бите вко́змоци нама понести (И. Кор. 10, 13.) А сирома́ство ио́ш неспада у броу наиве́них несре́ца у ово́м же́штуту: nte ько вно́го на умак што ће и поком оно́ш, нова.
И зар није могуће друкчје обогатити се, но само крађом, преваром, лажом и разним лукавштинама, које су скопчане са вредом за ближњег? Лопов ће увек сирома, а за што? Зато, што с неправдом стечено имање, немајући на себи благослова божијег, брзо нестаје; лако долази, па лако и одлази, још шта више однесе са собом и оно што ће с муком стечено. Хиљадама искуства доказано је: да све оно „што ће ђаво донео ђаво ће и однео.“ Бог ће дао човеку снагу да ради и штедром га ће руком обасуо многим благама у природи која он може са сопственим радом уживати. Потоме сваки ће дужан, да набавља себи што му ће потребно за живот законитим средствима, да се сваки у савршава у својим силама и да се усрдно труди и добро влада. Свачи поштење, искуство, и трудољубиви целењи људи и невидљиво сам Бог награђује. Њихов индивидуалност, рас точив имање, које му ће отац дати, радност ће пристој да једе ону храну, коју су свиње једе, него да крађом набавља себи храну. (Лук. 15, 13 — 16.) Његов пример свакога нек опамети који ће несретом пао у сиротинцу. Ко се решава на крађу због сиромаштва, тај треба добро да се размисли да ли његова сиротина непрошлази од њега самог, т. ће од тога баш што крађе? Представљајући себи да ће крађа боље, лакше и брже средство, да се на туђ рачун обогати, он неће да поштеним трудом набавља себи храну, него се предаје лепости, која ће мати крађе. Но нека се он мане крађе и нек се усрдно лати посла, па ће се тада уверити да са благословом божијим неће никад у крајње сиромаштво пасти. Особито у садање време кад се плаћа скупо, и човек трудољубив може хранити и себе и своју породицу, па још шта више моћи ће оставити што-год и за првен дане у животу. При том кад с поштеним трудом зарађује себе препитање, њега ће сви уважавати и пазити; његов ће рад и услуге и богаташци ценити; његова домаћица и људи, који га познају, сврга ће му готови бити указати
и поверене и помоћ у случају нужде. А лопова не само што навне грађански закони, но и суседи гледају на њега с презрењем као на човека, који је без савести, који је опасан, кога нико не трпи у друштву, према коме и жена и деца немају љубави ни у важења. Па и какоће љубити човека, кога сви презиру? Како ће љубити добра жена мужа, кад га није може да одврати од гнусне страсти, и која за све своје добре савете бива псована и бићена.? Могу ли деца подхрањивати у свом срцу уважење према оцу, кад их сви укоравају говорећи: Tvoi ie otac kraljivać1!? Ето зашто нико од родбине нежали лопова, кад га достојна канита постигне, док други напротив с радошћу говоре: Џта ie тражио, то ie и нашао. Или. „Како ie радио, онако и пролази.

Таквим начином лопов шкодећи ближњима у исто време наноси велики вред и самоме себи. „Онаи, који краде, пре свега самог себе краде,“ казано је у једној доброј књизи, (катихизич. поуч. у кијево — софијском сабору издане 2 у Кијеву 1855 стр. 295.) „Јер губи своју савест, подављује у себи чувство правде и човекољубља, те тако постаје неспособан за све, што је добро." Крадљивац дакле краде сопствено спокојство. Унутрашњи мир исте награда добродетели а особито добродетели човекољубља, за коју лопов нинаимање незна. Он само зна да га свуда прати неповерење, мржња и презрење од ближњих. Њега често и у сну и на јави трза успомена на злочинства, која је почињена и на невоље у које су нале жртве његовог злочинства. Ум његов једнако се занима само са састављањем различних планова, како ће нове преступе чинити, и своје гнусне страсти задовољавати. Неиспуне ли се планови, лопов ће онда немирен, жалостан и криво му ће на све, па и на самог себе; хрњав успех не само да га не смирања него још више распаляје у њему вољу да шкоди ближњем. У часовима туге, добри хришћанин прибегава молитви и у њој налази
уступкоиенча но таи мир за крадљивца ние. Он се тешко кад моли! Када побожност привлачи праве (истините) храни у храм, тада лопов обида њихове куће и краде. И као зачудо, чим је већа свечаност у цркви то мрачним она бива за лопова. Ко је имао прилике слушати, кад се приповеда о крађи и злочинствима, која су се догађала у време свадбе, вашара или других каквих свечаних дана? И само унутрашње стање лопова бива врло неспокојно.

Сећам се сладокрахотањем. — (Еклект 5, 11.) говори преумдри о ономе, који поштено ради. Но лопову његов занат недопушта да може спавати. Кад наступи ноћ он одлази на посао. Ни олуја, ни кишца, ни мраз — ништа га неможе задржати код куће, напротив он баш тада и показује своју људу држакост и као грабљиви звер напада на слабиће — незапитите. Но гле, он чу гди пси залазе, ветар дуну лично зашумта и помисли да га терапу, бежи да се сатре, без да га ко гони! Још колико муке мора да поднесе, тражећи где би безопасније сакрио украдене ствари! У опште тешко је и представити себи да се лопов може спокојно наслажавати плодовима своје крађе. Он зна, да имање, које је он отео, принадлежи њему дотле, до када га власт неувати, а зато време једнако мора стрепити од мисли, да ће га власт кад тад уватити и по закону срамно казни подврћи.

Други постаје лопов једино из злобе, да се освети свом непријатељу и извињава се говорећи: „Ја нећу да будем лопов; моја је цељ — да се осветим за увреду; па каз то учиним, онда ћу престати красти. Но хрђабе намеру немогу се извинити. Нека он украде макар само иеданпут, но ово је опет предступљење и пред Богом и пред људма; іер га крађа лишава доброг имена, а то је велики губитак који се ничим неда накнадити. Боле је име добро, него богатство много, вели премудри. Притом свагда мо-
рамо памтити, да ће први корак пороку врло важан. Ко ће једанпут пошао тим путем таи се невраћа како натраг; јер га та његова гнусна страст тера да све даље тим путем иде. Ко ће се од ажио на крађу само ради тога, да се ма ком свом непријатељу освети, таи се неће само с тим задовољити; он ће скоро зажелити да се и другима људма свети. Нађе се људи, који му у крађи радо помажу и саветима и самим д лом. Он неприметно ступа у друштво лопова, који некрад из освете, као он, него из хрђање на- вике. Те тако и он постане прави лопов, који крајде све, што може. Мало по мало крађа му се чини, да није баш тако шокодива, као што му је пре представљала, затим му постаје обична, и напоследку пређе у страст. Та пак страст, стои у свези са другим страстима: лењошћу, пијацтвом и развратом, које рађа и храни крађа. Тако и сваки хрђав човек не постаје од једанпут такав но постепено.

Пример Јуде предатеља јасно показује, како страст за непоштено тековином мало по мало доводи човека до наивећих престула. Зато ће тај несрећник у избраном лику апостола и показао се тако безбожан, што ће дрзнуо издати Господа за ништавну цену, 30 сребрника 1) одкуда се ће у њему јавила страст користољубља, када ће он био ученик божанственог Спаситеља који није имао гди главе склонити, и који се ће наивише старио да своје ученике од ове страсти сачува и кад их ће на проповед слао реко им ће: не стажите злата, ни сребра, ни мђди при по- астыха кашних (Мат. 10, 9.) У сиромашном друштву учено-ника христових он ће био економ, но економ непоштен, јер ће често крао од општег имања. И при таким околностима страст за неправедном тековином све ће више и више расла у његовој души, и пре нег што ће издати свог го-

1) 30 Сребрника чине около 15 рубала сребра.
сподара, та је се страст показала на њему у најгнуснијем виду. Једанпут Марија сестра Лазарева, помаже ноге Исусове чистим драгоценим миром. Но Јуди се није допао такав израз Маријине љубави према господу и увез на себе вид човека који се наишише брине о сиротини, рекне: „за што се то неби миро продало за 300 динари к) који би се имали поделити сиротини?“ (Јоан 12, 2 — 6) По мњену еванђелиста, Јуда је ово реко не зато, што се заиста бринуо за сиротину, но зато, што је мислио да од новаца, који се добију за миро, укроде неколико за себе. И Јуда, који је толико грамзio за имањем, који је сва сретства употребљавао, да своју страст задовољи, поста њена жртва — удави се.

Како се често мора, особито данас, када се сви старави, да своje стање побољшаи, негледаићи свагда строго на дозвољена за то сретства, како се — велимо — често мора да спомињу речи Христа Спаситеља: чуваите се од неправедне тековине, iер живот човечи независи од многог имања." (Лук. 12, — 15.)

А и к чему може послужити неправедни сувишка? Како онима, који са мирном савешћу уживају своје имање, по речма апостола, прети опасност: да не упадну у замке, и у многе луде и школдиве исеље, које увалају човека у пропаст и погибишу. М) онда, к чему служи имање, које је с крађом стечено, ако не душевне пропasti и породичном обезбачењу. Нека би се лопов и сакрио од суда људског, али зато видимо како га и на земљи казни правосуђе божије, које или пусти болест на њега или на жену, или на децу те им одузме живот пре времена, или му пропадне стока, или му што год изгори, и други подобни губитак несреће страшно поражавају лопова. И тако он кроз кратко време изгуби и оно, што је с правдом стеко.

k) динар чини около 4 гроша

Следује додатак.
Споменућемо овде два случаја из св. писма старог и новог завета, који јасно показују, како је врло шкодљива крађа, и каквој је казни суд божиј подвргавао крадљивце.

После чудног освојења града Јерихона, Бог заповеди израиљцима да сав пљен — злато, сребро, бакар, и гвожђе однесу к њиховише Господу, но неки Ахар украде један део од тога пљена. Господ због кривице једног човека раштавио се на све израиљце зато, што се ње у избраном народу нашао такав преступник. Израиљци незнајући шта је Ахар учинио, пођу на други град, да га освоје, но Господ умало што их није све предао у руке непријатељима. Сви се израиљци збунуа, а вођ њихов Исус Навин од ужаса, због неочекиване неслуте, раздре на себе хаљине, после главу прашом, заједно са старешинама падне на колена пред ковчегом завета, и моли се Богу до самог мрака. Господ сад одкрие израиљцима узрок, због кога су се лишили његове чудне помоћи, који се и састаао у томе што је један међу њима постао крадљивац, зато их научи, како ће по коцки пронаћи крадљивца и шта ће с њим радити. Када су га пронашли и он признао своју кривицу, тада Исус Навин реке му: Да потражите ту Господ шко- же и днеска и покишћа ово камение место Израиљ и сожгома ксе ево има искрене... и наметаша на нема громаде камених велика и преста Господ в жрсти гнзка скоего н.)

У равнор мери страшан је и овај други случај у прва времена хришћанства, када је у верујући било све опште и у ксц Хт срдце и душа једино, ту праву свезу љубави дрнуо је раскинути неки Апаниа са својом женом Сафиром. Он желео ступити у друштво хришћана, прода своје имање, и новце, које је за њега добио положи у о- шту насу која је била код апостола, но неки део од њих затаи, а тим је преступио ону заповед, која забрањује кра-

сти; будући су по закону љубави, која је сидињавала прве хришћане, ти новци припадали свима верујућим. Зато апостол Петар укори Ананију, и он одмах падне на земљу мртав. Њих што су млађи Ананију сарашили док његова жена, која није знала шта се је догодило с њеним мужем. Петар је запита: „Зар сте ви доиста за ово?“ „Доиста за толико“ одговори Сапфира, и тек што је Петар почео изобличавати, а са учесницама у крађи строшошта се пред апостолом и издани. p) Ето како Господ казни преступнике његове заповеди, која пронистиче из љубави према ближњем и која мора служити за основ друштвеним благостању и сигурности! Ми не говоримо овде о оним лоповима, у који је савест дотле помрчена, да не само што без иаквог страха краду имање од ближњег, него га шта више хладнокриво и самог живота лишавају. Но суд божији скорим ће по заслуго казнити подобне злаковце. А међу тим ниједан од крадљиваца не може казати, да се никогда неће решити на убиство, јер је прелазак из јединог престапа у други врло близак и лак!

У осталом, ову заповед ненарушава само онаи, који као лопов краде туђе. Има још један вид крађе, који по изгледу није тако глоб, али је ипак веома шкодљив за ближњег, тој крађи подвргавају се и богати људи, који се још ухватавају у друштву. Узимати од дужника велики интерес, ствари много јевтиније, него што вреде користећи се или незнањем продаваца или ако се он налази у нужди а при том у зависти од купца, продавају хрђаву робу (есапан) место добре, добијају подпуну плату за рад пола свршен или недоплатити за посао добро израђен; све ово и подобно догађа се често међу нама, и на жалост, све се по сматра за врло обично; а судећи по самом делу сваки ће по својој савести признати да је и то крађа која је про-

p) Дејан 5, — 1 10.
тивна Богу и коиу људи строго осуђуиу. Употребљавати кри- 
ву меру, протурати лажњив новац, место правог, издавати 
се за болног и да би не радећи живио од милостиње, про-
гласити се за банкрота само да дугове неплати, или испла-
тити за 20 гроша половину или четврт, подизати неправе-
дену парницу за извесну корист, за мито узвишавати недо-
 стоине или куповати себи достојанства (чинове) — а зар 
све то није крађа, која је врло шкодљива за друштво? Ми 
смо дужни, по речима апостолским, вити идани према другоме 
благо, милостиви, братолюбиви, дружељубиви, предајући идани 
другоме, не враћајући зло, ни уведу за уведу с.; а количе-
ство (узимање интереса) неби требало ни да се чује међу 
хришћанима: потоме што је сваки интересиони идолопоклон-
ник па и неће имати (места) ливела у царству Христа Бoga т.
У животопису преподобног Василия Новог (26 Марта) 
говори се да и затаињаве нађене ствари без наквог ко-
ристолубља, сматра се за крађу, која је велики грех и ко-
ји не остаје без казни. Неки Григорије (биограф преподобног 
Василија) нађе у гостионици, гдје је ноћио врло експоен 
појас. Сутра дан запита домаћица слуге: да ли није који 
од њих нашао какав појас? Григорије меш тим представи 
себи: да ли онај, који је тај појас изгубио богат, па зато 
науми да појас прода и добиве за њега новце подели 
сиротињи за спасење онога душе, који је тај појас изгубио. 
По изгледу за таку малу доброту и безкорисну цељ, зашто 
неби човек и притаио оно што је нашо.? Григорије тако и 
учини, но на њему се скоро изгубе речи Спаситељеве: Књ 
нже мъртво мъртвт, коемъртвтса къмъз. _mgr  
Григорије изгуби 
сти таки појас са повелником сумом новаца, који је понео 
за путни трошак. И гле, код је Григорије идиковао за сво-
им губитком, иазви му се преподобни Василије са разбиис-

-c) У евес 4, 32, 1. Петров. 3, 8 — —
-t) У ф. 5, 3 — 6
-f) Мат. 9, 2,
ним лонцем (сњедоватално кои није био ни заштат) и речио му: „ако ко и овакав лонач украде наплати ће му се четверодупло, или у овом или у будућем животу; ако ће овакав лопов украло богатог, одузете му се четирнога више него што он (лонач) вреди од богаства, а ако ће сирома трпиње четири пута веће муке у вечерности. Григорије на то слободно одговори, да он нигда ништа није украл. „Како да ниси украл рекне преподобни када си притош поиас гостионичарове кћери?“ „Да оце, али ја нисам украл, него сам нашо.“ — „Знај дакле“ заврши преподобни, да онаи, који нађе туђу ствар, па не јави о њој коме треба и неврати је: осуђује се као лопов, и ти си треба нађену ствар дати ономе чија је, но ти то ниси учинио, па зато си и назубио четири пута више, него што она ствар вреди. Чувај се дакле да неискусиш што-год иош горе.“

Краћа је порок тим више опасна, што се врло тешко искорењава. Онаи, који је навикао красти краде и оно, што би лако и без крађе мого имати: или да замоли или просто да заиште: он краде не зато, што га нужда приморава, но просто зато, што има вољу да краде.

Отац Данило прича, да кад је отац Арсеније живио у пустињи, био је тамо један монах, који је крао од стараца котарице. Отац Арсеније узме га код себе у ћелију, желећи га поправити и старце од њега успокоити. Говоре: на монаху: ишти шта год ођеш, иаћу ти све дати, само немој красти. Давао му је новаца, хаљину, и свега што му је нужно било. Но „што је дикла навикла“ тако и овај монах, чим је отишао од оца Арсенгија, опет је почео красти. Најпосле старци видећи да се он није оставио крађе отерају га. Они су говорили: „ако се нађе брат, који страда од други слабости душевни, таквог треба трпяти; но ако он буде крадљивац, мора се терати, јер не само што губи своју душу, него и све оне узнемирује који је њим жи-
ве“ x) У беседама оца Доротеиа има једна прича о једном калуђеру, која iasco казује како је врло тешко надвладати страство краљом, када се осили. Једнапут вели преподобни Доротеи, дође к мени један од „браће“ и рекне ми: „опости ми оче и моли се за мене, иер иа крадем“. Иа га онда запитам: „замто? да ни се гладан?“ Он ми одговори: „јесте, мени ље мало за оштот трпезом љела, а не могу да просим. „Замто,“ реко му, „неодеш и некажем о томе игуманиу?“ „Стидим се“ одговори ми. „Овеш ли реко му да иа одем и да му кажем?“ „Охи“ одговори он. И иа онда стидим и приповедим игумани ћој се о њему. Игумани ми рече: „буди тако добар и постарај се о њему како знаш.“ Тада иа пре њим кажем економу: „што-год овај брат защите од тебе подаи му и ништа му немој одказивати“ ..... После неколико дана таи исти брат дође и рекне ми: „опости оче, иа сам на ново почео красти. „Замто,“ одговорим му „ваљда ти економ није дао што си хтео!“ Иесте оче“ одговори ми; „он ми даје, што-год хоћу, али иа се стидим од њега.а“ „Па ти се онда и мене стидиш? реко ми. „Не“ одговори он. Тада му иа рекнем: „кад ље тако одсак долази од мене и ишти љата хоћеш, само немој красти.“ И он ље после тога долазио и искао од мене љата ље желио, и иа сам му желе испуњаво. Но после неколико дана он опет почи красти и дође с тугом и рекне ми: „ето, иа опет крадем.“ „Замто, брате мои;“ запитам га, „запре љи да аи, што запишеш?“ „опости ми,“ одговори, „и сам незнан замто, но тако просто крадем:“ „Кажи ми право, љата радиш с оним љта украдеш?“ Даием магарцу,“ одговори ми. И заиста доказало се, да ље таи брат сабир‘о комаде од хлеба, финике, смокве, лук и уопште све љто ље налазио и љто ље било за љело. Од тога ље једно метао лично под своју постело, друго ље остављао на другом месту, и напослетку не знаијући на љто ље га употребити, а видеш

x) Достојан. Сказ. о. подвз. св. отцев. Москва. 1848, год. стр. 79 — 96.
да се почело квартити, бацао га напоље или га ће давао стоки. "Ето видите ли,“ говори у закључењу преподобни Доротеи до чега доводи човека страст, кад се претвори у навик. Видите ли, како је то достоино сажалења? Он је знао, да ће ово зло; он је знао, да хрђаво ради па ће јалио и плакао: али га ће несрећника водила на то хрђава навика, која се зачела у њему од нерадње.... Ако је ко окорео у греху, то се у његовој души образује зла навика, која га тако мучи, да ако се тај човек и зажели поправити, неможе се излечити од ње без велике помоћи, без многих молитава и многих суза, које ћи нам могле приклонити мислорђе христово." u)

Но имали што што може човека предохранити од овог греха? Каквим средствима и убеђењима може човек надвладати наклоност крађи, кад се је ова већ уселила у његову душу?

1.) Пре свега постарајмо се, да према свакоме човеку ма ко он био, имамо јаку и постојану љубав, која само нечиме, но и не мисли зла. u) Љубимо све људе не само речима и језиком но и дјелом и истином и засведочавајмо нашу љубав према њима. "Та љубав побуди ће нас, да се истински бринемо о спокојству и неповређености права и имања ближњег, уколико то од нас зависи.

2.) Сваки од нас треба да ће савршено задовољан својим стањем, и да незавиди благостању ближњег. Морамо бити убеђени да промисо божија даје свакоме ополико, са којим се може и он и други користити. Обично ми мрзи мо кад нам се жеље ограничавају и подхрањујемо у нама завист и користолубље, представљајући себи, да би ми кад би нам дано било богаство, које други имају, умели много боље с њим располагати, него они. Но врховни цар света зна колике су и какве су наше способности, па по томе и раздаје нам своје дарове.

u) Поуч. оца Доротеа. Москва 1856 год. стр. 138 — 141.
u) Кор. 8, 5. —
u) Ј. Јован. 8, 8.
3. Сваки треба свима силама да развија, снажи, облагорођава у себи чувство части, чувство правде и законитости према другима. Јер што ниси рад да ти други чини, нечишни ти другоме." То осећање правде сведиено са осећањем сопственог уважења, учиниће да строго уважаваш права ближњих и ни под којим предлогом, ни у каквом случају да не насрћеш на њихову сопственост. — Тада ће у својим очима свако присватање туђег имања бити дело противно, не само пред законом, но и стидно и ниско.

(Наставиће се.)
печатани табака изнети, не може се напред определити. Стаиће за Србију 4. грошара чар, а за Ауст. 30. нов. без штемпеларије и поштарине. Новац се напред полаже, али у Аустрији може се и на (реч Nachname) послати; на десет комада да је се један.

Рок предихате до идуће св. Троица (дуова) а после овога нека г. г. Скупитељи спискове имена г. г. предплатника заједно с новцима на Милоша Милисављевића, штампарвин Николе Стефановића у Београду послати изволове.

Овим позивајући свакога брата и родолуба, а особито моће познаните и пријатеље лепо молим, да би не у издавању овога дјела и ове године подпомоћи изволили.

9. Маја 1869. год.
у Београду.

Милош Милисављевић,
пензион. назнач. окр. Подринског.

Приметба: Умољавају се г. г. скупитељи који се изван места поштански налазе, да последњу пошту и преко кога да им се календар поштую назначити изволове, како би се свака неприлика избегла, а и они благовремено исте примити могли.

На знање.

Еснаф мељанџки у Обреновцу, руководећи се чувством побожности своје и благочинја црквенског, благоволно је подарити цркви својој у Обреновцу један баріак у вредности од 5.700 гр. чар. Ово је исто учинио и еснаф Напуџански у Београду, подаривши цркви саборно-богојадској баріак у вредности 9.000 гр. чар. Оба ова баріака грађевина су браће Протића из Београда, којима за особиту част служи то, што су умели потребити и слике и украс који одговара еравмерно цене ове дивне украсе црквенске.
Издана три пут у месецу на 14 табаку
Претплате се шаље напред уредништву.
Неплаћена писма од нередовних додисника не примићу се.

За све српске крајеве стаје на годину 60 гр. или 6 фор. на по године 30 гр. или на три мес. 15 гр. или 1. фор. и 50 новчића.

Лист за науку и књижевност духовних садржаја.
издај и уређује ректор богословије прота Никола Подовић.


КРАТКА БЕСЕДА
КОЈУ ЈЕ ГОВОРНО ВИСОКОПРЕСВЕШТЕНИ МИТРОПОЛИТ
Г. МИХАИЛ
НА МЕСТУ (У ТОПЧИДЕРСКОМ КОШУЋИКУ) ГДЕ ПОГИБЕ КНЕЗ СРПСКИ
МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ III.

Лане у ова доба, у овоме часу, шетање се овде Господар српскога народа Михаил Обреновић III.

Мирна савест, поверљива душа, добродетелно срце његово, кад ступаше у ову шуму по овој путањи, не скушаће да ће то бити последњи час животу његовом.

Обузет великим намерама, родољубивим жељама, и мислима, као — и високим осећањима, тражаше незаборављени кназ Михаил овде — у усамљености одмора души својој.

Али злободна судба његова, беше већ избродила дане његове. И он ... овде — мораде на најгрознији начин да испусти мученичку душу своју... зликовци насилно прекратише живот његов. Освешћа демонски изрода, уби овде на-
родног љубимца! И њихово зверско срце, незадовољи се само тиме, што умртви Господара српског, него, ах! мртво тело његово исече и награди као што чине дивљи зверови са својом жртвом!

О, како да се непотресу сва чувства у човека — Срби — хришћанина при спомену овога грознога и ужаснога догађаја?! Како да не проклинемо поквареност људску, која од разумнога човека прави дивљег звера, — страшило демона!

Ово несрећно место, остате у тужнои успомени, да ие овде погинуло најбољи владаље Српски, који — ено тамо доле — остави споменик педесето-годишње светковине миле слободе српске, а у Београду и по другим местима Срби-ие, остави као споменик градове у српским рукама, остави витезку воиску — спремну и дичну да брани права српска.

Чинећи спомен овде — у дан и час, кад Србија изгуби свог милог књаза Михаила, помолимо се бл. хр. Господу Богу, да прими душу његову са светима у рајском благенству, да му међу нами на земљи овековечи спомен као што га је он заслужио својима неуморним делima. Амин.

Значај манастира Дечана у старој Србији.

Стара Србија назива се старом Србијом због тога, што је у њој српска држава добила свој почетак, и што је она некада била средњем тачком, око које су се групирале све српске земље, које су доциниле порушене биле Турцима 1839 год. а сасвим покорене 1456 год.

У данашње време стара Србија нема никакве политичке самосталности: она је провинција турске царевине, као и остале земље, које су турци покорили. Она стоји под непосредном власту цариградског падишта и његових чиновника; и нигде хришћани у Турској не трпе више зулума
азниатеког него што у Старој Србији. А то због тога, што ње тамо број хришћана много мањи него ли турака; а друго и зато што су турци у Старој Србији већином Албанци, љути арнаути, који се одликују страшним дивљаштвом и свирепством.

У пређашња времена Стара Србија била је много насељенија православним Србима хришћанима. Но 1690 год. српски патријарх, Арсеније Чарноиевић, гледајући ужасне патње и страдања свог народа под турском варварском управом, и немогући их више подносити преведе 37000 православних Срба из Старе Србије у Аустријску војну границу, где су их била обећана бог-зна како велика права од Леополда II. императора аустријског, но нису испуњена, чему се нетреба чудити! Тада те земље, које су Срби оставили, заузму горска племена албанска која су се већ била истурчила. Од тог времена за православне Србе у тим крајевима, који нису хтели оставити своју домовину нити преврнути своју веру, наступе зли и црни дани.

Албански полудивљи људи у Јевропи, који немају никаквог поима о правди и поштенљу о труду и сопствености, о поштовању личности човечиње, о уважењу светиње народа; код којих убитьи човета на правди Бога, потарати га, олпашкати, обечестити фамилију и све што је свето за човека — ништа незначи: такви велими људи поплавише славну земљу Неманића, која је некада за време славе и могућства српског била центром образованости и напредка српског. После овога можемо повати све оне патње и невоље што их трпе јадни православни Срби у Старој Србији од ових дивљих арнаута, и у каком се жалостном стању они и до дана данашњег налазе.

Стара Србија, као језгра српских земаља пун је драгоцених за нас и наших наследника наше некадашње славне могућства и побожности. Величанствене цркве и манастири што су зидали Неманићи већином су у Старој Ср-
бији. Те цркве и манастире, који су некада били тако величанствени и славни, сада су порушени, обезсвећени копитама турских хатова; и само јошт неки између њих блистају се са својим знатним крстовима у средини општег мрака и незнања. Јошт у неколико манастира свршава се служба божија иадном и погаженом народу српском и у сред тог варварског света, који желе очекује и брой дане свога ослобођења.

Прво место међу манастирима у старој Србији заузима манастир Дечани, који је сазидан краљем српским св. Стефаном Урошем III. и сином његовим Стефаном Душаном силним, који је држао присвоји себе титло цара самодржца, Срба, Грка, Бугара, и Арбанаса. Манастир је подигнут у име Господа вседржителя. Зидање Дечанског манастира почето је 1327, довршен је 1335 а украшен је 1350. год. Стефан Дечански што је сазидао тај манастир обесмртио је себе у памети српског народа, његово свето име и до дана данашњег живи у успомени народа српског, и живиће докле тече сунце и месеца. У Дечанима почивају његове свете мошти, које особито поштују сви православни Срби, па шта више и сами љути албанаси.

Дечански манастир, са својим величанственим трашом, где је српска царевина за време своје наивече моћи и славе показала сву своју и умну и материјалну снагу, по сазнању самог народа српског, он је био чувар вере православне у народу српском за време турског насилја и варварства. За доказ како живо и јасно поима српски народ тај велики значај Дечанског манастира ми ћемо навести једну малу песму, у којој се јасно види како гледа србин народну ту свету задужбину краља свог Стефана.

„Вино пије славни цар Степане, „Са својем сином Неманићем „Када се је вином напоио „Тад је царе вако беседио.
"Чујеш мене сине Неманићу!
"Хаид диели се, несрећно ти било
"Не ми треба земља ни градови,
"За Бога те само једно молим
"Да ми дадеш три аршина земље
"Ђе и мене место омиљено:
"Међу Ипек, међу Ђаковићом
"На ледине под борије високо
"Ђу ђе мене место омиљено
"Да оградим високе Дечане
"Све од сребра и сувога злата

Кад ђе чула то његова сестра она ђе изашла пред свог брата и три пут се пред њим поклонила љубећи га у денсницу руку са овим речима:

"Ђрата мио Српски цар Степане!
"Сам се син ти с тобом диели
"Њек се дели несрећно му било!
"Ја сам чула намастир да градиш
"Сав од сребра и од сувог злата
"Ја сам старе књиге проучила,
"Њто нам кажу боље запамтила,
"Све што градиш, да ђе турско бити.
"А Турци су за благо лакоми
"Ња ђе Турчин сребро прековати
"И све чисто злато претопити.
"Ђече, брате славни цар Стјепане!
"Стани тебе се ка светује;
"Ђи негради манастир за Турке
"Његради га од сребра и злата
"Ђеђ к’о што га твој братац огради
"Виђ Пазара светог Симеуна
"Ђопшт пољени кamen ку ти наћи
"Само прећи преко синјег мора
"Ђо Млетака љепоте градова
"Ту ћеш наћи камен мечарлину,
Он и љешши од сребра и злата,
Драм камена шесдесет и ћара
Какав камен? ништа циене нема
Да се ломи, тврђе се неломи
Да се носи теже се не носи
Да га топи ништа циене нема.

Народ српски у истој песми својој благодари сестри Стеванови, што је она тако брата световала на не зида цркву од сребра и злата већ отишао преко синег мора, те закупи камен мечарлињу:

Превезала у морским лађама
Довезе га на ледину равну
У зелено повисоко борье
Међу Ипек, међу Ђаковицу
Ту сагради високе Дечане.
Сиа намастир као љарко сунце!
Посвети се српски цар Стеване
И његова сестрица Јелица,
Ново царство Турицима доцало
Намастирско благо присвили.
А намастир и дан данас стои
За хрещане као љарко сунце.

Историја хришћанске цркве.
(Наставак.)

V.
Трудови апостола Петра. — Призвание иезичника.

Дејан. Апост. гл. IX — XI.

Казали смо, да је црква Христова, после обраћења Савловог, била за неко време на миру. То је било од части с тога, што су покрети у Јудеји одбијали кажњу Јудеја од
последоваћа нове науке. Пилат, унесавши у Јерусалим за-
ставу са ликом Кесаревича, употребио је новце, узете из
сокровишта храма, на грађење водовода. То је произвошло иако
негодовање код Јудеа; породиће су се буне и устанци по
неkim местима. Пилат откривљен пред императором, послят
је био Галлију; — у Француску, а малодушни управитељ,
који је допустио да се Христос казни, и ако је убеђен био
о његовој невинности, свршио је свој живот на најжестокији
начин, — у изгнанству и пропићи. Предање сведочи, како
ио прибегао к самоубиству. Но тиме се нису довршили
покрети у Јудеи. Калигула, који је тада царовао у Риму,
захтевао је, да се у храму Јерусалимском постави његов
лик. Цела се Јудеа узбунила. Знаменити књижевник Ју-
деиског Филон из Александрије, послят је био к импера-
tору с просбом да опозове заповест. У томе су успели, но
разбјарени Калигула погубио је врло велики број Јудеа.

У твоме цркву је Христова напредовао и множи-
ла се. Апостоли су обилазили вароши и насеља у Јудеи,
Галилеи и Самарији; но главно место њиховог становања, за
dванаест година после вазнесења христовог, беше Јеру-
sалим. За пастира или епископа цркве Јерусалимске избери-
они Јакова брата Господова, сина Јосифова, обручника св.
Богородице. На осам година после вазнесења христовог,
Матеј један од дванаест апостола, написао је по иеврејски
прву повест (еванђелие) о земаљском животу Спаситеље-
вом. То еванђеле било је наскооро преведено на грчки іе-
зван од апостола Јакова или Јован богослова; и тај се пре-
вод иако распространио међу Елино-Еврејима, који су жи-
вили у пределима мале Азије. Апостоли се усрдно занима-
ху настављањем ново-обрађених, и помоћу божије силе чи-
њаху велика чудеса.

Свети апостол Петар, пролазећи разне вароши, дође
једанпут у варош Лидду. Ту се налазио један човек, по
имену Енеи, који је већ осам година лежао у потпуном раз-
слаблењу. Петар му сад рекне: „Енеие, Исус Христос осећаљава те,“ и одма Енеи устане подпuno оздравивши. У приморској вероши Јопију умрла беше једна жена по имени Тавита, коју су сви иако љубили, иер много добра чињаше и усрдно помагаше сиротињи. Њу су иако оплакивали сви, који су је познавали, а овом приликом пошљу и замоле Петра, да би је он походио. Петар дође. Са сузама припомедали су му о смрти добротворе Тавите; затим га уведу у собу, где је лежало још тело умрле, показав одећу и копуље, што је она шила за сиротињу. Петар рекне да сви изађу из собе, падне на колена, помоли се Богу, па повиче: „Тавита, устани!“ и на његову молитву Господ васкрсне умрлу. Ово чудо прочуће се на све стране и многесто људи пређе у веру Христову. Петар је заостао неко време у Јопији, да поучи оне, који су новаци у вери, а живљаше код кожара по имени Симона.

До овог времена апостоли су се строго држали закона Моисеовог, који је забрањивао Јудеима близак споштевања са туђинцима. У то време кад народу Израиљском дат беше закон, ни један од осталих народа није знао за истиног Бога, но сви су се клањали идолима. Па зато све установе закона Моисеовог, па и наимање подробности, тичуће се хране, одела и т.п. клониле су се на то, да колико је могуће, ограде израиљане од других народа, како би се међу њима у пуној чистоти сачувало знање о једином Богу. Сами апостоли још су држали да у цркву христову могу ући само они, који најпре приме закон Моисеов; но сад Господ, у чудном виђењу, даде Петру да позна, да не морају само последовајци закона Моисеовог бити учестиви његове благодати, па да се милостиво обећање, дато Авраамовим потомцима, простире и на све оне, који су по вери достојни да се назову чедама Авраамовим.
У вароши Кесарнци живио је Римски капетан *)", по имени Корнилие, који је почитовао јединог Бога, и био је врло добар и милостив према бедним: но почео није принадлежио закону Моисеовом, него је био јазичник, то Јудеи нису могли имати близа сношења с њим. Господу се свидело да покаже добротворном Корнилију једини пут к спасењу, вечном животу, помоћу вере у Исуса Христа. Он оправи к њему у виђењу анђела, који му рекне: „Молитве и милостиње твоје угодне су Богу. Пошљи људе у Иопнију, у дом Симона кожара, и позви Симона, названог Петром; он ће ти казати какоћем се спасти ти, и цео дом твој.“ Корнилије послуша заповест анђела и одма пошаље неколико војника у Иопнију.

Петар находими се у Иопнији, молио се у подне Богу. По молитви осети јаку глад и потражи да иде. Међу тим дође у узкићење, и на једанпут угледа да се о неба спушта к њему сасуд, у виду чаршава завезаног по крајевима, у коме су се налазили разни зверови, гадови и птице небеске, којима је Јудеи нису хранили, зато, што су их држали за нечисте. У исто време Петар чује речи: „закоњи и ћеди.“

— Не, Господе, рекне Петар, ја нисам никад једо ништа гадно и нечисто.

— Његе Бог признао за чисто, то немој ти држати за гадно, рекне му иста глас.

Таш се поиав повторавао три пута. Наиеданпут, у то исто време, чује Петар, да неки пита за њега; и Дух му каже: „ево три човека, где те траже. Сиђи и пођи с њима, ни мало не сумњајући се, иер сам их иа послао.

То беању војници, послани од Корнилија. Они испричају Петру о виђењу, што је видео Корнилије, и идућег дана Петар пође с њима у Кесарнци. Корнилије га устрои...

*) Заповедник на сто војника — сотник, четник
тане и падне преда њ. „Устани рекне му Петар: ја сам та-
кав исти човек, као и ти.“ Код Корнилија у дому саку-
пљени бесаху сродници и пријатељи његови. Петар ушавши,
рекао им је: „Ви знате, да је Јудејма забрањено имати
спошњеа с туђинима; но Бог је мени показао, да ја нико-
га не држим за нечистог. Какште, зашто сте ме звали?“
Корнилије приповеди подробно о томе, шта се с њим
dогодило, и Петар повише: „Ја поуздано познајем, да Бог није
пристрастао, и да је онај, који се њега био и по његовим
заповестима живи, на ма од ког народа био, њему пријатан.“
За тим Петар одпоначе проповедати о Исусу, који је умр’о
за спасење људи; обиасно је глумаоцим, да само онај
који верује у њега, може добити од Бoga спасење и опро-
штати грехова. Док је он ово иошт говорио, сиђе Дух све-
tи на слушаоци: они добију знање језика, а почну сла-
вити и хвалити Господа. Јудеји, који се ту десише, чудили
су се, како је Дух свети сишао и на јазичнике. Тада их
Петар крсти и проведе неколико дана у Кесарии, да би
daо настављене ново-обрађенима. Хришћани јерусалимски,
који бесаху прешли у веру хрестову из Јудеиа с предхо-
dним обрезањем, чудили су се како су могли прећи у веру
хрестову незабошци, и кад се Петар вратио, укоравали
су га што је походио јазичнике и иео с њима. Петар им
приповеди за виђење које му се догодило и о силазку св.
Духа на јазичнике, који су примили веру. Тада они одпоначу
славити Бога, и говорић „дакле види се, да је Бог и ја-
зичницима дао каиање у животу!“
И на другом месту јазичницима беше дата прилика
da чуиу проповед. Неки који бесаху од Кипријана и Кирине-
јаца прешли у веру хрестову, проповедали су Елинима у
Антиохији, и многи по тој проповеди примише веру. Тада
ије Јерусалимска црква послала тамо Варнаву, који се ћако
радовао, кад је видио благотворно делиство слова божијег у
Антиохији. Он саветоваше све, да се држе Господа свим
срцем и свом душом; и по чем ће имао много посла, по-
шље у Тарс за друга свог Савла. Варнава и Савле прове-
ли су читаву годину у Антиохији, настављајући ново-обраћене;
и ови који сад примише у Антиохији веру христову одночу
да се зову хришћанима. Као што из свештених књиге видимо
да Антиохијски хришћани гледали су да се покажу достоини
тога великор назвања: они пажљиво изучаваху слово бо-
жие, и са љубављу помагаху сиротној браћи. Пророк Агав
предсказао је да ће идуће године бити велики глад, што
је заиста и било. Па зато ученици закључе да свако по
своеме могућству оддваја што-год на помоћ браћи, и ску-
пив ту помоћ, пошљу преко Варнаве и Савла пресвитерија
(свештеницима) у Јерусалим.
При овом случају први пут се напомиње о пресвите-
рима или свештеницима. Пресвитер, управо значи, старешина

Поздравна реч
кнезу српском

МИЛАНУ ОБРЕНОВИЋУ IV.

при првом доласку у Лозинцу, 23 Априла 1869. године.

Добро нам дошао, светли кнезе и Господару наш!

Неисказана радост, пламти у грудима верног Ти наро-
да, овог краја Србије, гледајући Те данас у својој средини
и мало и велико радуйе се, што му Ти, Светли Господару,
данас први пут као владаоц у посету долазиш. Са усхиће-
њем сећа се народ твојих великих предака; мили му се кад
год помисли на великог Таковског јунака, поноси се доби-
веним градовима, осећа се узвишеним, што се више по ма-
лом нам отечеству, нешире орде старих угњетача наших,
дичи се и поноси снагом, војском својом, састављеном из
народа, из браће наше у наиплеменитијој и наисветнијој цели,
да под владом твоје прослављене династије, брани светинju народа Српског, слободу, образ и поштовање наше, против сваког нарушача, ових најузоритијих врлина које карактеришу добар, честит и свестан народ. Слобода коју данас уживамо, поштовање, које нам одају други народи, то је имовина, коју стекомо под мудром владом твојих прослављених предака. Па тврдо уверени, да нам ће срећа сипула само од великих Обреновића, у уверењу да ћемо под владом Ваше Светлости, иош сцвршити будућност доживети, поздрављајући Те данас добро дошлицим, Господару, не можемо одолети да неискажемо жеље и наду нашу, да ће Србија под владом Ваше Светлости раскинути ландце, иошт под туђином струћке брaће наше, искупити под заставу јединства српског растурена Неманића чеда, обасути зрацима слободе васцео народ Српски и створити од њега велику Србију.

Боже дај, да нам дуго и срећно поживите, и да у срећите васцео народ српски, а љубав и верност, оданост и послушност нарада српског, биће вам свагда на услуги, у извршењу племенитих и по наш народ корисних намера. Амин.

gоворио

Димитрије Цаловић,
свештеник, Кончињан.

(Историја апостолске цркве. *)

(прерадио је руски Т. Живовић)

Спаситељ наш пред вазнесењем на небо праштајући се са ученицима својима, заповедио им је да иду по целом свету, да проповедају његово сванђеље, да крстем у име његово све народе, и таквим начином, да оснују општину ве- рујућих, која би обимала собом сво човечанство. Чудна, и

*) Чланак Лутарда' професора Липског универзитета.
нечувена довде мисао! Та и помисли о човечанству до овог времена нико није имао, а то ли да мисли о општини која би обимала у себи све народе, — народе, који су имали разне поимове и погледе на веру, како и људи. И ово велико дело морали су свршити неколико људи из овог народа који је у старо доба најпре зазнали био, људи, који нису имали никаквог научног изображења, који су били из простог стаљка без сваке заштите са стране узвишених и силних људи сега, — људи који нису имали никаквог оруђа за остварење овог великог и тешког дела осим проповеди, и при том проповеди, која је се чинила јудејима особљном из манастира, а ћелијима бео ми.

На први поглед могло би се рећи, да је ова мисао — не само чудновата, но и без паметна — али само би се онда могло рећи тако, кад ми неби знали да је њу саопштито онаи, коме је дана власт над небом и земљом. Проповедањем о крсту, они обратише народе к Христу. Исус Христос није узвишао и подржавао лажне наде у срцима својих ученика: Он је њима предказао, да ће њихова будућност бити жалосна и да их чека мученичка смрт; но не гледајући на то, они обратише и преродише свет. И заиста, ученици његови трпеше разна исмелавања и гонења, нестрашише се ни саме смрти за веру Христову, но зато победише свет, основаше царство, — царство које се може сматрати чудом у историји, наивећим благом за сво човечанство.

Земља је видела много царства; нека од ових беоа тако велика, да су обухватали половину познатог нам круга земног, и чинило се, да су та царства тако тврда и непоколебљива да њиховом суштаствовању неће бити никад краја. Ми се обично чудимо таквом уму, који могаше свршити такво дело; но морамо признаћи да све то изчезава пред чудним здањем хришћанске цркве. Премда се и сада види борба против цркве; но ми знамо, да се она не бои така нападаиа, која добише у садашње време такву важност и
сили. Још ће се дудо читати молитве, и певати химне, којима се хришћани толико векова напајају и поучавају, а међутим, савремено ће се заборавити имена оних људи, који прогласише крај цркве и хришћанству.

Какав би природни закључак могли извести из тога? Такав да црква није саздање човековог ума. Свако произведење човековог ума, има извесно време свог суштества-вања, — оно се ограничава извесним временом, — дошло време, и оно век изгубило свој значај, пропало, изгубило се. Црква не би била то што она јесте, она не би могла остати хиљаду година — непоколеђивим здањем, кад не би била саздањем божијим, саздањем — које посеб у себи живот вечности.

Књига, извесна под називом „дела апостолска“ прича нам, да су у своји ученици Христови испуњили Духом светим свише, који их задању новим животом, њиховој вери саопшти нову радост и увереност, њиховој нади ново постојање и свепобеђавајући силу; охрабрио их је и учини способним да јавно изађу са проповеди о Исусу Христу, и пре почну да обраћају ка Христу народе, које се и сада продужава. Тако је произишла црква! Такав је био почетак тог новог царства, ког њој цар на небу, господство — у душама човечанским, оруђе — реч закони — љубав! Ово царство, од самог свог постања, па до данас управља се снагом Духа светог, која проница и обновљава све одношаје земаљског живота, уравнова и примира све противоречности и несамогласности човечанских друштава, утаманује, или се бар стара да умекша жалосна слетства чевечног самољубља и његовог господства на земљи, и све до једног свезује саиузом мира, који се узви- шана над свима благама земаљским.

Црква има богату историју: она је се подвргавала различним превратима, она је тесно везана са судбом светске историје и проходила је ту судбу заједно с њом. Но од
самог почетка свог па за цело време свог суштаствовања, у суштини она се није измењивала: та вера, та надежда и љубав, која је била душа за хришћане првих векова, опредељена је мисао и живот будућих поколења.

Век апостолски представља нама се наиветнијим — не зато што фантазија наша тежи к томе да прошлошт окуружен поетском дивотом. Не; ми имамо наиверије писмење податке, који нам јасним бојама представљају каква су апостолска времена. Тамо су јасно описане греси и слабости, нису није сакривено нити увеличано, па опет — и као по невољи, душа наша, тежи к тој прошлошти. Ово није лажни романтизам, који се не може успоредити са историјским истином, — ово је факт. Ово је наилепше чувство у нашој душе, чувство истине, које нам казује, да је црква божија, у та удаљена времена била много чистија и невинија. Но што је у доција времена, како се њенов првоначелно чистоти придружило много које чега што је не истинито и не чисто.

Књига дела апостолских у кратким цртама и представља нам цркву каква она беааше у прве дане свог постанка; но те кратке црте, тако су јасне, и таквим сјајним бојама нацртане, да нам она представљају у своју пуноћи религиозан и наравствени живот првог хришћанина, и опомену нас да се с тугом сетимо тог растојања које нас одели непроходим бездном од њих. Први хришћани останеједнако у науци апостолској, и у заједници, и у ломљењу хлеба, и у молитвама (Дјен 2, 42.) У множине, који вероваху ту нову веру, беше једно срце и једна душа (дсјан 4 32.)

Незнатноштво имања сведу своју философију, али није знало за истицу. Философија бећаше сумњива и не јасна. Израил је имао почетак истине у одкровењу, али дух формалне законитости убио је у њему и последњу искру љубави. Праведност његова састајала се у сахрањењу спољних предисавања. Хришћанство у лицу Исуса Христа, беше одговор на и једно и друго питање, иер је сам Исус Христос наивиши идеал истине и љубави. У њему се хришћани научили и једном и другом, они се научили истином вери, а сав живот њихов био је проникнут истинском љубављу. Љубав и вера — то је био нови живот, који заједно са Спаситељем дође у свет.

Први хришћани живљаху заједно, као једна фамилија. Пример таквог удружног живљења, дао је сам Исус Христос; он је живео међу својим ученицима, као отац у средини своје породице. Кад су седали за општу трезеву, он је домно, лебац и раздавао својим ученицима. Првим хришћанима, природно је било да задрже и сачувају овај начин живота. И кад је се њихова општина увећала до неколико хиљада чланова, они су се тврдо држали тог обичаја, и уколико се могло, сабирали се из посебни домаове, и седању за општу трезеву, тако као што се сабирају у вече чланови велике породице, који су се дневним — разнохарактерним пословима занимали. У овим сабрањима, читање св. писмо, и назидавању се поучима из њега; збор завршавању светом вечером. Хришћани првих времена, не гледању на религију као на нешто особито, чему треба посвећавати време у храму или неколико минута у кући, већ сав њихов живот беше проникнут молитвом и братским живовњем. Осем ових домаћих религиозних собора био је и други друштвени, на којима се читање Јеванђеља за оне, који на пољу стојању. Појавље, молитва, читање и тумачење св. писма, признање имена христавог — то је био почетак друштвених богослужења.

Следује додатак.
Остави нашега свештенства.

(Наставак.)

У новије доба иако се у нашој домовини води брига о том, како да је науком што брже и боље корачамо. Ово племенито предузете узноси сваки Србин са захваљивањем чланова покретања тога светог дела. Па пре-
ма томе, сматрамо да ће сасвим на свом месту бити ако речемо, да је крајње време да се и свештенству створи бољи положај, те да и оно снајније обухвати ову племениту радњу, и својски настане да свом позиву задоста учини. При садањем пак стању наши свештеника, да ли имамо права што више тражити од њих? Свештеник мора сам у персони да иде на њиву, тамо да вас дан ради и то не зато што жели тиме да се обогати, него да израни себе и децу своју. Ако такле хоћемо да су нам свештеници потпуни учители народа, онда треба народ да осигура свештеницима спокојан живот и лепшу будућност. Па онда с правом кад то учии може тражити да и они врше поднун своју учителску дужност, да не смећу ништа друго изван свога послрадити, но да се старају само о том како ће и чему учити народ.

Васпитање народа и по дужности и по лакоћи спада понајвише на свештенство. И другога лакше и пречет пута зато неможемо имати. Нико у држави и народу незауџима зато тако згодан положај као свештенство. Нема славе, крштења, веччања, сабора и т. д. нема куће, стана ни колибе где свештеник по неколико пута у години не дође, и нема Србина који из уста свештеника двоструко боље не прима савете и поучења, него ма од кога другога. Зато треба лица која се за свештени чин спремају јошт у школи добро научити, на што имају упућивати људе и чему и учити. Треба великом дати им нужди правац и упознати ји са великим обезззама и позивом њиховим за време, како доцничке неби у запару долазили, кад дођу бар у таке прилике гди морају своју обвезу да испуне.

Па зато би добро било примати у богословију само одну, коју целу гимназију сврше, а и сам систем садањег учења у богословији према потреби ваљало би тако удесити, да богословија у сравнену с другим училиштама не изгледа и даље као забачена и ако се доста синова
из свих источних провинција у њој васпитавају. То захтева време, то јашт, интереси цркве и народа, да што ваљанин и образованци свештеника добијемо, који ће мало већи значај давати свом позиву и делима, које врше.

Свещенци према положаију свом могу се мешати у исправку и оних хрјавих страна своји парохијана гди се власт према садањим уређењима неможе мешати. Они могу благодатан уливи чинити на све стране човека, обштине и државе.

О честитом плоду, који може донети добар свештенник утичући разним приликама на своје стадо, поред многих примера рад веројатности навешћемо један и то живи пример. У једној, недалеко од Београда обштини, хрјавим утицајем гнусни капацара, пре десетак и нешто више година могло се рећи да је стање већине жителя доведено било до зла бога. Људи се одали били нераду и лелеости, проводећи време у беспослечењу, и разним комбинацијама, о незрелим шпекулацијама, чему су већином наши људи наkloni. Из овог стања произашле су ове зле последица: сиромаштина, презадуженост, и мртво у свему. Ово месца стању бедне општине учини крај свештеник који дође у средину њихову. Нега ово стање своје пастве јако троне, те живо се лати тога, да их из жалостног и несрећног положаја извуче. У свему што је поштено и племенито и словом и делом предваично је речени свештеник својој општини, стављајући јој живо пред очи њену заблуду и штетне последице, које ће могу постићи. И ево какви плодови немореног његовог труда беху. Данао, та се општина, ако и мала броја, међу натоменије и богатије. Нико досада под судом и на робовању одатле небишае, ниначе се имање непродаде. Свачица кућа у том селу сада изгледа као пун каоцина. Но честити свештенник недоживи да у делу, око кога се неуморно доста година труша, и сам уживи слатка плода. Но и ако је он заменио овај живот с другим
бољим и вечним, спомен његов остао је у тој општини и остаће дубоко уписан у срцу свакога њена члана. Од најмањег детета као и од седог старца, чућете синову благодараност на труду свог доброг пастира, који их из заблудења изведе, и очува им домовину и имање, само својим лепим примером и обавешћајем.

Свештеник дакле према овоме може народу користити поред вршења својих дужности које га изкључиво вежу, јошт обавешћењем у обделавању земље. Свему што је добро, и иде у корист народу, треба да га свештеници уче. Сако поучење спада у њихову дужност. Али у исто време народ треба да осигура свештенике од ратарства, т. ј. да свештеник небуде принуђен из нужде приватити се за плуг и мотику.

(Наставите ће.)

Морална поука

O kraji.

(Свршетак.)

4.) Кои је крао, више нек не краде, него нек се труди чистиу добро рукама својим, ј) ето ја каже апостол. Поштену се труди, колико ти силе допуштаиу, сабирајући плодове трудова својих и употребљавајући их како на своју сопствену тако и на својих ближњих ко- рист; свагда избегавају беспосленост, који учи многим несрећама, сједователно и крађи. Труд је између остalog једно од најбољих средстава да се развије у нама чуство уважења према туђем имању. Ко се труди, тај уме ценити и своје сопствене и својих ближњих трудове и плодове. Он лако може представити себи, како је велика несрећа, кад кога покраду, и свакога, кои туђе отима праведно сматра за зликовца.

ъ) Ефеес. 4, 28, —
5) Напослетку могу се многи уздржати да не краду, 
кад им се живо представе последице крађе казни времене 
а по преимушству вечне. „Отац Зенон путујући кроз па
лестину, и уморивши се, седе да мало поиђе код једне 
баште. Угледав у башти краставац рекне му похако: уази 
један краставац на једи, иер шта он вреди? Но он одго
вори свом помислу: „краставац подвргавају се казни; зато 
испитаи себе можеш ли поднети казни? Затим и свет дана 
стаио на жару, и кад га иезар измучио, рекне сам себи: 
немогу да подносим казни, а затим свом помислу рекне: е 
кад неможеш, немој красти."
Ако се лопов не реши напред да ће поднети казну су
размерну намишљеном преступу, онда он нетреба одма да 
приступа к делу. Нека он промисле најпре о горким по
следицима крађе, о губитку части; даље о томе, што ће га 
мрзити и презирати, сви, што ће мораћа права изгубити, што ће 
истеран бити из друштва, и о многим другим казнама, ко
има закон подвргава лопове. Нека он представи себи, ка
кав ће немир и очајање, какве ли мuke осетити у својој 
савести у последњем тренутку свога живота, кога ће, се
живи ићи се својих дела, морати рећи: „Ја сам био немилос
рдан према заповедака ближњих: једног сам свукао до голе 
коже, отео и последњи грош, од оног сам укао коња а од 
овог хлеб, неколико дечице учинио сам пуким сирочадима, 
убиши им оца, када је бранио своје имање од мене." Ако 
се лопов и сакрие од људи и загуши глас своје савести, 
од суда се божиет нигде не може сакрити, иер ће праве
дни Бог свакога по његовим делима наградити. А осуда 
која очекује отимаче туђег имања, грозна ће и немилосрдна. 
Свети апостол Павле свима нама изриком каже: невери
те се, ни лопови ни хаидуци, царства божиет невеле наследити *)
посрбо

М. Алексић.

1) Достепаматна сказ. о подвижничестве Св. отцев стр. 99. § 6.
2) кор. 6. 10
Желели да напишемо штогод о угарским Русинима, ми бирамо за наш предмет једно делце, које се тиче више њихова црквеника него ли грађанска бића. Нема сумње да Русини умегу угарским народима и у грађанскому одношају не заузимају важно место у Историји; али како ни је досад још ни један историк обелодано тачно и научно живот угарских Русина с те стране (историјске), то најосмо за прече заузети се око питања у ово доба, по доказима неколико писаца, које је већ осветљено већом или мањом тачношћу. Тим више што имамо и саставе (дела) у рукама за овај мах, који нам могу служити као средства за достижење ове цели.

Бацитши општи поглед на руско 1) насеље у угарској, не можемо да угушнимо у себи чувства сажаљења, што узбуљује у нашем срцу бедан положај Русина у садашњем времену. Тај старо седелачки народ, који се одавна настањује и одомаћио, проникнут духом поштења, има га доста на број и прекалено трпљењем најтечих терета, живи и сад без каква значаја, уважен као напредак у грађанском животу. За ње се нико незаузее у цели да му унапреди народи живот и уреди општи благоставе. Он као да је остављен на воли судбини и да служи тако рећи туђим народима као саепо оруђе без свести. Он живи у 1. века Жупанија: марморашкој, угочкој, берешкој, унгској, шаршкој, епишкој, земљињској, абаиарској, борщодској, торњанској, гермерској, сабаљачкој и сатмарској, а дели се на две љепархите: мурачевску и привешовску и по издању њихова

шематизма (адрес-альманахов) 2) брої 600,948. душа источне вере. У последњој важној епоси, у епоси државног преображаја, овај народ није ни толико успео и обратио на се пажњу, те да од његове стране, ма једно лице заузме место код министарства, које би радило и заступало његове опште интересе. А од других народа и области има и неколико лица, која заузеше у министарству нижа звана, на их и досад отправљају, док од руског народа нема баш ни једнога.

Пређимо дакле сад ка ослабранији избраних предмета, који може да нам разграничи у неколико истински питање и о грађанском положају угарских Русина.

Унапред спомињемо читаоцима да смо намерни ограничити се ове јединим историјским обастишима о унини, али недотицати се сасвим њенога догматичког значаја.

Може бити да ће нас когод запитати, зашто не пре- гледамо историјски појав унине и код осталих аустриских Русина, као на прилику оних што живе у Галиции? На то одговарамо да су дела довољно разширене од наших писаца, које се односе на нашу руску цркву што постои у Русини; па по чеме је галичанска руска црква састављала дуго време суштаствени део наше отачанствене цркве у јужној Русини и делила с њоме сву судбу, то је и историја галичанске унине као што држимо више или мање позната руским читаоцима.

Но сасвим је друга ствар са руском црквом у угарској. Колико ми знато, наша отачанствена црква не беше ни кад у тесној свези са руском црквом у угарској, иер је од ње одела независношћу ових двеју држава. С тога држимо за корисније да саопштимо публици наше обианење о Унини угарских Русина али, са цељу да пре свега означимо њихово црквено стање — а тиме такође да расветлим довољно њихов грађански положај.

2) (Адресъ — альманахъ) о првої ќепархиї 1856. а о другої 1857 г.
По мишљењу свих историка мукачевска ђепархија, броји се у најстарије источне цркве, које су у угарској основане.

Признајући мишљење многих писаца за праву истину, који тврде, да је источна црква у угарској до на измак XIII. века надмашала бројем латинску, ми не можемо ни посумњати да не још у првом веку хришћанства у угарској суштаствовала мукачевска ђепархија. (Наставиће се.)

НЕКРОЛОГ.

Свећеник Врњачки у округу Крушевачком Х. Евтимије Поповић после кратког боловања 28. марта ове год. упокојио се.

Свећеник Болковачки у округу Рудничком Јлија Поповић после дужег боловања 9. маја ове год. преставио се у вечност.

Іеромонах манастира исписнуће св. Савве, Руфиј, 21. маја год. преселио се у вечност.

ОГЛАСИ.

Матија, јакон манастира Јована во іеромонаха, а монах манастира Вујица, Јосиф во диакона 21. маја 1869. год. рукоположени су.

На вдову царихину при цркви Врњачкој постављен је капела исте царихине г. Тодор Поповић за дјеиствитетан пароха.

Г. Савва Поповић досада привремени парох на царихини Трстеничкој, постављен је за дјеиствитетан пароха на исту царихину.

Г. Аксентије Симић, у округу Рудничком постављен је на вдову царихину при цркви Болковачкој за привременог пароха на исту царихину.

ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ.

Г. Милан Стошић велико купац из Печке окр. београд, поред многих већих и мањих прилога, другим црквама чивених, поклонио је ово дана нашем манастиру Боговађи иједан велики сребрни али позлаћен диван крест. — Ова побожна душа само за израду реченог крста ван купљеног метала дала је 2833. гр. чар. златару. — Овим се боголубивом приложницу нашега св. храма од стране целога братства изјављује наитоплија благодарност. Α.
Има ли кога у богомољи овој, а да достојно не поња всележан значај данашњег празника? Гле, та иоште не беше ни грануло на истоку сунце, а већ, загрмела првиће, зазво- нише звона, те зову верне на молитву, зову да се покло- не смерно светлом васкрсењу Христовом. Србин је одан вери својој, у њој живи, рад ње јаде трпи; од ње очекива спа- сења народу своме, ускрса боље прошлости своје, те пун лепе наде — и данаске хити светоме храму, да на јутрењој мо- литви и он са слугом олтара божњег гласно запои: „вас- крсење твоје!“ хити, да види и целина ускрслог Христа, да види и сведочи, како свештеник са крстом у десници махом отвара врата црквена, као анђео божи негда, што је надчовечном снагом отворио гроб Исуса Христа.

Служе службу српски свештеници; народ их гледа, — гледа у светле одежде обучене, гледа их, где се грле и љубе у знак братства и слоге, гледа и прати побожно сваку мо-

*) говорити М. М. Панчић епомоћ. проте Жабаљског,
литав њихову, гледа и диви се, јер — широм су данас царске отворене двери.

Какав је дакле данас празник? и шта значе управо речи: „Христос васкрсе!“

Исус Христос, цар царева, тај узор савршенства човечанског, јавља се данас у небеској слави, први пут, сила као Бог, грешном свету; јер то је онај дан, кад је Исус по чему страдао и распети се дао за грехе наше, растрао узе смртне, устао из гроба и јавно се својим већим, т. ј. јавно се светим Мироносцима и апостолима, а чрез њих и нама, па још и свима онима, што ће некад за нама имати доћи.

Апостоли пак, та првенчад науке Исусове, видећи Га и по смрти живи, примише и Духа светог, силом којег после победише свет, и у најдаже крајеве васелене пронашаху име Христово и јављаху свима ускрснула Господа. Потом дакле и ми, ако га и невидимо данас очима телесним, то научени вером православном видимо га очима душевним, те верујући радујесмо се, и здравимо речима: „Христос васкрсе!“

Са Адамом још дође грех у свет, а са грехом смрт, — грех и смрт дакле владају до Христа са светом. Ум у људи беше промракен, беше роб стидним страховима обузеног срца. Човек ограничен на времени живот, предавао се телесној наслади. Без наде у бољи и вечити живот, и лишен љубави и милости божије, бојао се човек смрти, те у телесном животу гледаше, да накнади оно, што му не достајаше у душевном жиważу; једном речи: страх и сукњенирне владају срцем, глупост и незнане умом.

Човештво као што видите дакле, до Христа осуђено беше, да патећи љуто каће претачаске грехе. И Бог је трио и дуго гледао, како се човештво у глибу незнане и умног робовања ваља. —

Каштита је мери навршила, патња је Бога ублажила, те смилован се једном на род човечански, посла му у облику
његовом сина свога, да се роди, трпи и умре, те тим скрне и последњу клетву са човека, а потом славио из гроба ускрене, и новим животом својим бедном доселе човечшту, к новом и вечном животу код Бога отвори пута.

Бог хтеде да ове наисавршенни произвед створења свог, ту наивернију слику самога себе, те нам и после за ото сина свог, једнородног, Исуса Христа. Исус се по вољи оца свога, као обећани Спас рода човечанског, да би јаче извршио намеру божију, изволи оваплотити, т. ј. прими тело и облијак човека, али прими уједно и грехе његове, које је мукали и самом смрћу опрати валао. Исус даде се вољно понизити, предаде се мучењу, би раство а истом и положен у гроб. Но не потраја дуго, а по обећању своме, трећи т. ј. данашњи дан устаде силан из гроба, узнесе се небу и седне од десне страна Бога оца свога, да по заслузи вечно награђује или осуђује живе и мртве.

То је дакле узрок, драга браћо! што данас један другог здравимо са речма: „Христос васкрсне!“ на то је и главни узрок, што нас данас видимо млоге у богомољи овој; иер по значају своме, данашњи је дан, дан радости и душевног весеља, дан општега ускренућа васелене, дан поповљен уснеме вежног и новог живота нашег. Заиста је ово празник божије славе, празник душевног благовања нашег. — Сирома је лепшее, богати светлије но обично одевен. Старо и младо, болно и здраво, дошло је у храм божи, иер све је весело, све у души задовољно данас. И сам старац, који је већ једном ногом у гробу, не страши се онога часа, кад ће у њега положен бити, јер зна, да је оа гроба баш засидало сунце вечне слободе, те га и сматра као нуждан прелаз у нови и бољи живот. Па и сам храм божи другче но обично изгледа, лепше је украшен. — Сиаина се светлост ето по њему просула од горешних свећа, а све у знак славе и победе науке божанствене, победе видела над мра-
ком, истине над лажом, правде над неправдом. Свештеници ето посвикане црне одежде, знамење туговања и сете, па- тње и страдања, знамење — мученичке смрти Христове; те обукоше беле и светле, као оно анђео божи, коме лице све- тло као муња, а одело бело као снег беше, кад ие над гробом огласио ускрслог Христа. Да, па ето и саме отворене царске двери iasco сведоче данас милост божнку а радост душе наше, иер то ие знак, да нам ие за свагда ускренулим Господом отворен пут к вечном милосрђу божијем. Тако да- кле драга браћо! слави црква наша данашњи дан, па тако и ми у њој православни Срби.

Али на жалост није свуда таке црквене славе у наше браће, није таке свечаности у свих православних Срба, као данас у нас. — Но немоите мислити, да су та бра- ћа наша заборавиле на свети закон свој, погазила час- нога крста. Боже сахрани! иер и они у Христу гледе душевног Спаса свога и њима іе тврдо у грудима заса ђена жива наука вере православне, тврђе можда, него и многима од нас овде. Та јаdni! тога ради баш, што тако хране своју веру православну, што іе чуваіу, као зе- ницу ока, као остарела маїка њедине своје што чува и што с њиме воли и умрети, него без њег живити, тога ради баш подносе тешки зулум од Турака, старог крвника час- нога крста.

Тужна та браћа наша, то іе несрећна раїа, што и дан данас љуто каје косовске грехе. И они негда сретни беху — слободни, силни и славни; одавно іе то било, они га ја- дни и не памте. Песме само и приче, што од колена на колено иду, знаду за оту срећу; іер пет скоро столећа іе тому како Србин на Косову паде, а с Косовом му паде и сво добро овога света — паде слобода и слава народа. Ох, колико іе пута већ од онога кобног доба несрећних по раіу ускрса било; у ускрсу Христовом гледао іе он и ускр-
са слободе своје, но што се већма њему радовао, сне га је већма клети душман немилице гњечно.

Бедна раиа, шта данас она ради? како слави ускрс свога?

Место да у храму божију пева, проводи јадна раиа и данас још ускрса свога у мрачној тамници. Заман се окреће, заман тражи брата по Христу и крви, али опет не може а да потмуло не прошапуто: Христос вакрсе!" Тужна је раиа у сужанству своме оборила главу о злом удесу, о прошлоз ђерци својој, - мисли и стрепи, моли се и нада, да ће и њој ускрснути Бог. Но зинуше прангиће са бедема турских, дадоше од себе сапмтна гласа: рајо, тујежна, рајо, ту си роб! Роб... роб... шапушта раиа, па... докле? Помену Бога, прекрети се, и — темпи ланци, што му окинаху од глаци изнурено тело, зазвечаше, зазвониш те тужно, и — на глас ето отвараїу се већ тавнича врата, те царске двери у рајном храму, улази у тавницу мрка погледа тавничар, таи раїц срећеник: носи у десници свођу а у левој нещто хљеба и воде, но толико само, како ће и онако напаћени сујан једном на тле пасти, да никад више не устане...—"Ускрс је данас, на морам да те чувам, да се како не обнедеш раю! јер велики је то празник, знаш, ускрсао је Бог, па треба да се причести само, тужна раио!" чуиу се поруживе речи изазвекег тавничара.

Тако дакле једна раиа — и сад окована у ланцу — проводи ускрса свога, а нето столетни стражар боде га и сад као Јуда Христа, бије и чува му гроб његов.

Но неће дуго потрајати, а грануће сунце на истоку, и — указаће се весник слободе, таи анђео божи, послат од Христа, да развали гроб, и ускрсне сужња турског, ту бедну раиу, мученика Христовог. Стражари ће од ужаса подати доле и побећи безобзирце завичаиу свом, да причау старом каїафи чудо чудеса!! На гробу раїном изнићи ће дрво хришћанске слободе, животворни знаци часнога крста.
Но покушаће и опет турски апостоли, да иош иедном по-
ходе гроб роба свога, да запитаиу, где му ие раиа? „Њвести,
зак но коста“ одговори ће им анђео у белу руву огње
вита лица, амин.

**Опис манастира Дужи и Тврдоша у Херцеговини**

У Херцеговини у данашње време находит се иош десет
православних манастира, у којима се свршава служба бо-
жња и живе калуђери. Осем тога находит се у њој и 15
разрушенних манастира.

Манастири, који се находит данас у Херцеговини у це-
лоści њихови: Дужи у Требињу; Завала у Поповом полу;
Житомислићи у Дубравама; Добричево у Зарићи; Коси-
ереу у Бањанима; Пива у том истом крају; Малинска и
Биела у Дробњацима; Довоља у Колашину, 1) св. Троица
у Пљевнима или Таслиджу. 2)

Бавећи се у Србији и Аустрији, ми смо приметили, да
тамо (шта више и сами православни Срби) готово ништа не-

---

9) Онаи опис манастира Тврдоша и Дужи у Херцеговини напечатан је на
руском језику у „Сборнику“ г. Хилфердинга написан је г. Николајем
Дучићем архимандритом, који је више година проживио у том манасти-
ру и добро познат ка прошлим и садашњим стањем његовим. Ми смо
уверени, да већином шега света слабо ја име о злодом стању тамо-
шња наше браће и њиховим богомолама у којима они изричу толице своје
молитве, крепећи њима своју измучену душу и удаљући се у Бога и
његову правду на да наступити бољи дан за напаћени народ српски
и свете храмове божње, који су више пута неверничком руком безесе-
ћени. На зато оваи прекрасан опис по мајзнатним манастира у Херцеговини и
саопштавамо нашим читаоцима, те да би се колико толико у-
познавали са стањем манастира код наше браће херцеговача, који су не
када били тако величанствени и славни.

1) Последњи калуђер живи у том манастиру, био је изтерен Турсцима
прошле године. (Прим. превођ.)
2) У колашинцу налазе се иош два манастира у целости, но они су опустели.
манастир св. Аранђела и Добраловина или св. Борђа. Манастир светог
Луке у Нискињима, који је разорен и опустио за време Омер-пашиног во-
шеваша на прву гору 1853. год.
знаиу о тим манастирима у Херцеговини, па зато желимо да их опишемо у колико ће могуће боље и тачније. И тако да одношемо од манастира Дужи.

Манастир Дужи налази се у средини једне невисоке шумице, која је израсла на каменитој земљи у растојању једног и по сахата к западу од вароши Требиња. Он је с три стране окружен високим камењем и сувом шумом, а с источне стране пред њим шири се лепа пољана покривена густом дубравом. Његов основ не односи се времену српским царевима; но он је знатан по својој свези са манастирем Тврдешем, лежи од њега на западној страни у растојању 3/4 сахта на ријеци Требишници, и сад је разрушен. Ево како ће се то догодило. Кад је венецијански Дуж ис- терао турке из которског залива, они су се преселили у Требиње отевши од хришћана њихову земљу и домове. Они су разрушили тада многе цркве, а неке су обратиле у цркве. Али манастир Тврдеш несу могли одма заузети, једно због његовог згодног укривеног места положаја, а друго што је се у њему тада нашло вишо од 80 калуђера зимајући искушенике и слуге. У њему је увек живео митрополит. Тада су турски Турци сазидали кулу изнад самог намастира, и кад су се настанили у њој, почели су чинити калуђерима свакојаке увреде и пакости, само да би их истерали из намастира. Седам година трпели су сиромаси калуђери свакојаке увреде и насиле; и напослетку доведени до очајања, оставе стају своју обитељ заједно с митрополитом Саватијем и побегну у Кастелново. Тамо они су дозволенjem Венецијанске републике обнове цркву и сазидају манастир Савину у 1695. год. Неки старци, који нису могли сједовати за њима прешли су 1708 год. из Тврдеша у Дужи и живили су као пастри. После њиховог удалења, Турци су заузели Тврдеш. Но у тој истој години Венецијанци почну нападати на Требињске турке,
а ови видењи да се не могу одржати у Тврдошу разнели су у васдух и цркву и намастир.

Тврдош је био најстарији храм у Херцеговини. Предање народно сведочи да је ту намастир сазидан блашчаствивим царем Константином и мајком његовом Јеленом. Ондашњи старци причају да кад је цар Константин са својом мајком путовао из Рима у Цариград, то је дошао у Стон (Stagno) у Далмацији, и заповедио је да се тамо начини црква, где је се доцније за време српске владе народила и епископска катедра. Одатле он је се упутио на Попово, и основао је тамо цркву Завану, после Тврдош у Требињу и напоследку Добричево у Заричи. За тим је продужио свој пут кроз Херцеговину, стару Србију и Бугарску у Византију.

Имајући данно жељу да напишемо историју манастира Дужи, ми смо били врло обрадовани, кад смо нашли у једном старом рукописном зборнику, који је одвише стар, пошто је пренешен у Дужи из намастира Тврдова, кад су се кадућери пресељавали, сведеће казивање:

**Извештаји обнове и спорук људи претрипана**

**Св. Атанасија и Митрополита Венделя**

**на законе како је**

**1270**

Покеле Господи Бога синовома црквенима на всяко лето Флестестовати ња са вики ако весте стежити и си доста биски принести Господеики Бога суновом потлагава се вк оцрененис њих грехопадени. Се оуко ведеше скети апостоли и кошноанци вици прфдне наме посленима на помощь и благоцеству лешицам нашима шки молитоком, и в денешних посмям шки милости и покланянем гркхати се њих свих греха опадени уже оготокити и оучисленати благи цин и магола маголци: приде ко мне ко си тробождаше се и испраивенени и аз оукок ко нас науучите бо со в мене шко блага и кратка испиратал сердцем, кзмета иго мо на себе и
научите се иго во моє благо и гръкѧ моє лько есть и симъ окръжете покой дѣшамь вашимь и достойннб бѣдnamese оусилия ваги глаза: іже придете благословъ ъца моего наследите оутокованое камь царствіе ъ сложенія мира, въълькахъ во се и въджеахъ нагъ и болан и въ та- мнннн и поскпнннте мѣ и послѣднннте мѣ симы шврази спо- добит се вѣлаки богобожннкнхи христианинъ въннти въ радость Господа скроев; сенѣ ради оукedoхомь йаки и прѣ- жде насъ викии боголюбники Христины сѣ слѣнше землѧнна добрѣ оустроише и симы невеса пришврктоше по глазов вълженаги пророка и боговѣдца Давида, вължена можъ ма- лыси кесь дѣнѣ и паки йаки милости нами ъшннннте грѣ- си си вѣдекси и ми грѣшнн поташихомъ се сз помощью божией и пречистѣ богоматерѣ и шнокихомо црѣковъ оус- пнвннія прескятнє Богородици іже есть въ Трѣбноо прѣжде ъ шенкннна възвѣнена благочастивыми царомъ Констанн- тиномъ с материю Еленою и тѣмъ многими дѣнѣ шкетшалы вистѣ въ крѣмѣа злаооатичнѣ ереснихѣ царѣхъ и обнокленна ви сѣй рама (такм) благочастивимъ и трѣдооувниковыми кралемъ стѣфанымъ сирѣчь Милоснѣнъ проумѣдка Нѣмани стѣфани милотоичаги симѣона при каесенскѣнномъ ми- трополитомъ кир Василеѣмъ, игумѣнъ Евеннымъи сж иже- ми сквщенчннцы и прахослѣнными боллари и касѣнъ хри- стини и тѣ зѣтитори скетаги сенѣ храма и оуписцмо оу сипомѣннна насъ слѣдѣннхъ скетомоу съмѣ храмѣ, и еще благословихомо ишѣ кой боголюбивъ христианинъ изколитъ оу- писти се оу си скете храмъ грѣчисте, да се поменѣ на пракаетъ црѣковъ на летѣры и на вѣчернѣхъ и на оутре- нахъа и на иныхъ скетихъ молитваха да іхъ поменѣт Гос- пода Бога въ царствіе невсеснемъ сж Абрамомъ, Исакомъ Иаковомъ и сж касѣнъ прахеднимъ сж си вѣкѣ и ка боудѣ- ци ъ Христа Иисускъ Господѣ нашемѣ емѣ же слава сж ъцѣмѣ и сыномы и прескетиимъ дохомъ и нинѣ и присно и къвѣки вѣкокѣ аминѣ.
И још смирење молимо по наса викшима старејшима кз светом з села храме бисеросветеним митрополитом прф.-подобницим архиенаритом брдемо преистемо и кз си свешеним иконом митрополитером и диаконом и касемо чиноу црковном поминайте слажущих и милостиње приносци и добротворствах светонь храме се ма кз молитвама неленице се оусрдим и смирењем и са страхом вожием днз и нош не пристано да шкои (мака) полацима царство небесное слажеше ђица и сина и светаго допа са касем светими аминъ аминъ.

Истина, да и таи запис доцније унесен у рукопис, али као што се види из страна књиге „закона“ манастир Тврдош у Требињу обновљен и е био српским краљем Милутином у 1270 год. но његов основ припада много старијем времену, и тада век предање односило је основ тог храма цару Константину. Тим се обара мњење архиенарита Герасима Петрановића (глед српско Далмат Магазин за 1853 год.) да је манастир Тврдош сазидан Херцегом Стефаном који је живио у XV веку. Други навод, који побија вишеречено мњење, ми находимо у списку митрополита Трбинањких (који су имали своју катедру у манастиру Тврдошу) а који се находи у тој истој рукописи, одма за више упоменутим записом. Митрополита тих набројано је до 25 и неможе се предполагати, да би такав замашио број архиереја сменио се тако у течају само 240 год. које су изтекле од времена Херцега Стефана до разгорења Тврдоша; јер у то време није суштаствовао обичај ни код Срба, па шта више ни код Грка, да се без престанце мевају вла- дике, као што се сада ради у Турској због џенки рагуна; но и овде архиерен живили су у својим катедрама до саме своје смрти, или до дубоке старости, као што и данас бива то у благочастивој Русији и у кнежевини српској. Док су се архиерен бирали из средине народа они нису били као ови, који ми сада видимо у нашним странама, и који не-
старајући се о управи црквеној и о духовенству и просвети народној, него сами хараци цркве и намастире, гњече православни народ и духовенство, и старају се да униште све што је српско. (Наставиће се.)

Историја апостолске цркве.
(прерадио је руског Ђ. Живонић)
(Наставак.)

У животу древних људиа и незабогаца, хришћанска вера јавила се новом неком силом. Тешко је уго лежало на израилчанину. Сваки корак његов био је ограничен законом, и свако нарушење овог закона, било је у исто време и грехом против Бога. Ко је се могао похвалити да је он у свему испунио закон? Њих више, наивева тачност при испуњавању тога закона, није могла избавити човека од погрешака, а по томе и од осуде за грехе. Приношене су тако зване очистителне жртве; сваки су се дан повторавале те жртве у храму; али савршено очистити савест, и избавити се од обвинења — није могуће било. Писања пророча, била су испуњена предсказања о њиновом времену спасења. А међу тим, у продужену четири стотине година, уста пророка била су нема. Околности и положај израиља, с дана на дан посталао је гори. Да ли се неће скоро јавити обећана помоћ? Такве су биле мисли, које волноваху душу благочестивог израилчанина. Ако је се са овим жалосним осећањима и радостна нада придурила, да је то Он, Исус назарејски који је давно обећан људма, за ким су одавно уздисали и који се напослетку јавно да ће ту већ крај закону, да се испунила обећања, одкриле милости, врата спасења, пут к небу, — то какав преврат чувства и мисли морао је бити пробуђен у души ново-обрађених! Премда су вође народње
и распели обећаних Месију, но тим је дубље морало бити њихово покажање, и тим пламенитија благодарна љубав.

Свет незнабожачки дуго се ђево трудио да дозна истину но — бадава су му били трудови. Найплеменити и најспо-
собнији умови напрезали су се да би достигли истину и до-
стоверност; но њихови умствене закључци, све су се више и више колебали, и на посматку критика доцнијих времена савршено их ђе уништила, и у њих ништа више неоста осем сумње и неизвестности. Ми имамо много пишени спо-
меника и од појављења, и скоро после појављења хришћан-
ства. Ти споменици садрже у себи питања, кои ђа се инте-
ресирали свакога озбиљног човека, то су питања била о Богу и о души човековој. Но мисли философа, колебаху се исто онако као да ђа на бурном мору, — они се трудише да дознају истину, али немогању ђе наћи, па шта више, најпростије истине — за њих ало беза ђу доступне. Овакав положај, био ђе врло несносан за сваког озбиљног мисли-
оца. Душа човекова хоће поузданост, и жудно чезне за истином. Шта више, и онда, као човек сврне са правог пута, он тражи истину, и неће да се умири док ђе не нађе. А баш нарочито то време, било ђе неисписано заблудама. Свуда су се ђављале варалице, старајући се да извуку за се корист из тих жеље за истином, па су старији заблудама само прибављали нове. Апостол Павле карактерише то време у ком се налажашем тада незнабожачки свет, називајући га временем без Бога и без наде. (Ефс. 2, 12.)

Тако ђе то било. Но неможе бити ништа жалостније до то, као човек лишен наде и у садашњости и у буду-
ћности. Наравно стање незнабожачког света, достигло ђе до крајних граница деморализациje. Апостол Павле у по-
сланици својој к Римљанима са ужасним бојама прега та-
дашње стање незнабожачког света. (Рим. 1, 26 — 32.) Мо-
гло би се помислити, да ђе наравно негодовање строгог хришћанина преуvelичало тадашње стање покварености, али
само у том слуčају моглиби се тако мислити, кад им не би имали кометаре незнабожачки писатеља — скоро на сваку реч апостола. У животу је господствовао дух самољубља и низких удовољстава; шта више најблагороднији умови, нису се могли уклонити од заражене безнаравствености атмосфере у којој су они живели.

У тако време јавља се хришћанство са својим новим истинама и новом наравственосту. Какво је се туди морало да отвори поље за размишљавање! Какво ново одкриве о суштини и вољи божиої, каква иасна представа о назначењу човека и о путовима који су водили истинском спасењу! Какве су ту морале искрснити нале за будућност историје света. Све ове нове истине, које учинише потпун преврат у умовима младих хришћана, и произведоше у душама њиховим сили потрес, сливале су се у једно, — а то је вера у Исуса Христа, сина божиоа и Спаситеља свих људи.

Једним овим именом изказивана је сва нова религија, у овом једном познању заклњачавао је се сав поглед хришћанства.

Ово ново животворно могуство хришћанске вере свуда је ширило свој уплив о хришћанству, не само да је било новом религијом, — оно је у исто време нова наравственост.

Нови дух проникао је све човечанске одношаје; но неразрушао сопље стране, обновљавао је унутарњу. У овом се састоји велико дело хришћанства: оно не произведе никакву револуцију, већ је постало наравственом реформом живота. Сила која је произвела ову велику реформу — то је љубав.

Такво ново наравствено могућство, до сада не беше познато незнабожачком свету. У апостолској цркви, ми видимо општину верујућих, којој љубав беоаше душом. У њих је било једино спре и једина луша, и нико од свог имања ништа не називаше својом сопственосту, но све у њих веше
опито (секонд 4, 32.) Под овим се неразумевао спољна опшност имења — почетак комунизма, већ дух слободе, љубави кога је уравњавала све противуположности.

У животу незнабожачког грађанског друштва господствала је насиљница противуречност. Жена, то најнежније створење, кога од звера прави човека, беше потлачена, деца бачена на произвој судбе, труд се презираше, робове нерачунаху за људе већ ниже сваког скота. Хришћанство је све изменило, но не тим путем, којим иду ентузијазисте, који жедне за скором променом спољних околности, и који од једног зла прелазе к другоме, често још већем, већ путем унутарње наравствене силе новог духа љубави, који постепено уништава пагубна следства самољубља у човечанским друштвама. Заједно с хришћанством, почиње се нова историја за жену. Исус Христос непожаже никакве разлике између жене и својих апостола, и хришћани научише се гледати на жену тако да је она у свему равна поштовања као и човек. На децу је такође Христос полагао своју благосилајаћу руку, исто тако, као и на оне грешнике који су к њему долазили. До овог доба, труд се ни ушта не рачунаше, и шта више, гледали су на њ као на нешто што унужава достижење човеково. Исус Христос, а с њиме и ученици његови, освешташе труд сопственим примером, сви признађуше наравствени значај труда, и он поста општим доштовством човештва. Роб, шта више у очима најдостојанственијих филозофа беисше као неко одушевљено оруђе, и више ништа; хришћанство признађе тог презреног роба својим братом — слободним човеком.

У политичким стварима, хришћани упошетку не могаху примати никаквог учешћа; а то је зато, што је сва политика незнабожачка била проникнута духом незнабожства, и испареним наравима; но право више власти тек се определи као што треба хришћанством, које дишеш духом слободе, но слободе нове, која шта више, не беше позната ни
самим републиканским државама ондашњег света. То је — слобода, која се повиноваше вољи божиој. У то време, у људењском народу господствоваше револуцијони дух. Ова је се народ сведнако бушно и дизао против својих угнетача; хришћани на против, са емиреном њу трпише сва притискења, али на посветку победише.

Гонење на хришћане, наипре су подигнули и започели Јудеи. Од архијакона Стефана започео је читав ред хришћанских мученика. Јаков заведеов, први из дванаест апостола, искусио је то исто што и Стефан архијакон. Што је почео Израил, то је продужило незабоштво. Правитељство је подржавало народне заблуде, али негледајући на то, апостоли су сведнако проповедали и препоручивали покорност вишој слasti, и путем трпеливих страдања, они побеђише миp.

Историја апостолске цркве раздељава се на три периода. У првом периоду, црква се оснива у средини људејског народа, у другом распрострањава се међу незнабожцима, а у продужењу трећег периода, произишло је сјединење и јединог и другог народа, и историја основања цркве с тим се завршује.

Израил имађаше наипреже историјско право на посланство Исуса Христа, и прва хришћанска црква, сабрана је из људеја. Она је се свакојако старала да сачува свезу и јединство са израилом, и у колико се могаше, придржаivalа је се старозаветних обреда, а то је чинила за то, да не би огорчила против себе избран народ, и још боље укрепила свој уплив на њ. То је било време у коме се основа прва, црква, и главним дејатељем у продужењу тог времена јавља се апостол Петар. (Наставиће се.)

О стању нашег свештенства.
(Наставак.)
Свещеништво има велики задатак, и благо оної држави где се тај задатак онако извршује као што треба. За умно
развиће и ширење знања у народу, нема лакшег и пречег puta од свештенства. Књиге, новине, и високе школе про-
свећавају само варошки сталеж. Проста пак маса — сељак,
нарочито код нас који смо расширени сакат места један од
другог, где пријатељ својега пријатеља и суседа у нарочи-
твој потреби и о великим празницима тек видети може;
ту просвета тешко и са школом напредује, а камоли сред-
ством новина и других просветних органа. Земљедиелац но-
вине недржи, а ни читати њих неуме. Све дакле што зна, и
чemu би се научити могао то је од свога свештеника с ко-
йим је у најближем и најтешњем додиру, који му је све и
сва, у коме он наивечег поверљива има рад тога што је њим
и радосне и жалостне прилике подједнако дели.

Но рецимо да прост сељак и уме читати, и да му је
иошт и воља к томе пробуђена, постоји иошт једна доста за-
машна препрека на путу а наиме: што се код нас пишу и
превађају такве књиге, које врло мало користе сувремено
pотреби. Већином се издају романи, стихови рожданици,
обсење, премда се понека и користна књига јави, али и
она због ових првих које су све новине својим позивима по-
плавиле, тешко и с великим муком света угледа. У богатним
литературома можда би и поднети могло понешто шљама,
али у нашеи скудој и сиромашној књижевности треба пре-
ма ступњу развитка наше народу својим књижевним радом
припомрати сваковрено развиће и напредак. Особито ра-
tар треба да има шта полезно чути и читати, па и сваки
други. Садање наше економно друштво састављено из
стручних људи, даје лепу наду, да ће и код нас једном у
економном погледу корачити се даље, и да ћемо се јед-
ном од претопног начина економног отрести. Таквог рода
dела треба пуштати у народ како би се радиност и еколо-
мніа подигла на онај ступањ на ком у свима напредним
земљама стои; кад будемо богати без сумње ћемо се пре
и просветити моћи.

Сједује додатак.
Запитамо себе као је наш брат сељак, који зна читају, и зажело што целосно прочитати шта би му пружити могли из своје књижице? Ја мислим ако се тако дело Райћево о економији, Доситиево или чита Срећка десило, а ако не, оно би боље учинили да му ништа недајемо. Јер полеопише, нарочито за сељака да незна него којешта чита и дозна, а то је тога што није извежбан књижевном пољу да може поиедини цвет његов по мирису распознати.

У школи уче се деца читају и писаћи и рачунаћи, но као изађу из школе за две три године све побораве, јер у школи добивено знање не само новим не богате но и оно неповторајући изгубе. Зато се од стране садашње просвете власти и покренула живо учебна радња у повторним школама, из које без сумње по науку и знање морају по-ници повољни резултати. И ову племениту радњу обогрли су својски како учителји тако и браћа наша свештенци, који озбиљним заузимањем у овој години живо судељовање у овим живим расадницима просвете, и ако му је положај мучан и дужност озбиљна. То је један доказ нише, да је наше свештенство вољно и готово свима својим силама послужити свему што је племенито и што у животне интересе народа засеза. И као оно при овако скученом и жалосном положају свом на у напређевну свог народа ради колико би већма оно настало у извршењу свега што се од њега очекује, као би и његово стање колико толико побољшано било.

Без добри књига, ваљаних свештеника и учитеља, нема од просвете и напредка народа ни спомена. Све остало остаје само добра жеља оживотворена у слову али у делу не. Да се пак то постигне треба положај свештеника у то стање довести, да се ова звања грабе људи отличних даро вања и способности, те да се једном престану раучути за уточишта „сирћињ и оукотињ“. Торбарене и свакидашња прошња свештества неможе се никоме допasti, нити је оваи
начин живљења сходан духу времена, нерачунећи шта трпи мораја страна свештеникова отуда. Узмите само то, како ценимо и једно приватно лице, а некамоли свештеника кад он, била слава, заветина, даћа или весеље, зашао па богословљише и више. То је штетно за веру и сношење а стидно за сво друштво гледати онога, који врши најсветије дело измирени Бога људма; гледати свога душепопечитеља, да тако ђебрачи и до ада се унижива, само да прибави злеудна ужитка себи и породици својој.

Из оваког стања свештеног огледаиу се јасно сви поједини узроци који понеког свештеника одвуку с правога пута у вртлог страсти чиме заборави и на своје високо опредење. Па и с тога је потребно стање свештенства боље уредити како већег однака у томе неби било.

Да свештенство може сваковрсном послу користити ево још доказа за то. Свещтенство може својим положајем једну велику у слугу принети друштву у томе, ако према могућности помаже болнима, поред душевне утехе и другим целинлим сретствима. Код нас где лекар неможе свуда да доше пошто је један на цело окружење, где су сеоске куће тако разтргане, свештенство би могло својим учешћем могој браћи пре времена прекратити одлазак у гроб. Свещеник кад очита молитву болнику, и сада што год зна каже му да чини. А кад би свештеник и више шта учи и знао и кад би имао домаћег лекара и ручну апOTEKU, он би могао и више добра својој пастви учинити. Поред молите вог душевног подкрепљења казао би му још како ће се лечити. Овде није реч о великим болестима где и наивештнији лекари једва налазе помоћи, него о мањим и таковим из који се друге опасне болести рађају као терзема, врућина и т. д. које би се могле с мањим одклонити само да му је имао ко казати да пусти крв, да не ииде и не пије што је противно као што то бива већином по селима. Чим се ко разболе одма навеле понудама на по-
кварени желудац разним вођем а наивише црном кавом. Ово све бива из великe љубави и зебње према болном, а незнаїу да би му много више добра учинили каж би га на мирку без понуда оставили. Свещеника би у оваквим приликама сваки радо послушао, а свакоме је сељаку кућа свештеникова близу, и сваки свештеник радо ће казати и сељак биће признателан своме свештенику кад оздрави. Ту потребу или боље рећи нужду сватиље су моте држа- ве па и наша Србиа, те се у богословији београдској предаје ученицима који се за будуће свештенике спремају „наука о чувању здравља.“ Ову потребу могли би дакле најбоље подмривати наши свештеници дотле, док небудемо срећни имати у свакој општини, или бар у срезу, по јед- ног лекара, но и тада свештеничка помоћ у том погледу држимо да неће бити сувишина.

(Наставиће се.)

О СЛИЦИ ИСУСА ХРИСТА.

Једна права слика нашем Спаситеља снимљена је с једног врпе- за на смаранду, по заповести цара Тиберия врезаном но из бла- гаинце константинопољске Цар Турске пошле га папи Инокентију VIII уиме одкупу брата свог, кога му тада хранили бежу заробили.

Схемијући извод (испис) као доказ даје ова слика истинита преведен је по латински из историје писцама онога доба.

Цубло је Лентула у оно време заповедник (намесник) у Јудеи писао је сенату и народу Римском схемијуће:

„Ово дана поиави се један врло добредетелан човек по имену Исус Христос који је њиф међу нама и кога суиверци (поганци) за пророка нетине смаратију, а његови сопствени ученици божњим сином називљу. Он подиже из кртва, лечи од разни болести. Човек повећег и лепог стаса изгледа поштована достојног, тако да кога види и волети га и бојати га се мора. Кога његова има боју познану дозврело лешњика (кестенства) до близу ушну глатка, одатле напред коврцаста, преко плена лепрашајћи се и више источне бои по обичају назорењана, на средини раздељена. Чело му је врло
отворено и глатко, лице чисто и без бора, лепо са пријатним румени. Но и уста скоциена су без якаве мане. Брада је доста јака са бојом који одговарајућој не одвеч дугачко; његове су очи плаве (сине) іасне и живе. Тело му је лепо скоциено и чврсто, руке су му и рамена са размерна. Кад укорава страшан, и у опомени благ и пријатан, говор му је умерен мудар и скојдан са достојанством позеном. Ни ко се не може опоменути да га је, да се смее видео, много пак издала су га да плаче. Човек који својом особотом лепотом превазилази све синове човечанске."

преписао из једног приватног писма

А. Илић.

Историја хришћанске Цркве.
(Наставак.)

VI.

Смрт Јакова Зеведеова. — Затвор Петра у тамници. — Чудно његово ослобођење.

(Дијел. Апост. гл. XII.)

Јудеи, који нису примили веру, гледали су са јарошћу на брзо распрострањење Христове науке. Цар Јудејски Ирод Агрина, унук онога, који је поубијао Витлеемске младенце, желећи да угоди народу, заповеди да се ухвати један од апостола — Јаков Зеведеов, брат Јованов. Против њега се нашао лажан сведок, и апостола осуде на смрт. Свети апостол спокојно саслуша пресуду, и једнако говорио о Христу. Његово јуначко спокојство, његова непоколебљива вера, тако су поразили лажног сведока, који га је привео на суд, да је и он сам прешао у веру Христову. Кад су апостола повели на смрт, тужилац падне преда њ на колена, кајући се за своју погрешку и молећи за опроштаи. Свети апостол, загрливи га, рекне: "буди спокојан, сине мој, буди спокојан, иа ти праштам." Тужилац исповеди пред целим нарodom веру своју у Господа Исуса Христа, и био је каз-
њен заједно са светим епостолом. Њега је тако брзо по-
сле обраћења у веру стигла смрт, да није ни успело прети-
ти се. Но ми морамо овде приметити, да је црква сматра-
ла мученичку смрт за име христово у равној сили са крп-
штењем; она је назвала мучеништво крпштењем крвљу.

Ирод, видећи, да су Јудеј одобравали кази Јаковљеву,
ухвати на скоро после тога и Петра и затвори га у там-
ницу. Но по чем се приближавала Пасха, тоје он одложио
кази његову; а до тога времена заповедио је да га строго
чувају. Ово баца у ту гу све верне, и они сад заједно стану
молити Бога за спасење Петрово.

Већ се приближавао дан, одређени за кази Петрову.
У ови тог дана Петар, окован ланцима, спаћао је спокојно
у тамници између два војника; друга два војника чувала
су врата на тамници. Хришћани, покривени тугом, нахођаху
се у дому једне хришћанске жене и молаху се Богу за
Петра. Наиеданпут — у пола ноћи, чудна светлост освети-
тамницу, и анђео Господов, пробудивши Петра, заповеди му
da устане и да иде за њим. У јести ма спадну ланци с
руку и ногу његових, он устане и пође за анђелом, незнајући сам, да ли је то на јавни или у сну. Они прођу по-
ред страже; гвоздена врата, што воде у варош, отворила
су се сама; они изађу на улицу, и Петар види, да анђе-
ла већ нема с њим. Овде он позна, да га Господ чудним на-
чином избавља. Петар похита брже у дом, када су се уче-
ници често сабирали на молитву; то је био дом Марије,
матере једног ученика, кога су звали Јованом Марком: тамо
су се заиста још молили Богу, па и ако беше врло касно.
Петар куцне у врата; служавка чујући глас његов, обраду-
ио се и отрићи да јави госпођи својој, да Петар стои пред
вратима. „Немо се бити, то је сигурно анђео његов,“ од-
gоворе они, не верујући служавки. Међутим Петар је иед-
нако куцко у врата. Напоследку пуста га унутра, и сви
верујући с чувством радости и благодарности ка Господу са-
слушају приповедку о чудном његовом ослобођењу. Одма извести о томе и Јакова и сву браћу. Петар пак, оставивши Јерусалим, отиде на другу страну, проповедајући свуда путем слово божије, и призивајући људе да се покажу и крсте.
Кад су идућег јутра видели, да Петра нема у тамници, отвори се велика вика. Ирод, у ђарости, заповеди да се казне стражари. Но његова сопствена смрт беше већ на прагу. Наскоро после ослобођења Петровог, одпутује он у Кесаригу ради светковине која се држала у част императора. Тамо су дошли били посланици из Тира и Сидона; против којих је Ирод био огорчен. Ирод, желећи да доведе посланке у удивљење својом раскошношћу, прими њих торжествено: Он седне на богати престо у изредном оделу од србног ткања, које је заслепљавало очи присуствујућима својом сценицом. Кад је Ирод почео говорити посланицима, народ и окружење прокрила су му реч усклицима: „то Бог говори, а не човек.“ Ирод радо слушао те заскаве речи, но наједанпут анђео божији порази га изненадном болесњу, зато, што је се он погордио и није одао славу Господу. Близу стојећи изнесу га из собора, и на пет дана после тога, он умре у ужасним мукама, изведен будући црвиња.
Каквим се чудним начином у ова два догађаја јављају сила и помоћ Господа, на помоћ његовим верним слугама, и на страх онима, који против њега устали! Апостол Петар, верни слуга Христов, затворен у тамницу, окован ланцима, осуђен на смрт? Мислио се за њега нема наде на избављење; и нема где да тражи помоћи. Но Господ је увек близу својих верних и рука је његова снажна. Он чудним начином ослобођава Петра, и изненада враћа га његовим пријатељима, који су га жалили и молили се за њ. Одма затим ми видимо Ирода у сцениности земаљског величанства: окружен богатством, славом, њега славе и преузима. Но он се погордио, он је заборавио на Бога, и гони
верне слоге Христове, и за то его рука Господова изненадно поражава ужасном казни. Какав живи пример за свакога од нас — да не клонемо и не очајавамо у време беда и напасти, и да се не гордимо кад смо у слави и благовању! Нема тога бедног стања, из кога нас не би могла рука Господова избавити, ако ие само зато воља његова; нити пак има те висине, на којој нас не би могла поразити свемоћна десница његова. Судба ие наша увек у руци божњој; свуда и увек дужни смо старати се да сачувамо радост и силу надања и смиреност која ие Богу угодна.

Петар после ослобођења свога, предузиме нове трудове. Књига Дела апостолских мало већ напомене о њему; но из црквеног и историјског предања, знамо, да је он за неко време управљао Антиохијском црквом, да ие проповедао у разним пределима мале Азије: у Понту, Витини, Кападокији, био ие у Вавилону и у Риму, где ие његов ученик Марко, под његовим надзором, написао на грчком језику еванђеље своје. То ие било, као што се држи, у 45. години после рођења Христовог. Свети апостол Петар проповедао ие нарочито Јудеима, а апостол Павле — незнабошцима.

„Пећине“
(или Катакомбе.)

Књига, коју издаје Катихета гимназије београдске ћакон Живојин Јовић — готова ие. Ми се радујемо, што ие ово лепо делце угледало света. Ово велико тим пре, што ие то књига, коју слободно можемо дати у руке и старцу и младићу и старци и девојичици; јер ће и једна и друга врста људи наћи у њој за се лепе поуке пратећи у њој живот и нараве првих хришћана. Па зато ие препоручујемо у опште читајућем свету, нарочито онима, који се занимају васпитањем деце и желе да им поред свог устменог ка-
зивања могу дати што од књига на прочитање. Књига је по уверењу издаоца, штампана у повише комада него што се јавило уписника, па зато може и сад ко за жели ту књигу добити само ако оправи 10 гр. чар. Новци се могу слати право на име издаоца књиге или овом уредништву.

Уредник.

ОГЛАСИ.

У епархији Неготинској догодиле су се сљедеће промене:
Станоило Ћурић учитељ Рођевека рукоположен је 26. Априла 1869. год. за ђакона, а 27. вет. месеца и године за свештеника и постављен је за пароха на новообразовану парохију Рајачку, у окр. Крајинском.
Василије Трифунов ђакон и учитељ школе Алексиначке рукоположен је 26. Априла 1869. за свештеника и постављен је за ка- пелана протоиереја Заичарског.
Исреј Илија Миховић капелан протоиереја Заичарског постављен је под 28. Априла 1869. год за прв. пароха на новообразовану парохију Глршки у окр. Црноречком.
Марко Пешини свештеник Пирковачкиј у окр. Књажевачком умро је 5. Маја ове године.
Иован Сисић свештеник Глрски у окр. Црноречком умро је 11. Маја ове године.

"БАШТОВАН И ВОКАРСТВО."

Књига је готова, и сада ови дана излази из штампе, које се г. г. Уписивацма знања ради јавља, па ако би који још желили имати ову честиту књигу, која нас поучава у каламенку воћа и неговану његову везци нека се наволи извештај протокола печате цена је 6. гр.

10. Јуна 1869. год.
у Београду. Никола Пенић,
поштар.

ШТМПАРИЈА НИКОЛА СТОФАНОВИЋА У БЕОГРАДУ
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЈА.
издаје и уредљује ректор богословије против Николе Поповић.

БЕСЕДА

Ученицима свршеним курс науке у Богословији.

Сврши се рок вашег васпитања! Надајте под којима ви досад живете уклоњени су. Од данас ви ступајте на стазу, по којој нете ићи већ сами како који за добро нађете. Весело се ви растајете с овим заводом, у ком тихо протекоше четири године вашег јуношеског живота. Ал не мислимо да би то весеље проистицало од туда, што се ви већ једном ослобођавате испод надзора свог доакошњег начаљства, пращате једном на свага од тешкога труда науке, — од труда, коме се већ немислите враћати више нигда; што вама предстоји у напредак сабирати само једне плодове радости, уживати задовољства и весеље сваког рода. И сачунай вас, Боже, подрејати у себи такве мисли!! То би значило, да васпитање ваше није вас довело до праве цељи, да су позимови о дужности човека грађанина остали за вас несхватљиви, да право опредељење човека хришћанина ви не само ни сте поняли, но што ће љуш горе — поняли га насиви наопаче.

Садашње време развило ће неома много лепих поимова до којих долажаху одчасти и пређашњи мислици, али не
како не јасно и тамно. Једно из брода таквих поимова то је слобода дејствовања. Глас о овој слободи допирао је иако и до вас. Но ви сте и сами имали прилике поверити се, како често наопако решава то питање о слободи неопитна младеж!? Младим људма чини се по кад-ки да је сваки поредак, који спречава наглу вољу човекову — противан његовoj слободи: пажљиви надзор најближег њиховог начаљства чини им се као какво сувишно туторство, које само дави и стеже душу у прсима; законита захтевања — као каква деспотова вољa; каштиге — као нешто што насвим неподилази под сувремени поиам тако зване човечанске хуначности и пр. и пр. Но од данас ви морате бити на чисто са тим незрелим поимовима. Слобода је лепа ствар. И ми нисмо противници праве слободе. Па ако хоћете и само хришћанство спрема и зове нас к слободи: „Врв сунц ве скокодит, вели Спаситељ, коистине скокодни бъдете“ (Ioan. 8. 36) „Идже Дух господњи — тё скокоди вели апостол (кор. 3: 17). Слобода дејствовања предполаге простор за дејствовање; а пун простор могућан је само у пустињи. Но ми не живимо и не можемо живљети као какви дивљаци у пустињи. Ми живимо и можемо живљети само у друштвима. А да би сваки посебни члан друштва могао имати извесан део слободе, иавља се потреба да буде неки поредак у друштву, т. и. да се разреде дужности и определе границе њихових одноша. А где је поредак — там морају бити и блестители поредка. Па зато је једне стране надзор, с друге — послушност... Је осталом вама се ово неговори сад први пут, и напомињући ово — ми смо само хтели наспоненути давно већпознате вам истине. А напоменути их, сматрали смо за особиту дужност нарочито сада, кад ви стоите на межи живота друштвеног и државног, и готови сте већ да коракнете ногом на ново за вас поприште. У заведењу нису ваш тако страшне погрешке, па ма оне биле и против самог начаљства, јер
ненуку за собом тако важних посљедица. Друга ие то ствар у животу друштвеним или ти државном! Там се и мање погрешке дубоко записују, и намте се дуго и замного; а није их лако ни заборавити, иер скоро свагда вуку за собом хрђаве посљедице.

Што се тиче вас лично, — ни и не мислимо да би ви и — када могли пасти у погрешку у новој служби вашој због недостатка поима о реду и послушности према наредбама; ђер то би био ізаван доказ, да сте заборавили на свој позив, да сте чланови онога сталежа, коме ие и био и биће свагда у животу главни наслон закон и послушност према закону. У осталом и сам живот и нови погледи ваши, који ће вам се издана на дан све саинац при свакој радњи вашој отварати, — иош боље ће вас уверити, како ие важан у животу поредак и строгост у вршењу закона.

Но младим људма, који излазе из нашего завода пред-стои друга једна опасност, у коју често падају многи; овим хоћу да кажем то, да већина наших богослова имају детински поглед на науку. Дете учи не зато, што осећа потребу и корист од науке; оно учи зато што мора. Научио је свој урок, оно забацило књигу па се игра. Овако се нешто догађа и код појединих наших богослова. Изашао из школе — на свршно науке. После школе већ га ништа више од науке не занима: ни успех просвете до кога долази наука; ни жива питања, која покреће сувременост, на ни сопствено његово благополучије, које би он без сумње могао очекивати од даљег и непрестаног усавршавања. Он се заустави на том што ђе из школе изнео, а неће ни да зна, да никаква школа нити ђе могла, нити ђе примала на се ту бригу, да преда човеку сва знања, која би му била нужна за цело време његова живота. Школа само тек развија природне способности, даје по најбољи правце, снабдева основним истинама и правилама, приучава труду, наспитава љубав к истици, и развија вољу за умствено и наравствено
занимање. А даље? — даље оставља току самог живота. Па зашто да ови млади људи не продужавају своју науку и даље по изласку из школе?! Прекратити ће са излазком из заведења зар то незначи у самом делу доказивати, да се љубав према истици није нимало коснула срца њихова, да се они нису ни упознали с њеним лицем, да ће цељ школе која се старала да им омилли науку промашена. Но смели се ово допустити и гледати у садашњем веку, кад и најпростнији сељак зна, да ће просвета први услов, те да човек заслужи и поштено име и поштену дужност?

Да рекнемо, да се већина може обићи и с олим знањем, које је из школе изнела . . . Но и ово би смели рећи тек онда, кад би ко непрекидно повторавао и разаштавао у себи добивена школом знања. У другом случају она би скоро изчезла па и сасвим излетела из памети.

Данас је у моди, реч напредак, и ово није нова реч за вас. Ал и ову реч преокрећу и тумаче различито. Људи с умом слабом и рђаво васпитани, готови су рећи да се цео напредак сатој у том: кад ко ружи и грди све оно што је старинско, кад виче на све и свакога без разбора; кад тражи и изналази у свему само једну хрђаву страну, на кратко: кад све хоће да подкопа и опрчи па и само небо. Код вас је поиди о напредку, безсумње, чистић и правилнић. А најчистић и најправилнићи биће и остате онаако се ви у делу просвете ни наимање не зауставите већ ради среће своје и дрштене будете ишли с науком све у напред, па у напред.

Наравно да овакво идење у напред, захтева iaku волу, напрешавање, труд. Но у томе се баш и састоји право опредељење и цељ човекова. И живот у који се сад улазите није ништа друго, до борба и подвиг. И ако би ви друго-иаче мислили, то би са тим уницили и себе и своје васпитатеље. Не забаве вечне и весеља свакидашња очекује вас, већ дужности истинске и важне које тражу од вас ми-
с.и, љубави на спрам ближњих својих, самопрегорева и пожртвовања на корист општу и оних, који буду вами поверени. Но и ово тек напомену смо а и немислимо да би било међ вама и таквих, који би што другче мислили. На против ми смо често слушали како се неки од вас жале, што ће дошао тобож у онај сталеж, од куда он неће моћи служити онако у корист општу, како би му се хтело и како би могао кад би био у другој школи и у другом реду људи. Но ако је іош код кога остала та зебња, тај нека се свечано опрости са њом. Ни један сталеж, ни једна друга школа неби могла тако рано увести вас у већу и опширнију друштвену радњу нег што ће то учинила наша школа. Пред вама су отворена врата два пространа поља: ту је дужност учитељска, дужност свештеничка. Шта може бити веће и примамљивије за друштвени радника од ове две дужности? Деца и народ? једно садаћи, а друго потом грађани. Дакле и будуће и садашње поколење у вашим и рукама. Од вас зависи да створите домовини ђуде — у пуном значају ове речи. Да, вама остаје само оправдати сад у жи-воту те наде, које на вас налаже школа и друштво; а што је главно, никад незаборавити какав треба да буде према својима млађима начелник, — и притом начелник хришћански.

Оваквим мислима наоружани, оваквим правцем опасани опростите се ви с овим заводом, па онда смело очекујте да вам завод на ваше „с Богом“ одговори: „с Богом пошли! Наши беасти, од нас изађоште, наши сте. “

---

Опис манастира Дужи и Тврдоша у Херцеговини *)
(Наставак.)

Ево тај списак Требинских митрополита.
Здј митрополити манастира Требиња митрополита: Висарион, Иоана, Марка Василија, Иосафа, Иосафа Симеон, Василија

*) види опис манастира Дужи и Тврдоша у број 15 настира.
Логина, Максима, Макариа, Силвестра Арсениа, Јеврема, Саватиа, Стихвана, Нестриа Авсетниа, Стихвана 1) Филипа Мелентиа, Рухфима Евтимиа, Симеона, Симеона.

Браћам се к манастиру Дужи. Док је Тврдош био станиште митрополита и калуђера, они су држали у Дужима стадо с пастирима, и тамо је живео један калуђер. Црква је била у Дужима, но врло мала и без сводова, и служила је само за околне пастире. Покрај ње наодио је се један ред негоших јединаких келија на броју шест, које су биле покривене сламом. У таквом облику био је манастир Дужи и до 1748 год. кад су у њему нашли уточиште и неки старци из Тврдоша. Познато је да су у пршлом столећу хришћани трпели наивећи притисак од турака. Турци ни под којим начин не би дозволили Дужским калуђерима, да покрију своје келије плочама. Но 1748. год, у Херцеговину дошао је неки Осман паша и калуђери плативши му добро, измоде од њега дозволе, да покрију своје келије, што су учинили те исте године. Па као што је манастир Дужи и новосазидани манастир Савина, који се налази близу Кастелново, и сазидан преселивши се калуђерима у 1695 год. заједно са митрополитом Саватијем; то оба та манастира састављали су може се рећи једну братију, и до дана данашњег међу калуђерима обе обители суштаствују братска осећања.

Манастир Дужи је преиемник Тврдоша био је од самог почетка свог општежитеља, и заузимао је прво место међу манастирима у Херцеговини. Калуђери дужски штовани су за своје смирење, братску узајамну љубав, и за знање читања славенских књига (другог више образовања они нису имали, као што га у општем нема и до дана данашњег у Херцеговини.) У следству тог особитог поштоовања, које су они заслужили, из њихове братије бијани су српским патријаршом пастири за цркву Херцеговинску. Тако

1) Заним тај као што ће видети састављен је до разорења Тврдоша, јер име последњег митрополита Саватиа у њега није унесено.
патріарх Атанасіє у 1759. році поставив їє Дужеког ієромонаха Аксентія Паликуну за митрополита Херцеговачкого. Грамота о їєговому поставленні сачувала їє се у Дужекому манастирі.

Ево кратких відомостей тхі грамоти!

Атанасій милостію божію православних хрещених пекеських, всіх се речовъ, болгаровъ, поморя Далмацию, Босию, Хрватскую, овох полкъ дбнал и церковя Илірика патріархъ.

Іже не изречені и вождственыхъ смотрієніе, ко громниць скатъя славами виши землі въкимъ достояніемъ чиномъ постъ.... и т. д. Такоже оуко епархіи Элхолмской и Херцеговачкої недаликъ швдовквей: и тао шоврклящемося Христіанствъ: безъ своегъ законная пастро съя нынъ изволись дбъ скамою; и намъ нышъ ко присъдованій катедрі нашей подлежашыхъ архіеревей: изврахомъ можа на сие: словомъ дбломъ и добродѣтелен домстъ: честнѣшаго Ескарха Аксентія: благочестіемъ и добродѣтелію красавцемъ и ко книга лктх: постриженіка съя ко иноческой чинъ; ко еуг скато нашенской швители Требина: по тыхъ возведена виква ко степень діаконіческа и скащенства: при скато починапелъ митрополитъ Аксентія, тоеоже епархіи достойнъ степени со въкимъ благочиніемъ и должностію доселъ ко монастыръ и къ сей забералъ: шкоди ва слёжвъ стопила пресъ: Господина митрополита добръ вослѣваго, и пренемъ иакъ достойна ко еуг Ескарскому слёжвъ швравлялъ: егоже ми исковихомъ и шерктохомъ вси единъ согласівше вити сея благодати и дара достойна. Сегъ ради возможнѣ рѣки съ призываніемъ благодати прескатали дбъ произведохомъ еуг на прекрастельных степени друхереста: на кишеречьобъ епархію захолмскому и ерцеговачкомъ: а имения на надлежаша кадилки.
преподобный, членич; плевел: никшичкей, цернички, фочанскей, любинскей, столачкой благослови мостарской и деман............

Того ради благочестиво чада сыноек смотрел апостольская церковная священники и миряне, кназови и кметови, вбив межески пола и (женски) женствы: лице благословения нашего желаете оу животь вашему здраво и спасение, оу миро и оу благополучию, оу скоты и оу земли и оу скакомь вашемь напредъ, да имате ко въдма покарати се и подчинята се семъ своеымъ митрополитъ щасть благо послушанна чада своеемъ родителю, и щасть ради своею-мъ владыцъ ........ и должна за жизнь вър и за недержание закона безъ роптанья и прекословия издадите. Въдма и знамя троды и подсиги своеего пастира колико за каса полагается и полагать надлежитъ: и не тачь то-лико но и оумреть за ваша одержание благочестию подобаетъ емвъ: и тако Бога всевлажей да наставитъ вър и каса на кса дха блага ...... издае се ка митрополитъ ко-санской: сараявъ: атта миробитых 7259: въ копленией же Бога слова 1751 мца Гела 26 (подписа) „Атанасий кторий.”

Владика Аксентией имало и своеу резиденцию у Мостару, гдя ие умиръ у 1763 год. За щего говр преемника био ие избран Стеван Милутинович, кои ие иначе звао Мрконыч по село у кое ие ие родно, такоже ие био иеромонах Ду-жеского манастира. Постављен за архиепископа у 1763 год. он оставил Дужски манастир, кои ие за време щего говр постао митрополитомъ херцеговачком, већ ие ревносно посе-ћавао свою паству, облазени сву своему епархи и поуча-вайучи народ. Он ие умиръ у 1778 год.; — тело щего говр штује се у Дужима. Стеван ие био последњи српски митрополит у Херцеговини: познато ие да ие у 1775 год. српско на-триаршество у Печи било у кинуто, и земле српске под-чињене патриарху цариградском. (Продужиње ес.)
О стању нашега свештениства.
(Наставак.)

У досадањем говору нашем ми смо изложили по могућству какво је стање отечественог свештениства, казали смо и доказали, да је давно било време када је требало и стање свештеника, према имовном стању нашем народа, и потребама његовим поправити. Но пре него што завршимо овај наш чланак да видимо іошт и то: какви су предлози од стране највише црквене власти чињени за бољу судбу свештениства, а у једно — шта је и само свештениство непосредно у томе чинило.

На великој народској скупштини у 1858. години, државној у Београду, која је својим свесним радом принату успомену потомству оставила, седамнаест протоиереја и четири архимандрита поднели су скупштини предлог о побољшању стања отачаственог свештениства. Предлог овај од речи до речи гласи овако:

Љубезна Браћо!

Ми потписани у име своје и у ime осталог свештениства и т. д. молимо најпокорније народну скупштину, да с драгом вољом саслуша и к срцу прими што ћемо овде казати,

Спаситељ наш Исус Христос, кад је установио своју цркву, одма ио је приставио и стараће — свете апостоле а ови после себе оставише епископе и свештенике, и од то доба једнако траје тај чин у цркви и трајаће по уверенију Спаситеља док ће света.

Кад предци наши пре хиљаду и више година веру христову примише и крштењем постаће чланови православне цркве, онда тим самым примише и служитеље христове, као преко нуждне да им врше закон, и узеше бригу на себе: старати се о њиховом уживљењу.

За владе славни Неманић, наши краљева и царева, свештениство обојег реда т. i. мирско и монашеско, било је
много више припознато у држави нашој него данас, и с ра- 
ствењем благолепности цркве, раско ће и његово одликовање. 
Падом србског царства, пала је и сцена србске др-
жаве, и све српско благородство на поду Косову изгуби. 
Туђа рука истисну српску управу и пође нам туђин запо-
ведати. Народ оставши онако осамљен и обезглavljen тие-
шно се једино спасавајућом вером и био је духовенством 
руковођен у најтемиш годинама. Ово је овако било кроз 
пун 400 година и свештенство је, као што рекосмо, била је-
дина потпора народу у љушто невољи. У њима је народ наш 
налазио и брата, и друга и припада и страдалника; својим 
чином и званием они бише народу и учитељи и про-
светитељи и то све за малу награду, какву је кад сирота 
народ дати могао.

А кад је народ на ново припасавши оружје дане и 
ноћи проводио по становима излажући се опасностима, и 
што по кажу, главу у торбу метнувши, ни тада није одсту-
пalo од њега; него једни идосе по становима с народом и 
ту држаше бдение и молитвеница, други немогавши одољети 
срцу, борише се за једино с народом противу непријатеља и 
предњачише осталој браћи својој, а остали при манастирима 
и црквама служише свету литургију, држаше богомоље и 
обслуживаше по закону на дому заоставши народ. Видите 
браћо како је свештени чин, за време сужанства мо-
литвама тиешно народ! Видите како му не одказа своју у-
слугу ни у овим најоскудничим тренутцима! А било је у исто 
време и других лица нашег чина, који велике услуге наро-
ду нашем приносише и који по пословима народним идосе 
у Цариград, у Петроград и у Беч.

Кад се поче разведравати над нашим отечеством ожи-
вila и опет српска управа, и Срби се обрадоваше својим 
властима; а кад доби наше отечество независну унутрашњу 
управу, па затим устав и устройство, онда угледа земља 
правителство у пуном счислу. Сваком члану правитељства
одређена је плата, сваком чину по различним струкама опредељена је награда из касе: на сваког се имало призрена, исти сам он нуждан — само не на једно мирско и монашко свештенство, дакле само не на онај чин, који је свагда у главној мери нуждан па и нужднији него ма који други чин; само не на онај чин, који је свагда био с народом и у народу и кад други чинова није ни било. И тако мирско свештенство како је орало, сејало и уопште сав тежак посао радило под турцима, тако ради и данас. На тога промаља нужда, јер жива душа много треба а парохија то-лико недоноси. Док су монастири по нужди били школа за оне који желе ступити у чин свештенички, могло се и о мање трошак проћи, а сада много треба, па није ли принуђен тужити се власти за неиздан бир, или за неплаћање свештенидсства? није ли принуђен тражити бира и наплату за свештенодисства и од сироте удовице, која има ситну децу на врату?...

Но представите себи љубезна браци! како би то лепо и удесно било, кад би се целом духовенству знала његова известна годишња плата! кад би на пример, окружни процеари имали плату равну председатељима окружним, варошки равну члановима судова окружних а сеоски, који не живе као варошки о готовом новцу, могли би и мање имати. Тако исто и монастиром и то по велима до 600 талира а помањима до 200 талира! Представите себи, како би било лепо кад би се народу казало: да од сад нема ништа плаћати ни монастирима ни мирским свештеницима, ни за златење, ни за крштење, ни за венчање, ни за опело, ни за три парастоса у години, ни о славама за водицу, ни о заветинама за лицију и водицу, најпосле ни да вира давати неће. Духовенство би радо и весело чинило своју дужност, знајући за своју известну награду из касе, а тим би престале досадашње распред и парнице око наплате, престале би и жалбе појединих лица да је свештеник узео више него што пише.
у тарифи, и онда би се тек украсила она света љубав између свештенства као пастира народњег, и народа кво благочестиве пастве коју Господ наш Исус Христос у евангелију препоручује и т. д. и за које вас у име целог духовенства молимо препокорно, одзовите се овој прекој потреби! На градите извесном платом своје свештенство, осуђено досад на неизвестне приходе! Уздамо се да не ћете и од сад равнодушно гледати, како оре, сеје и све тежачке послове ради онаї, из чини руку закон примате.

И кад ие дао благи Бог те ие наше драго отечество ожи вело; кад ие дао Бог те наша земља доби своју управу, кад ие дао Бог те наша мила Србија стече унутрашњу не зависиму управу; кад ие дао Бог те наша подмлађена домовина доби своје устројство; кад ие дао Бог те европске силе подјемчише се за наша народска права, кад ие дао Бог, те народ негда сиротан жививши у колибама и кућицама кровном покривенима, стече данас лепе куће своје и доспе до приличног могућства, — када ие све то дао премилостиви Бог, шта мислите браћо, иели време промислити се о сталнои награди за свештенство монашко и мирско? кажите по души, иели право да само ѕедни служитељи светог оltара божијег остану на старом хлебу према толикои скупоћи? и иели лепо да само они ѕедини проводе живот свој у окудици и иадиковању? Судите иели правично, кад сви остали чинови у отачаству благују, да само ѕедино духовенство цвили као презreno и заборављено?

Сетите се да су на скупштини године 1842 посланици из десет окружића пристали били, да се свештенству одреди годишња плата. Зар ие самим промислом уступилена та част овои садањи скупштини, да то питање реши на задовољство, на радост, и успокоиње духовенства нашег у отечству а на своју и свега благочестивог народа нашег славу и хвалу.

"Помислите на Бога на судите право."  

Подпись од четири архимандрита и седамнајест протоіереа. 
У Београду 22. Декембра 1858. год.
Историја апостолске цркве.
(прерадио је руски Ђ. Живони)
(Наставак.)

Ведар ум и енергичан карактер — биле су одличите- дне црте у животу ап. Петра. Па и нову веру у Исуса Христа оживио је овим цртама. Он је и овде следовао првим упечатцима. Ово је било његово достојанство, а може
се рећи у исто време и његов недостатак. Једини је он био, који је у име свиху најпре исповедио веру т. и признао Исуса Христа као sina божиа, и ова његова вера би при-
мљена свом црквом, но у исто време, он се одриче први свог учитеља. Но тај част опра своие неверство или боље рећи — падење — својим сузама каћања, и из примера Го-
спода и учитеља, научи се смирењу и трпљењу. Сама благо-
дат божиа, преобразила је и изменила његову природу. Он је имао дар досетљивости. Он је био као неки орган, или преставитељ апостола, па је зато и избран као оруђе за основање цркве. Прва проповед његова, придобила је хи-
љаде последоватеља Христу, и млађана црква под његовим руковоством, наслађаваше се потпуним миром. Он је се све једнако трудио за садашњост, али није заборављао ни за будућност. Поглед његов био је устремљен к небу, и посланица његова к хришћанима, научава их, да су они пу-
тинци, да је ова земља за њих као неки кратки пут, који води к истином отацаштву.

Именом св. ап. Петра, почнење се први период цркве, и овај се период може назвати иудеиским; назначење њего-
во било је таково, да продужи свезу старог с новим. Даље сједује период цркве, и у том се периоду хришћанство одељава од иудеизма и ступа с њим у борбу.

Апостол Павле, имааше такову ретку природу, која се људима тек столећима дарује. У слабом и болесном телу обитавао је ватрени дух. Величанствени и проницаоаиући поглед, тврда енергијачна воља, скорост и не уморност у ра-
ду, биле су одличне црте у животу апостола Павла. Он је сву силу свог ума посветио релијији. Он до обрађења бе-
паше ревносним фарисеом, и заклетим непријатељем хри-
стове цркве, но чудесним јављењем Исуса Христа, он по-
стади један од најревноснијих проповедника Исуса Христа и покровица христове учења. Пређашњу своју погрешку против Исуса Христа и његове цркве, он се стараше да
загледи усрдним трудовима, — и заиста, више је се трудно него ма кои од апостола. Ако ко хоће да посвети свој живот ма каквом делу, и жели видети плодове од својих трудова у том трудном делу, он нек узме за пример живот ап. Павла. Шта он није трpio за веру у Исуса Христа! Три пута су га људе били штаповима самим нечувеним начи- ном (П. кор. 11, 23,) једанпут су га претрпали камењем и тако га остали, мислећи да је он већ умро. Незабожа- чко правителство затвори га у апсу; философи смељаху му се, он је претрпиво опасност и на мору и на суву; претрпиво је буру морску, и дан и ноћ борио се с бурним таласима мора. И чудо, све ове незгоде нису му смрле пут. Он је ишао као храбри војник да завоију сав свет своме Гесподу и цару.

Пут његов био из једне стране у другу, из вароши у вароши. Ап. Павле наивише се бављаше с проповеђу по велиkim варошима римске царевине. Из Сирине, он је оти- шао у малу Азију, и распрострањио Христово благовешће у тој страни — од Тарса — на југоисточном брегу Азије до Ефеса и Троје на западном брегу. Одавде пређе у Европу и прошао је грчку од Филибе и Тесалоника до Атине и Коринта. Но мисао његова одавно се стремљаше на далеко запад, он је хтeo да дође у Шпанију и тамо да пропо- веда слово божије, а тим да начини срсредејштем хришћанства на западу. И ниједну хришћанску цркву, коју он основа, никада незаборављаше, већ ју је свога носио у души својој и молио се за њу Богу. Желе тих цркава — желе су његове. Он се стараша о сваком члану цркве, исто тако као и о самој цркви; он унутарње свакоме сачуваваше и продужаваше пут свој; њега су воле сви, и он је се предавао свом трудном делу са свом душом.

Силу својих беседа он подкрепљаваше посланицама. Ни један од апостола није нам оставио толико писмене дела колико остави апостол Павле. Све његове посланице дишу
племеним духом, све посланице испуњење су дубоком ре-
вношћу, непоколебљивом вером и истинском љубављу. То
ие све она истина о Исусу Христу коју је он свагда
проповедао али с друге — нове стране. То су оне високе
речи које излазаху од срца и које смо ми слушали у ње-
говим посланицима, али су молитве његове свагда нове.

Апостол Павле уздиже нас на високо гледиште свеми-
рне историје, и тим самим, као по невољи принуђава да
много пространије обазревамо путове божеске и човечанске,
и ђарким бојама црта пред нама слику како ўе се развијало
човечанство. Апостол Павле, први написа крупним словима
tu nauku koju mi називамо философским историје, ovu цар-
sku nauku, koja se обрађује још од времена хелдерових и
Ленсинових. *

Он нам је представио борбу против духа лажних за-
кона и рошти. Богатство мисли, здрава лоштика, и орато-
рски тон давале су могућност ап. Павлу, те је он устању
био покренут и найенежније осећао срца кад је певао хва-
lu лубави; нико није певао лепше и прекрасније. Он го-
вори с филипцицама тако лепо, тако ласкаво и нежно, да је
само мати или отац у стању тако једном својом говорити;
он нежно зове Тимотија, — онако као што отац пред по-
следњим часом призивље сина свог да му још једаред по-
гледа у очи и да му да свој родитељски благослов. Незна
човек чему пре да се чуди читајући његове посланице, дал
енергији, или пуноћи ума, или богаству и нежности чу-
ства. Све ове црте, не даде Павлу само једна природа, већ
и благодат божија почивала је на њему. Бог је њега награ-
dio ovоликим даровима за то, што је он од самог рођења
избран био слугом божијим. Без тога, не би било никакве
користи: Павле је прошао земљу и градове на му се не би ни
чуло име нити би му остало трага. Може бити да би он о-
ставио славно име у талмуду, но у том случају, не би га

* *) To су била два философа.

Следује додатак.
остало човечанство благосиљало. природа његова не би се обновила благодару, и ум његов не би постао сосудом одкровеня. Дух Исусов учинио је њега великим, и благословеним.

Ниједан од апостола није тако љасно одељавао старе поетке од нових као што је ап. Павле. Старо је проло, и све је постало ново. Ове речи бесању девизом његовог живота, и с тог гледишта он разумљевао хришћанство и историју целога света. Ово ново — било је одкриће благодарју. Оно је учинило њега новим човеком. Пре он тражаше у фарисејству, и у тачном испуњавању закона правдање пред Богом, и мира својој душом, али то неналазаше; на овом истом путу он је постао врагом Бога и горителем Христовим. Он је признао, да га је на овом нагубном и клизавом путу спасла милост божња и таква милост која се ретко коме указује. Из овог сопственог опита, произишло је сво богословствовање апостола Павла. Жivot његов од ово доба посвећен беше проповедању о благодарју која беше противоположност закону. За ову истину, он је водио страшну борбу. Била је велика партаиа међу члановима саме цркве, која шкадијаше да задржи хришћанство у пределима људества и кад би ова партаиа победила, то хришћанство морало би представљати собом људејску секту. Ап. Павле уништио је ту партаиу, и спасао је велики значај хришћанства у васцелом свету. У овом се састоји његова велика заслуга. Прет- да је он умрло доста рано (било му је 60. год. кад је претрпио мученичку смрт у Риму,) али је он испунин оно зашто је и призван. — Мисао његова победила.

На римском престолу тада беааше Нерон коме беше суђено да испуни велики задатак у будућем, но он је савршено извратио своју природу. Он је попрекан крвљу матеру своје, т. ј. убио је матер, а тако исто и свог учителе Сенеку. Будалаштво, сластолубље и зверска нарав бесању главним цртама његовог живота. У његово време, Рим се
учини наивећом жртвом пожара какав још не беше у целоме свету. У продужењу 6 дана таласао се пламен над Римом као свиње море, и сав се скоро дим претворио у пепео. Мисао, да је Нерон био узроком тог грдног пожара врло се беше распространила, па и нема никакве сумње о истинитости те мисли. У гомили оних који су убијали и налази варош, били су и неки од слугу Неронових. И он сам са злобном радошћу гледао је са висине једне куле овај ужасни призор пожара. Да би какогод одклонио од себе ово подозрење, он почне обарата сву кривицу на хришћане, и они су били предавани наизверсом мукама и испитима; њих су замотавали у животињске коже, и давали их дивљим псима да их растречу и покеду; њих распињаху на крстове, обвијали су их катаранским платом привезивали за диреке у баштама нероновим, и они су светили његовим ноћним увеселенима у место бунтиња. По свој прилици, у време овог ужасног гонења у Риму, погибоше врховни апостоли Петар и Павле. Први као што ће познато, распет је на крст, а други посечен мачом, као римски грађанин. Црква у лицу ова два мужа изгуби наивећу своју потпору. Но ап. Петар једанпут за свагда утврдио њењу основу, а ап. Павле осигуро њену будућност.

У то време при облак пошаше се над Јудеом — Јерусалим бејаше близак свом падењу. Страни призраци неговешћавали су, да је ту (близу) суд божин. Притворно — полу-умни човек, по имену Исус у найвећем веселу на празник куцц, поче се из гласа дерати и оплакивати падење Јерусалима. Прича се, да у потоњој години пред падењем Јерусалима, баш на празник Пасхи, огромна бакарна врата на храму отворила се сама, и чуо се глас „вједмо одавде.“ Ова, и њима подобна предзнаменовања страшно су узнемиривала народ и предсказивања су велики ужас који имаћаше предстили избрани син — Израил.
Неколико година трајаше борба с римљанима у Гали-леи и Јудеи; најпре се срећа оружја склањаше на страну Јудеиа; али се хришћани нису зарали овим временим успехом. Сећајући се страшног пророчества Христовог о Јерусалиму, они оставише тај град, и удалише се на исто-чну страну Јордана. Судба Јерусалима реши се баш на зна-менити дан Пасхе. Више од милиона народа беше се са-брало у свети град. И у то време привукну се леђеони бе-демима Јерусалима, и опседну га. Са свију страна почела је се страшна битка. Римска храброст и религиозни фана-тизам, још више подстраживаше храбре војнике римске — ко ће боље да се показе у рату. У граду свирепствовање борба између партаиа, страх, и ужасан глад. Историја при-ча нам о ужасним бедама народа, од којих се читаоцу кожа јежи, и крв му се у жилама мрзне, — и сунце би дужно било сићи са вечног свог пута, само да не буде сведок тог ужасног призора. Један део града беше већ разрушен, но још упорестоваше храбри дух безума који се у храму затворени налагаху. У самој светини започе се крвава би-тка. Тада наста дан погибије Израиља.

Тит хтеле да поштеди бар храм, али — бадава, он није мого даље суштаствовати. Тит још иедаред уђе да погледи на светину, но она већ упламену гораше и рушаше се. Онај ужасни призор сврши се 10. Августа 70.-те године, после смрти Спасителя на 40. год. у онај исти дан, у који је био разрушен и први храм силом Навукодоносора.

Исус Христос, предказао је овај суд, и страшно се испуни реч његова: не остате камен на камену. Песници спеваће падење Троиц, историја изрази употресајућим цр-тама у памети потомства разрушење Магдебурга. Но шта значи Троиц и Магдебур у сравнену с Јерусалимом? Онде се жртве рачуњаху стотинама хиљада, и ужаси тих дана, налицаху на страшни суд божији.
Тада, а на име — после падења Јерусалима и храма, прекиде се и свеза, која сеђењаваше цркву са Израиљом. Сам Исус Христос уништи ту свезу; с тог времена црква иде самостојателним путом.

Јовану богослову би суђено да преживи све ученике христове, и највише да се потруди на пољу благовешћа христовог, Ефеес, где некада дејствоваше ап. Павле он избра за свој рад. По природи, Јован беше смирен; но у исто време, у души његовој скриваће се пламен, који се обнаружише подобно грому. Једанпут, самаринска варош некаде примити Исуса Христа са његовим ученицима, Јован, у љутини, хтеде умолити Бога, да пуши небесни огњ на ове недоброжелатеље. Па за то је Исус Христос и назвао Јовану сином грома. На присма Спаситеља, он је добио божанствени мир својој души, који се опажа у његовим сачинењима. Узиме и прочитајте ма и једно произведење овог апостола, и виће те подпуно разумети какав беааше карактер овог светог мужа. Нико небеше приближен тако близу к Исусу Христу као он; ни спрам кога небеше Исус Христос тако њежан као спрам њега. Пред смрт најмилите ускомене старца Јоване беааху о том, да је био учеником кога љубаше Христос. Он је био први од последоватеља христови, и под крстом на ком умре Христос, он један од апостола стојаше. Њега називају апостолом љубави, апостола Павла — проповедником вере, а апостола Петра гласачем наде. И заиста, живот његов беааше чиста љубав, љубав к Исусу Христу. Но љубав његова не прелажаше у границе њежности, у тој љубави свагда беааше ња строгост и озбиљност. Једаред он оде у бању и тамо затекне познатог ђересе — начелника Керинта, и каза га виде, он некте остати с њим под једним кровом. У својој великој пророшкој књиги, познатој под назовом „одкровење Јоване богослова,“ он светлим бојама слика велику борбу царства божија са кнезом таме (антихристом), и чини се
да овај призор ватром слика. У начину свог изложења, он се понајвише зауставља на контрастима: Сва васиона, и сви људи деле се код њега — на царство стетности и царство таме. Апостола Јовану љубљаху хришћани више него све остали апостоле.

Овом апостолу би суђено да заврши дело осталих апостола. У то време кад је призван био у број дванаест апостола, његова дејателност не беше тако велика. Јован имаћаше нарав тиху, и био је свагда ћутљив, но као па тријарх, он је диситствовао у Ефесу до дубоке старости. Дуго после његове смрти сачувана је успомена о њему као о првом па тријарху. У црковном богословљу он је исказао дубоке мисли свог узвишених духа. Он проживе читав век (столеће,) и пренео је цркву из апостолских времена у времена после — апостолска, т. ј. у век мужева апостолских.

У то време грозила је цркви велика опасност, која се открив у унутрашњости саме цркве. Устадоше необуздане умови кои злупотребише речи апостола Павла о слободи у смислу безаконости; да ови необуздане умови победишце црква би морала пасти. У ову борбу против ових лажних мислитеља би призван ап. Јован да се с њима бори. Он одклони ову опасност, истера из цркве лажне тумаче, спасе истину хришћанске вере, и поврати цркву пређашњи њен сторак. Но душом свог његовом учевња, беше живот Исуса Христа. Нико није тако дубоко проникао таине суштества Христовог као Еванђелист Јован. Он је писао после свију апостола; но писање његово било је тако дубоко и узвишено како нико ни пре ни после њега не можеде писати осуштествну христовом. Ми имамо три писмена споменика од овог апостола: Еванђелие по Јовану, посланке Јованове, и одкривење Јованово. Сва три ова писања живо се саједили с једно цело. Еванђеле учи нас вери у сина божња, у ком се закључава живот; посланци проховедају нам љубав, љубав која се је одкрила у Исусу Христу, а
одкривење његово да је нам нату кога се има осуштаствити у време другог долазка хрестовог. Такво је његово завештање цркви!

У лицу ап. Јована, умре последњи сведок од апостола. Од тог доба црква продужава пут свој без личног руководства апостолског. Но Господ и учитељ њен на небу, дух Исуса, који живи у њој на земљи, вера у Исуса Христа у срцима хришћана, слово истине, које служи њој светилиштем на таном путу њене историје, ево шта руководи цркву да она испуни своје призвание! А призвание њено — бити на земљи местом спасења у сва времена, и за све народе. Будућа цељ њена — да усаврши све верујуће. Имена ап. Петра, Павла и Јоване састављају три периода апостолске цркве. У њима су често виђали као неко пророчанство великих судаба црквене историје. Прва столећа и владичанство Рима сравњивали су с периодом цркве апостола Петра, кад наступи ресформација, тада су мислили да је наступило период апостола Павла, и на посетку, то време коме се ми приближавамо, старају се видети цркву апостола Јована. Да ли ће истих и ово сравнене или не, но ми знамо једно, — да су сви они у души носили једно име, — то ће име Исуса Христа. Њега су прогласили сви апостоли, пред њим су преклонали колена хришћани сви у времена. Он је исповедање наше вере, наше љубави и наде.

---

О унин угарских Русина.
(о руског.)

(Продужење из броја 14-тог.)

Ево главнићих доказа у корист мишљења, те да се виде да ап. прво битна хришћанка црква, која је суштаствовала у угарској имала више приврженika источне цркве него ли западне.
1.) Папа Јован VIII у својој посланици од 879. год. коју је писао св. Методију, називље га панониском архиепископом, а у посланицим од 880 г. што је писао папа Светополку у њој називље Методија архиепископом моравским. Из тога се може закључити да је панонија а садања угарска која је тада састављала део велике моравске, широм до дунава, била насељена хришћанима источне вере, који су спадали у стадо архиепископа Методија. А поврх овога сведочи Још и Пилигрин у својем писемену, које је писао око 980 г. да је у панонији осам иепископата, док се несу доселили маџаре. А особито се знађе извесно за нитранско, о коме говори такође и папа у горњој посланици.

2.) Две маџарске војводе по имену Булеч и Була или Булај хажу у Цариград за царовања императора Константина VI, где се и покрсте, а тај их је цар богато обдарио. Кад су се враћали у домовину они поведу са собом свештенике православне вере, да распространи хришћанство, и међу тима спомиње се Јеротије, које га је цариградски патријарх Теофилакто произвео у чин архиерејских између 933 — 956 г. И ако Булеча доцније одступи од православне вере но зато Була оста за целога века у православљу. Угарски кнез Геїза узе себи за жену Шарлоту хер Булаијеву — и роди у хришћанству с њоме сина Воїка, коме је наденуто име на кршћању Стеван — који беше први краљ угарски.

3.) Кад је 1046 г. букула буна, којом управљаше Ватића, па буде проглашен за краља Андрија I. који се крио по Русији од беснице немачке стране у Угарској, многи историци по томе тумаче да је и сам Андрија краљ угарски био православне вере. А имајући за жену Анастасију кћер Кијовскога кнеза Јарослава, он је обезбедно својим једноверницима слободно исповедање њихове вере коју тек што не беху истиснули из тога краја Немци и Латини, којих тако много беше у земљи угарској — за владе Гизеле жене Стевана I. и кћери немачкога цара Хенриха II. тако исто, као што
беше владе Петра, сина сестре Стефанове, која је пошла за млетачкога Дужда. Туровци и остали латински писци, који описују ову буну, називљу већом чешћу бунковнике иеретицима: А њом су частили привржените православне вере.

4.) У законским потврдама угарских краљева Владислава и Коломана, осведочава се јасно надмоћност источне цркве и њене дисциплине у угарској. Св. Владислав заповеда да латини, који се не би хтели придружити обичају маџара и исти месо првога дана месоића а међу тим ћели би први и други дан, ако не би хтели да приме најбољи обичај — нека се селе куд који зна а сво имење да оставе у земљи где су га и стекли. („Latini, gui consvetudini Nundarorum semex accomodare volnnt, iedest postduam Nundarie feria — 1 — a carnes dimittunt, ipsi vero adhuc fleria 2 — et 3 — a carnes comedunt, guo vovelunt vandant, pocunium antem, guamhie aeguisiverunt hic omissant Decret. 31.) Из тога се види да је за време краљева на св. Владислава био број латина тако незнatan да су их могли истерати из државе ако не би хтели да чувају поштено устав источне цркве и часни пост почевши од првога дана поклada. Док владаще Коломан наследник св. Владислава, био је народни сабор (1114 год.), на коме је закључено да несмешу љепископске жене животи на њиховим добрима. Види се врло добро из овога закључка, да у поменутои години још не беше изашла забрана да се не смешу женити свештеници у Угарској; у исто доба тврди се и то, да су се оци овога сабора управљали по правилама турскога васионског сабора. У тима се правилима прописује да се жењени свештеници не произведе за владике без договора са женама и са условом — кад се неки завладачи да се не састаје са женом својом. (Продужиће се.)

КОРЕШПОДЕНЦИЈА.

Г. Павлу Телечком свешт. у Срп. Наизву. Јасније кажите преко које поште да вам се љуће лист, и последњу пошту означите.

ЦИТАМПАРИЦА НИКОДЕ СТЕФАНОВИЋ У БЕОГРАДУ
Реч на празник светог Илие.

„Господе! омилио ми је становица твоја, и место насеља славе твоје.“ (Пс. 25. 28.)

Има је боље, што красније и Богу угодније него гледати оволико богољубавних душа у овом светом храму Божијем? може ли што пријатније бити, да гледати где толико побожни народ божије помощи тражи? може ли што милније за пастире духовне бити, него дочекати и поздравити толико сиљно стадо умно на молитви овде скупљено? Па рад чега смо се, браћо, у оваком темном броју овде данас искушали?

Скупили смо се, да прославимо празник светог и славног пророка Илие; признали смо њему на молитву, да би он топлим приносима нашим убеђен умилостивио Бога, који ће нам све оно дати, што од њега праведно молимо будемо; стекли смо се управ, да празник овај, као храм цркве ове седиште прославимо и светом пророку жртве благодарности и молбе принесемо; похвалили смо свети овој матери цркви, да нам она свој свети благослов подари; ступили смо у овај свети храм, као смерна, кротка и побожна деца ње-
жној мајци својој; стали смо на молитву с том светом намером, да одамо Богу божије, од њега примимо благодар и милост, а од цркве благослов, и опет се у средину домаћи и присни наши пуне утеже и задовољства душе вратимо.
— Ни смо дакле браћо! из какве хрђаве намере овамо дошли, него смо похотили, да сбуженој души лека потражимо; шта више многи од нас лека и телу траже коће с вером овде наћи по ономе изреку Спаситељевом: „вера твоја спасете те.“ Па кад смо дакле прибегли овом светом храму, треба да знамо велики значај светог храма.

Храм ие браћо, за нас оно, што ие телу нашем срце, иер као што од срца зависи свако кретање, делање и стање тела нашем, — тако исто налази свака наша духовна нужда одзива у храму. Тако ако ије ко тужан, — дошао ие у славу угодника светог; ако ие радостан — иде у храм да благодари Богу; иели ко намеран какво дело почети, — долази у храм да благослови нште; болест ли нас каква мори, — у храму се за здравље молимо; иел се родило дете — у храму прерађа се у нов живот; иесмо љ сгрешили, — у храму опроштение греха иштемо и зацело добивамо; коће и ко да предузиме пут — у храму моли за анђела хранитеља, да му сапутник и чувар буде; наипосле иел ко умро — испрати црква тело његово на покој; а за спасење душе његове моли се Богу. У општем, одакле се роди човек, па кроз цео живот свој, у цркви живот, њеним благословом предузима свако дело и у последњем часу свом добива опроштаи од цркве. Црква ие дакле за нас права средсреда и срце нашег хришћанског живота; па као што тело не може живети без срца, тако и прави хришћани не може осем цркве живот свој одржати.

Оваквим, браћо, осећајима као прави хришћани, стекосмо се и ми данас овом светом храму, славити успомену светог пророка Илије, и овде у лепом броју приступамо с

*) Овде се на тај дан 500 — 600 дрчешћује.
вером и љубављу светом причешћу, *) као вреду нашег душевног спасења. У храму смо се опет сабрали — у символу хришћанства, — и у месту благодарних средстава бо- 
жиних, ту смо се стекли, и донели по свећицу и таміана, 
као милу жртву Богу; но ако нисмо то с чистим срцем 
цуним љубави приели, бадавао смо жртвовали, ђер нит ће 
плам од свећице, нит мирис од таміана допрети до престо-
ла божијега. те тим молитва остати не уселина, а жеља 
не испуњена, који пак ни то ние могао донети, доста му 
и, да срце скрушено и смирено, а дух кротак на олтар 
Богу принесе, а то ђе још милица и пријатних жртва Богу.

Који се дакле туђе од цркве, ти стои далеко од изво- 
рора благодарти, а благовен су они, који у храму божијем 
живе! Ти су дрво, које ђе засађено при врелу води, и које 
обилаге плодове доноси, ђер који год недељом и празником 
у цркву дођу и слово божије слушају, свагда као нови и 
препородени кући долазе. Ни ђе бадава пророк Давид ублажа-
жавао оне, што у храму божијем живе, ни ђе се бадава и 
он само радовао, кад му ко рекне: „хаидмо у храм Госпо-
дањ.“ Не осећамо ли се и ми другачијима, кад се из цркве вра-
тимо кући, ђер смо у многом добили више него што ђе имали?

Па кад таке лепе користи од свете цркве имамо, кад 
благодатне даре од ње добивамо, то се по себи питање рађа: 
зашто тако као што ђе сад пун црква није сваке недеље 
и празника? На ово ђе лако одговори: многи немају ну-
жде, па зато и не долазе; док не паднемо у болест, незна-
мо ценити здравља; тако ђе и овде. Док кога не примора 
аква нужда, донде неће доћи у цркву. Но ако нас икои 
празник опомиње на жртву, зацело нас на то сећа данашњи 
угодник св. Илија. Познато нам ђе како ђе Бог на молбу 
пророкову затворио небо, те не ороси земљу киша за пуни 
три године и шест месеци, одкуд се роди глуд, која многе 
липи живота. Знамо како и данас често наступи пролеће 
и лето сушно, па жељно очекујемо благодарну кишу, с тога

*
као што смо сабрали данас овде, тако скупљајмо се недељом и празником у нашим местним храмовима, припадајмо смерно Богу и иштимо од њега за ранше помоћи и благослова, па ће нам поља бити прекривена родом и берићетом, а домови здрављем и душевним миром.

Ми смо браћо! Срби православни по свом духу богољубци, ми смо у дужностима точног благи и мирољубиви, побожни; но покрај свега тога ретко у цркву долазимо. Између толиких празника и недеља, ми једва на ускрс, божић и о слави црквенској налаживамо цркву. А зашто то да чинимо, код код других суседних народова то не видимо. А србин нарочито несме то чинити, јер му је вера и народност подиједнако света, света нам је нарочито зато, што нам је црква народна, што нам народност у цркви живи. Па кад нам је црква народна, то је тим више морамо љубити, него икои други народи, код којих то није. Ми као синови јединог народа, једне макке црке, међу собом смо браћа рођена, а као браћа морамо и треба да смо себи најбољи пријатељи.

Ми красимо без ичије туђе помоћи наше свете храмове, прилагажемо штедро на цркве и манастире, а то ће до- каз и знак, да их љубимо и уважавамо; па кад их љубимо и поштујемо, то зашто их непоходимо кад год можемо? Не будимо само слушаоци слова божијег, него и точни извршитељи; призимо наша срца пред престол Оца небесног и помоглимо се као и данас топло светом пророку Илии, сваке недеље и празника, па ћемо тим доказати, да нам је вера и народност света и мила, и да обоје срцем и душом љубимо и онда ће тек сваки србин слободно моћи рећи с пророком Давидом: „Господе! омилио ми је стан дома твојега и место насеља славе троје!“

Говоримо у Ст. Пазуви на љ. Илију.

Николајевић,
свештеник.
Историја хришћанске цркве.

VII.

Прво апостолско путовање Павлово и Варнавино у Кипар и малу Азију.

(Дециани. Апост. XIV)

Приповедали смо, да су Савле и Варнава послани били из Антиохије у Јерусалим са милостинjom за оскудну браћу. Пробавивши неко време у Јерусалиму, они се врате у Антиохију, и доведу са собом младог ученика, по имену Јован Марка, сродника Варнавиног. На цркви антиохиској почивала је благодат бојшш; она је се брзо умножавала и држала је жељу својим члановима велики броj људи за свете и угодне Богу. Све писмо назива пророцима и учитељима Варнаву, Савлу, Симонова названог Нигером, Луциа Киринеца, и Мануила. Кад су ови служили Господу и постили се, Дух свети заповеди им да одвоje од себе Варнаву и Савлу на нарочито дело, напред за њи одређено; и тада су браћа, свршили пост и молитву, положили на њи руке и одпустили њих. Варнава и Савле одређени су били на проповедање у другим странама.

Овде имамо да обратимо пажњу на ред управљања, који је испуњаван у првенствинjу цркви. Варнава и Савле, на значени самим Духом бојшш, примају рукополагање од цркве. Полагање руке има у једино благослов и посвећење. Они се спремају за дело своje молитвом и постом. За спомен како тога поста, тако и других, овом подобних, установљен је код нас апостолски пост, познат више под именом Петрова поста; но ово назвање није сасвим правилно.

Варнава и Савле, следујући речима св. Духа, крену се на пут; с њима је био и Јован Марко, који их је служио. Пре света они посете остров Кипар, место рођења Варнавиног. Становници тога острова ревно се узели богови ма незнабожачким; но иако их узивали тога острова,
Сергије Павле, иако зажелио чути нову науку, и признао је к себи апостоле. Но један Јудејанин, по имену Варијсус, који је издавао себе волшебника, старао се да га одврати од тога. Он је сигурно дужавством својим придобио уплив над народом и управитељем. па се бојао, да ће изгубити такт уплив, кад им буде позната сила божија, Савле је строго укорио лажници тога за то, што је одвраћао људе од правих путова божијих. И сад, додао је он, „ево рука Господова на теби: ти ћеш бити слеп, и нећеш видети сунца за време.“ И на једанпут лажни учитељ ослепио и стане тражити вођу. То је чудо поразило све, који су били ту; и управитељ прими веру Исусову.

Од тога времена Савле се непрестано именује у св. Писму Павлом, премда се незна известно по чему. Тим ћемо га именом и ми одсад називати.

Из Кипра одпутују апостоли у малу Азију *) Јован Марко, за страшен сигурно тегобами и опасностима дела, насокоро их је оставио; но апостоли готови су били све пре третни ради распрострањења слова божија. Они су у сваком граду најпре проповедали у Јудејским синагогама; но

*) Малом Азијом називамо се предел, који се простиро је од Јуту од Црног или Егејског до Средиземног мора. Сад та саставља част Турске, под именом Анатолија. Мала Азија бива и под влашку Римљана, но господствујући у њој језик био је грчки, иер је народонаселене било грчког порекла. Она се састојала из 15. провинција којих имена непрестано се сузретао у историји хришћанске цркве, иер су се у њима сваћивали у прва времена најважнији догађаји црквене историје. По томе им држимо за нужно да именујемо од једанпут провинције гланце вароши мале Азије. Провинција Витинија гланце вароши; Никеја, Халкидон и Никомидија; Понг: гл. вар. Анасија; Поблахонија; гл. вар. Сипон, Мисија; гл. вар. Троада и Пергам; Изинија: гл. вар. Тиатира, Сардика и Филаделфија; Јонија: гл. вар. Смирна, Јевес и Милет; Карпија: гл. вар. Кини: Ликни: гл. вар. Патара и Мира; Памфилија: гл. вар. Аттала и Перга; Писиодија; гл. вар. Антиохија Писидија; Каликниа: гл. вар. Таре; Кападокија: гл. вар. Кесарција; Ананеополија: гл. вар. Иконија, Истра и Дериниа; Филипнија, гл. вир. Колос, Лаодикија Еропол; Гатија: гл. вар. Анкира, Јудија и Јонија заједно називале су се па некад Асион. То називање налази се у Деланском XIX, 26. и 27.
кад Јудеи нису хтели примати њихова сведочанства о Христу, онда су се обраћали к незнабожцима. У Антиохији Писидијској многи су их незнабожци слушали и примали веру; но Јудеи почну их гонити и изгнаду их из Прозенције. Уобиле су апостоли, у почетку свога проповедања непрестано трпели гонење од Јудеиа, који су их држали за разорителе закона Моисеова. Осим тога, Јудеи, по гордости својој, ни су могли трпети, да незнабожци буду подиједнако с њима призвани да се спасу и вечни живот задобију; они ни су хтели признати да су повини у убиство Спаситеља Тиауроци удвајали су их од истине; многи пак јазичници, сазнајши сујету свога богопословавају примали су с радостну реч о спасељу помоћу Исуса Христа. И само Римско правитељство још се није страшило успеха христијанске вере; оно још није схватало важност догађаја, који су били у Јудеи; и будући је навикло гледати, да у Јудеи разне секте непрестано споре међу собом, дуго је још сматрало христијанску науку као једну од Јудејских секта, која не заслужују особите пажње.

Кад су апостоли изгнани били из Антиохије Писидијске, у Иконију, где су многе незнабошке и Елите привели у веру, и живиле су доста дуго, усрдно проповедајући слово и божјом силом творећи чудеса. И овде су Јудеи, који нису примили веру, одпогледе страшно гонити их; и узбунивши сву варош, хтелош побити апостоле камењем. Тада апостоли отиду у друге Ликаонске вароши: Листр ту и Дервију.

Има предање да је свети апостол Цавле, за време бављења свога у Иконији, обратио с Христу младу јазичницу, по имену Теклу. Млада ова девојка, примивши веру од свега срца, одрекла се браца с јазичником, коме је била обружена и за то је била страшно гоњена од своје породице. Сама мати њена обвинила ју је пред власт и девојка је осуђена била на смрт. Она је осуђена била да се спали; но Господ је спасо чудним начином, и Текла сав живот
своји посвети на службу Богу: проповедела је ревностно Еванђеље, не страшећи се никаквих претња ни гонења, била је по други пут осуђена на смрт у Антиохији, и наново се спасе силом божјом. Она је умрла у дубокој старости близу Селевкије, обративши к Христу проповедањем и примером светог живота многих незнабошће. Света црква назива њу првомучеником (од жена) и равном апостолима, и слави 24. Септембра.

Павле у Листри, у име Христову, исцели човека од рођења сакатог. То је чудо тако поразило незнабошће, да су стали усклицавати; „богови су симпи к нама у лицу човечијем”, — и називаући апостоле именима својих незнабошћаких богова, хтедоше да принесу жертву у част њихову.

— Апостоли их се муком одврате од тога, доказавши им, да су они људи њима подобни и да су и дошли ради тога, да их одврате од поштовања лажних богова и да им покажу правог бога, који је створио небо и земљу, који људе с неба кишу и плодоносна времена, да је раку људима, и испуњава срца њихова весељем. Апостоли заостану неко време у Листри, учећи народ. Но из Антиохије и Коптеније дођу Јудеи, који су мрзали на њих, па их стану ружити, говорећи, да они проповедају лажну науку; и сами тај народ, који је недавно обожавао апостоле, углавнини се на Јудеи, почне се сад бацити камењем на Апостоле. Павла скоро мртва одвуку иза вароши; но Господ му поврати здравље и он другог дана пође с Варнавом у Дернију.

Тамо апостоли добију приличан број ученика. Не страшећи се злобе својих непријатеља, они се отуда опет враће у Листру, Коптенију и Антиохију Писидијску, да наставе у вери и утврде у вери новообраћене. Они их убеђиваху да остану постојани, и да не клону духом, ако се подвргну бедама и гонењима: јер су верујући дужни да многим страдањима задобију царство божије. Апостоли су у свакој цркви рукополагали пресвитере, којима је била дужност да се ста-
раиу о верујућима, да их настављају и да свршавају богослужење. Затим свршивши пост, и препоручивши молитвом Господу новобрађена чеда његова, ишли су у друге вароши. Они нису штедили труда, но следујући примеру и настављену божанственог учитела свог ходили су по варошима и селима, проповедајући слово живота, чинећи добро људима, помажући болне и страдајуће. Они се сасвим одађу на своје свето дело, — нису већ живили за се но за бо жну славу и корист ближњи.

Апостоли, походивши вароши Пергу и Аталирующи, врате се у Антиохију Сириску, одкуда су и послали били. Сакупише цркву, они обрадују срца свој браћи проповедањем како ие Господ благословио трудове њихове. Путовање њихово трајало је око године дана.

VII.

Апостолски сабор у Јерусалиму. 50-а година.

(Дебиан. Апост. гл. XV.)

Павле и Варнава живљаху дуго у Антиохији. Они су се искрено радовали, што ие Господ показао пут спасења и незнабошцима; но ови дају повода, те произађе спор међу верујућима. Нека браћа, која су дошла из Јудеи, доказивали су, да се незнабошци не могу спасти, ако најпре не приме све обреде Моисеовог закона. Павле и Варнава били су противни том мишлењу, знајући, да су обреди закона Моисеовог, по чем су они само пример и припремљење к новом закону Христовом, сад изгубили свој значај; обредни закон, отуђивајући Јудеи од осталих народа, имаоје намеру да их сачува од идолопоклонство; но сад, кад ие Господ признао и незнабошце да се спасу, то отуђивање није имало даље места. Црква Антиохиска решила је да пошле у Јерусалим Павла и Варнаву ради саветовања по том питању са осталим апостолима и браћом, како би се у цркви сачувао мир
и јединство вере. Са Павлом је пошао његов млади ученик Тит, који је од Елима обраћен у веру. Путем приповедали су они свима верујућима обраћену незнабожац.

У Јерусалиму произађу многе препирке о питању односно незнабожац. Фарисеи, примивши веру, потврђивали су, да су обраћени незнабожци дужни свакојако испуњавати цео обредни закон Моисеов. Тиме се као сазнавала превага Јудеи над осталим народима: по њиховом мишлењу могли су се спасти вером у Исуса Христа тек они, који најпре приме Јудеиски закон. Апостоли и Пресвитери сакупе се сад да разсуде о овом делу. На сабору преседавао је Јаков епископ Јерусалимски. После дугих расуђења, Петар усташи, напомене да кад је Бог њему првом заповедио да приповеда незнабожцима, он није поставио никакву разлику међу Јудеима и њима, по чему је и незнабошцима даровао Духа светог, и очистио вером срца њихова; а наћио је криве: да се ми сви подиједнако спасавамо само благодаћу Господу Исусу Христу. Павле и Варнава напоменуше о чудесима, која је Бог чинио преко њих код незнабожаца. Јаков, и ако је сам строго испуњавао сав закон, био је тога мишлења, да не треба обтеређивати обраћене незнабожце Јудеиским обредима, који су за њи били незначајни; — по од њих треба захтевати, да испуњавају закон Господов, и да чувају веру, да живе у чистоти и праведно, и да не чине другима оно, што себи не желе.

Напоследку сви на то пристану; и у том духу написано је било од цркве Јерусалимске писмо верујућим незнабожцима, који су живили у Сиріи, Антиохији и Киликији. Они су у овом писму називали верујуће јацичнике браћом; сакећи: "Угодно је било светом Духу и нама. И једно и друго достоио је пажње. Признавало се, да међу Јудеима и незнабошцима, који су пришли веру, нема разлике; да вера у једног Спаситеља, којом верујући постају Божија чеда, веже њих
узајамном љубављу. За Јудеије, који су дуго сматрали себе за једини избрани народ божији, није било лако признати једнакост незнабожаца с њима; и то је доцније често по- 
рађало негодовање у оним Јудеима, којих срца нису била 
умекшана благодаћу Духа Божијег, носећег љубав и мир. 
Речи: угодно ио светом Духу и има, примљене су биле у 
решењима последијућих сабора, који су, по примеру сабора 
Јерусалимског, сазивани били ради разрешења спорних пи-
тања по разним околностима у цркви догађајућима се. Ре-
шење сабора било је с радосћу примљено од друштва веру-
juћих у Антиохији.

Црква Јерусалимска реши сад да пошље у Антиохију, заједно са Павлом и Варнавом, Јуду и Силу, који су им 
као пророци, помагали у проповедању. Апостолски сабор 
било је у 50-ој години после рођења Христова.

Но не мотрећи на решења сабора, опет је христијани-
ма, који су из Јудеиста прешли у веру, трудно било по-
бедити у себи пређашње предрасуде против незнабожаца.
И сам свети апостол Петар постављен је био у неко, по 
овом случају памтења достојно, трудно, стање у дружењу 
с верујућима. Из посланица Галатима видимо ми, да он, 
кад је дошао у Антиохију, није хтео иести са обрађеним 
знабожцима, као да се бојао убора од Јудеија. Варнава се 
такође повео на њему. Павле беаошле против њих обадво-
нице, доказивајући, да се сви под једнако оправданају само 
вером у Исуса Христа. Но та видљива разногласност, не 
потицући међу апостолима чувства и узајамне братске љу-
бавине, изазвала је обиљења од Павла, и послужила на утвр-
ђење јединства међу верујућима. (Наставиће се.)

O стању нашег свештенства.
(Наставак.)

Кад свештенство на свето Андрејској скупштини не-
успе приклонити представнике народа зато, да се и стање
Његово према имовном стању народа поправи свештенство ипак није клонуло духом век и опет одпочне преко своје наивише власти духовне то тражити. У сведа чега наш господин митрополит велики учасник у судби свог свештенства, у 1861. години дјеоствовао је код владе за поправку свештеног стања сам непосредно а и саосталим архиерејима заједно. Ова два акта који ћемо нижа саопштити сведоче с једне стране то да је потреба прека поправити стање свештенства, а друго да узвишени наш Архицастир живо суделује на томе, и да он тако исто као и свештенство сваћа његове материјалне тешкоће; а нарочито бедно стање њихове сирочади.

**Ваша Светлост!**

Отечествено свештенство жељно очекује побољшање свог стања од владе Ваше Светлости, особито зато, што му је због неизвестних и малих прихода тежко животи и што му је заслуга сада у самим вересниама.

Да и већ препоручена потреба осигурати свештенству стање са удобним уживком, то показује говор отоме скоро на свима бившим народним скупштинама.

Да би свештенство одговорило боље своме позиву у подручју цркве и државе, покорно предајем и молим Вашу Светлост да имаде милост по гледати на бедно стање свега свештенства и благоволително наредити, да се приликом садање скупштине узме у расуђење предлог.

Прво О известној опредељеној плати паракхијалног свештенства.

Друго Да се извјестни фонд за удовице и сирочад свештенника поправи на цијећ ону, ради које је и скупљен и био једанпут одобрен.

Трено да се у место писаније ради обстанка монаштира укаже другим начином помоћ, било од народа, било од управитељства, које је пређе сваком манастиру давало по
200 таира годишње уиме тога, што им је одузело после
нике од они села, која су насељена на монастирским зе-
мљама.

Ваша Светлост свагда сте благоволитно имали ста-
рание о служитељима свете цркве своје и својим богатим
прилозима, које чините монастирима указује праведну же-
љу своју, да се ове задужбине наши праотаца подрже и
сачувамо. Крепко се надам заједно са отечественим духо-
венством, да ће те милотврдни Господару и ову грану сво-
је државе узети упирзрени и постарати се, да се одрже
и унапреде религиозна заведеника и служитељи вере да по-
домогнуту у материјалним потребама посипешнике и у де-
сније испуњавају високу своју свештену дужност.

Ово предложући и молећи призивам благослов Господа
Бога на Вашу Светлост и с преданостију пребивам.

Е.№ 879.
1. Августа 1861. год.
у Београд.

Архијерејски београд и митрополит српски
Михаил о. р.

После овог пуноважног и достојанственог предлога ра-
чунало се утврдо — да ће и свештено питање од стране
владе бити изнешено на решење народној скупштини. Но
то како за онда тако и доцини неби. Њег ће прави узорок
tome mi утврдо неможемо знати. Да ће влада подпуно сва-
ђала сву тешкоћу стања свештеног то знамо, али зашто
није на томе радила да се стање ово поправи знано нам
није. Судећи по околностима у којима се одма за тим вла-
да и отечество наше налазаше као што је Bombardansе Бе-
ограда, — преговори и радња о предаји градова у српске руке,
старање владе да се војска народња што боље уреди, и
друге неке важне околности, које стојаху под утицајем вре-
мена, судећи по свему томе да ће се закључити да ће вла-
да ово питање о поправки стања свештеног морала за вре-
ме оставити на страну. Но држимо да она није имала на-
меру сасма одбацити га. То сведоче уверења блаженопо-
чивше кназа која ie давао многима. Сведочи стање свеш-
тенства за његове прве владе. Но огнећествено свештенство
усигурно ie рачунало, да ће се и његова судба на боље под
владом кнеза Михаила окренути. Утоме се оно није варало,
и ако ie знало да ће слабе подпоре имати у ондашњим
организма владе. Старим министрима, или старој влади не-
знамо зашто ово се за срце никако лепило није. Њих се
не само слабо тицаше судба свештенства него се нађоше
међу њима и то по несрећи представник просвете, кој још
покушаваше уверити кнеза, „да ie стање свештенства до-
бро, да свештенство не жели побољшања никаква, да ie то
само „ук“ који se преноси као да ie стање свештенства
хрђаво, и да жали на владу што му га не поправи и т. d.
Ове су речи из званичног извештаја министра просвете које
ie по својој струци поднео пок. кназу у 1863. години.

О том мистарском извештају, ми ћемо обширније го-
ворити кад дође на свој ред. іер смо ради колико ie мо-
гуће обширније изнети на iавност све оно што ie доса-
дало утицаја на судбу цркве и њеног свештенства.

Према напредканом излази то, да ie ово питање о
стању свештенства врло чудновате природе. Таман рекнеће
боже помоги сад ће бити, а оно од једном наоблачи се и
затутићи са сви страна душе ветар па све разга. Ту ћи ie
бомбардање турци, енглези, све се то дигне, покрене пита-
ње о свештенству, као да су се сви демони заверили да
одрже овај стари и ниуколико не доликоиђи систем на-
граде свештеничке. Но свештенство спреко којe ie заиедно
са свим народом снosiло тежко итг угњетача за толико
векова, оно кои ie толико векова трпио своje стање сно-
silo, кои се сво у само трилне претворило, унадежди у
Бога, и увиђавност свога народа трпи и данас како му ie
tako му ie rачунећи да нијe далеко то време, када ћe се
и његова судба на боље окренути. — Када ће побожни народ српски, доћи до те увјевавности да и своје свештено служитеље боље награди, и убрзо упоште сузе њивим сирочадима, која се потуцау јо од немила до не драга. Ваљда кад свему има краја, биће и овом стану крај. Надежда сваку живу душу крепи. (Наставиће се.)

Чудеса архистратига Михаила.

У месту Колошу области фригиској близу Јерапоља бе- иаше храм св. архистратига Михаила, код извора воде чудотворне, од које су многи болесници добијали оздрављење. Тај извор беиаше још бољ у Силоамског купатиша, у Си- лоамско купатило силазио ће анђео господин једанпут у години, и узмућивао воду, и само онаи који ње први после уз- мућења воде узазио добијао ће изцелење од својих болести; а од чудотворне воде, која ће била код храма св. Архистра- Михаила изцелењали су се сви, како први, тако и после- дњи, кад су само с правом вером долазили. Њег Силоамског купатила беше станиште, за оне који очекиваху оздрављење, јер многи кроз 20 — 38 година чекаху, па тек једна једном дочекау да получе оздрављење; а од чудотворне воде са светог извора цркве Архистратигове, добијали су болестници оздрављење и у једном дану, па и у сату.

Постанак тог чудотворног извора био је овакав: Кад већ густа тама многобожниа покри скоро сву Васиону, кад се људи клањаху разним стварима, а не једноме и истинском Богу, онда баш невиерници признахаху за Бога неку страшну и велику ехидну, која се налазаше у Јерапољу, и њеном сатаником преваром беиаше сва та околина оману- та и заслепљена, и сви ће обожаваху. Безбожни и невиерни људи чували су ту ехидну у храму закључавају, кога су на- правила у спомен и част њену, приносили су јој многе и
различне жртве, и ту су ће тако хранили. Она бејаше присуњена једом, и млетима велике муке задаваше.

Истини и све могући Бог једини ће, који ће хтео прва- вим својим знањем, свој свет просветити, и невијерне људе од заблуде исправити; па зато им посла своје свете апо- столе и ученике, да по целој Василојој проповедају еванђе- ље. Двојца између њих св. Јован богослов и св. Филип отиђоше, један у Јефес, а други у Јерапољ, и труђаху се по заповести Христовој. — ... У храм, и прекрасан идол славне незнабожке богине Артемиде, а око идола беху сву- жители и поклоници. Ту св. Јован богослов учили значајну победу са духовним својим мачем, и победи непријатеље, иер он у име Исуса Христа храм и идола сруши и у прах претвори, а све становнике тог града у Христову веру обрати.

После тога дође св. Јован богослов у Јерапољ у помоћ свом другу Филипу, и ту се придружи к њима, св. апостол Вартоломеи и сестра Филипова Марніа. Сад св. Јован заје- дно с њима труђаше се о спасењу људском, и наоружаваше се против Ехидне, којој безаконици приношаху жртве, те ће својим молитвама убише. После тога приповедаху људи- ма једног и истиног Бога, који ће створио небу и земљу; и за неко време остале на месту тако званом Херотопа, ту су пророчествовали да ће на том месту заснија благо- дат божња, и да ће то место походити свети Архистратиг Михаил војвода небесних сила, да ће ту чуда чинити, и да ће се то скоро догодити. После тога св. Јован оде, да проповеда по другим градовима, а св. Филип, Вартоломеи и Ма- рніа разишли су се по другим местима; и баш у то време испуни се пророчество, и изађе чудотворна вода на том месту те тако јави се вода у пустињи, изнокоше стабља из земље, која доица бејаше сума: Почеше излазити из земље разна растења, као трска и друге разне биљке, и тако се то место украси, и постаде наилепше и најчистије за уве- селење тица и назва се „свето место.“ Сад почеше долази-

Сведоше додатак.
ти к томе светом извору многи како верни, тако и неверни и чуда која се ту показиваху, сазвиваху људе као нека гласна труба, и сваки онај који је пио ја умио се на том св. извору изцелењавао се од разних болести, и по изцелењу многи су се крштавали у име свете Троице.

Тако неки Елин из Ладиније имађаше иедицу ћерку која од рођења свог беаше нема. Отац њен бривао се као о својој иедвној ћерки, и са свима својим силама стараво се и упињао, да би своју иедину ћерку могао ислечити; али свако његово усиљавање беаше узалудно: он иеднако у великим бризама очајавеше. Једну ноћ спавајући он на својој постели, представи му се у сну као и на Јави Архистратиг Михаил, који се као сунце сиао; гледајући Елин анђела божијег. сав је дрктао, и слушао је речи његове које му овако говораху: „ако си рад да се твојој ћерки језик одреши, и да оздрави а ти је одведи ономе моме извору, који је близу Јерапола, на месту тако званом Хорошт; одма ћеш видити славу божају.“ Кад се Елин пробудио, чуђало се и дивљало виђењу, које му се за време спавања догоди. Он одма поверова речима анђелским, узе своју иедицу ћерку за руку, и што је брже могао хитао светоме и чудотворноме извору. Кад је дошао к извору, он затече ту множество света, који узимаху воду са св. извора и крштавао се добивајући изцелење од разних болести. Гледајући Елин околине око себе, запита их: „кога призивате, кад се с том водом умиште?“ Они му одговоре: „ми призивамо оца, сина, и св. Духа, и призивамо Архистратига Михаила војводу небеских сила.“

Тада Елин баци очи своје к небу, подиже руке на рече: „Оче, Сине, и свети Душе, боже хришћански, помилуй нас! свети Михаило слуго боји помози и излечи кћер моју;“ и захвати воде са светог извора, па с тврдом вером и надом усе својој ћерки у уста, свезани језик одма се одреши, и она проговори иасно, невајући: „Боже хришћански помилу
ме!" свети Михаило помози ми!" Они што се ту десише, дивише се и чудише силе божиои; слављаху свету Троицу, и увеличиваху помоћ св. Архистратига Михаила. Кад виђе Елин да му је ћерка одправила, одвећ се радовале, и одма се крети са својом ћерком, са целом фамилиом и са свима који су с њиме дошли. За знак велике благодарности на- чини он на том месту прекрасну цркву, у славу и чест св. Архистратига Михаила војвода небесних сила лепо је наки- ти, и у њој помоли Господу Богу, пак се врати својој кући.

Кад је прошло 90 година одакло је храм начниен, дође к њему један младић из Јерапоља, коме бе јаше 10 година, и који се зваше Архип. Родитељ му бегу хришћани. Ар- хип бе јаш врло добро васпитан, он је од тог времена у тој цркви животу, и клисарску службу вршио. Правило сво- ме свађашћем животу полажио беше овако: одакло је примио ову дужност у цркви, једнако ње служио Богу, нити је јео месо, нити леба, но само помало зелја, које је по пу- стињи брао, вина нисе пио никако, само је пио воду и то у малој колићи; и таквим уздржањем већ је умртвио своје тело. Ето каквим се врлинашем бе јаше одао блажени Архип у својој младости, које је подржавао и до последње своје старости. Он се једнако приближавао Богу, избегаво је све телесне жеље, а тежио да духовни живот свој проводи. Оде- ло његово небе јаше скупљено, он има ћаше само две хални- не, које су биле од дебеле материје, од онакве исте као што су вреће, иедну халничу носише на телу, а другом по- кривао постеле, ко је бе јаше од шишатог камења простртак; а покривао ње своју постелу зато, да неби они, који до ђу светој цркви видели, на каквом оштром камењу спава. Под- главаш њу бе јаше јастук напуњен трњем.

Ето каква бе ја ше постела тога блаженог подвижника Архипа, и како он одмарао своје изнемогло тело, кад је по природи морао спавати, полагајући га на оштро камење и трње.
И тако кад је год спавао више је био будан, иер није могао имати спокојног одмора на шиљатом камену и трњу. Какав је одмор мого дати своме телу на шиљатом камену? и какав ли му је морао бити сан на оштром камену? — заиста мучан, иер дан и ноћ није имао мира, И тако једна-ко блажени Архијумртвљаваше своје тело, а већма је кре-пию своју душу; молећи се непрестано Господу Богу: „не попстани, Господи, светном радостије порадбоматиса на земли, ни да киндёта блга мајра сећ преда бчи мој, не буђи ми њекселитиса њ косаљ во кеси крименой в кеси живота моему: но исполне Господи, бчи мој слеза дехо- киниха, и сёрдце моё сокраши, и испраци пети моа; даждо ми до конца осмртвяти сеуе, и поработати дехо плоть мою! Чето бо ми пользовает плоть сиа ће бренија созданна, аже нпх ћети аскорек не бугеда, й акку цютцт утрц цук- тета, йубе, господи, прихажати тему, аже деше пользовает и ходатайсткајтз живота къачный.

О унини угарских Русина.
(с руског.)
(Продужење.)

Ово се још потврђује и законском установом, коју је издао св. Владислав о двоженатим свештенницима и ђако-нима и којом се заповеда да се раставе — па пошто издрже казну — да им се врати чин. („Bigamos Pnebutenos et Di- akons jubemus separati, et peracta poenitentia ad ordinem sn- um reventi.“ S. Ladisl Decret. 1. С. 1)

Краљ Бела III, који се васпитаваше у Цариградском двору код цара Маноио, кад се враћаше у Угарску да сту- пи на престо, он се заклињаше Маноиоу да неће ништа у- дити источне цркви већ да ће све уређивати у њену ко- рист. И ово тврди да је тада било у Угарској много по- следника источне цркве, иер се не би решио шале, Грчки
цар да их заступа и да тражи заклетве у краља, како би стварао неповређена црквена права. Због овог поступка краљева, архипеласки краљи нехте да га венча на престо, но доциние краљ не одржа заклетву.

6.) У були од 1204. г. коју је послла папа Иноћентије прећи Емерику краљу. убеђује га папа да потврди архимандрита, за монастир св. Егија, које га су разманиле бенедиктици. Још се труди да би се склонио краљ само на основу тога на потврду, што у Угарској има само један монастир латински, — док вели има силесто грчкх. („Lice et unum sint multa graecorum.) С того се мора закључити да су у манастиру, што га је саградио на панонском хуму. св. Стефан I. краљ Угарски, је почетак били смештен монаси или чисто грчкого или у исто доба латинског обреда.

7.) Катона и други угарски историчари тврде да је неслога поникла између краља Бела IV и сина његова Стевана V сако за то, што је се Бела упео из петних жила да раштрије латинску цркву, а син му се опет старао да сачува источну од погибија, која јој грожаше. С тога се заподен жестока борба између оца и сина, у којој изгубе мноштво воиске на обе стране, коју је скупио отац на сина и син на оца.

8.) Ваља нам приметити напослетку да је женски монастир, што га је саградио св. Стеван у виспремској долини био уређен за калуђерице грчког обреда. Повеља, у којој се говори о грађењу монастира написана је грчким језиком. Тај је исти Стефан дао виспремском владици скупштени крну, на којој беше само злата тежином 12. марка (marcsa). Ову је крну поклонио владици за то, да би је употребљавао на служби, која се вршила по грчкому обреду, јер латинске владике не служе се ни кружном ни веницем на служби. Уз то је још дао краљ цркви стоино — београдској и јенисконској хаљине: мантију и одежду. Осим драгога камена, беше на одежди рад њена украса још и
злату 74. марке. Мантија или Палијум употребљаваше се све имено при круписању угарских краљева, од св. Стефана па до последне буне у мађарској. Та је Палијум искрен животницим иконицама величанствено; иконице стоје на њему као иконостаса, а тако се само у грчким црквама налази. Па и сама куна којом се круписаху угарски краљеви има на себи несумњиво знаке да је грчкога кова, иер је диче иконице грчкога ваја са писменима из њихове азбуке. Још већма обрађу нашу пажњу у се кеса за новце, што се чува све дода на у бечком кокуфинском мајстрату. Та је кеса ошивена са иконицама, што су дате мајстрату у веосримскої долини, и окићена још златом и бисером. На њој је извезен текст словенски ћириловским писменима на врху: „кôди Господи милост ткоа на нас нынъ и ко кôки,“ а доле стоји: Господи оумёдрї ны, и благословини ны, проскôти лице ткоа на ны и помилў ны.“

Све то сведочи необориво да је цетала источна црква у Угарској, а особито да се у њој употребљавао словенски језик још у првим вековима хришћанства. Уверенимо да ће за ово у своје време изнађи докази од учених људи, као им убеде архива приступници. Ти су докази за сад истина у тами, ал ће нам кад искрену јасно и подну разјаснити историју источне цркве, киа је основана и утврдила хришћанску веру у Угарској. Да стоји многи докази доиста у тами, киа се тичу хришћанске цркве у Угарској од првих времена, о томе нас уверава осем осталога и Крчелић (1), иер се жали да је: „виједо рукописе, у киима сх били написани обреди богослужење стари угарске цркве, а те му списе увезле одмах из руку, само незна раща, да ли из зависти или неких предрасуда — на су однесен с места некуд чим их је угледао и забранило му се да и даље оваке разматра.“ („Nos vijimus manuscripta, nbi nsus et cenimo-

1) Крчелић је хришћански историк, његово дело: Rocioae Preliminaires de Be- guis Dalmat. Groat. Slavonie — уважавају угарско историци,
niae antiquae Ecclesiae Hungariae fuerant descriptae, sed ne-
scio ex zelo ne, an et prejudicio opus a uobis illico acceptum,
aliogue deportatum, et negue permissionest, nobis in posterum
similia visitare. Hist. Croat. Dalmat. Slavoniae.) Андриа Ба-
лудијански примеђу, да се у списку епископском поређаном
у паматном велико варадскем дните за латинског обреда,
не спомињу имена првих владика споменуте иепархије по
свој прилици с тога што су били грчког обреда. По томе
латини угорњем списку само спомињу о 1111 г. ред вла-
дика своје иепархије, а извињују се да им несу позната и-
мена претходних владика (допоменуте 1111 г.
Претпостављајући на основу горњих доказа, да је ис-
точна црква у прво доба просвете хришћанске у Угарској
имала надмоћност над западном или је се бар ода све не-
возе природно користила својим уважењем и могућном,
ми с правом врстато иепархију мукачевску у број првих
иепархија источне цркве, као год што су и њене општине
састављале значајну област Паноније хришћанске. Али се
морамо опет поред тога признати да не мамо положних
историјских података о њој те да их сазнаштимо, догод не
ије добегао у Угарску падолски кнез Тодор Кориатовић, копи
се нехтеде покрити своме деду кнезу Литавском Олгерду
те да му буде поданик него добеже у Угарску 1339. г.
За Краљевана мацарског краља Карла I. Он се настане
у Угарској на добије од Карлова наследника Лудвика گردна
добра што припадаху благаенци а поимене Доминиц Му-
качевскои и моравичкои. Кад се ђе навршло 20 година од
како је добегао у Угарску, он тад сагради монастир св.
Василија великог на гори Чернецко до Мукачева и покло-
ни му два села на уживљење: Бабовиште и Лавку са свима
дохоцима и угодностима тих села. Уз то одреди ђош да се
даје годишње монастиру по десет дебелих свиња, — прво
село шест а друго четири. Осем овога одреди ђош да се
daје реченом монастиру на уживак и вински десетак из
околних винограда. Село Освигово морало да даје осам пшенице још и осам дебелих свиња томе монастиру. Кориатовић је напослетку завештао да даје до свога сопственог имања сваке године по 10 кибал (200 к. кибла, cutules pšeniće томе монастиру; толико ражи, 4 акова вина, 100 крупица соли (Lapides salis) и сто формата сребра (Longi florini). Све је ово означено у завештају, изданом у Мукачеву 8-от Марта 1360.

Незнамо ништа о првим старешинама овога манастира а тако исто и о његовим калуђерима. Кад узмемо у присрење, да се народно насеље и сад још држи источне вере што живи у тој околини, па се с тога можемо без сваке сумње закључити, да благодарственови кнез неби доста саградио тај, а да то неје изискивала духовна потреба овог многобројног народа, који припадао источној цркви. По овоме далеко неможе бити сумње да се не ће у ово време налази и епископска столица или у Марморошу или у самоме Мукачеву. Ми се нимало не колебамо кад ово тврдимо, од чести на отнову тога, што мукачевске владике до скораших времена ношеће наслов не само мукачевских већ и мараморошких, а од чести и потоме, што се не може претпоставити, да не би многобројно стадо Христово, које живи у кршту источне цркве имало овде свога пастира. Па кад се прекрати лоза кнеза Тодора Кориатовића до послетка, онда му имање опет пређе у благаиницу. Калуђери желећи да обезбеде света права своја на управу манастирску и његове дохотке, морали су деистовати у угарских краљева, да потврђују њихове повеће. Тако је и било у ствари, јер у 1458 г. добију од матерем Корвина (краља) грамату, дату свештенику Луки, којом се уступају калуђерима права да управљају монастирем и двама селима: Бобивштен и Лавком са свим дохотцима и угодностима ових села. Али је само чудновато, како се не спомиње у последњој грамати о другим дохотцима, који припадају монастиру на основу
Кориатовићеве грамате. Ово је по свој прилици учињено с тога, што је се течају неколико година усудио латински свештеник, Плебан Ивањуевки, венедиктинац, да погази право монастирско на вински десетак, који се у повељи спомиње. Кад су калуђери збирали вински десетак тад их нападне Плебан, с неколико слугу својих и четника што је собом повео; експлени десетак отме, а калуђере удари на муке бијући их и чупајући им браде. Свештенику Луки неке да угове надлежно начелство на његову жалбу због увреде и срамоте, која је учинена калуђерима, па с тога се он упута са жалбом самоме краљу Матић Корвину. Краљ Матић видећи да је жалба праведна изда заповест 1488. г. да се кривци казне.

Луку је наследио у достојанству свештеник Јован. Јован се спомиње као први владика Мукачевске јеспархије, у Летописима што допреше до нас. Он је добио грамату од краља Владислава 1491 г. којом га потврђује за владику. Док он беше владика заподела се парница о праву примања доходака са монастирем св. Арханђела Михаила у Марморошу. Старешина овог последњег манастира по имену Георгије, доказивао је своје право Јовану владици на примање споменутих добара, и трудио се да их себи присвои. С почетка је краљ Владислав подтврдио право у даној грамати од 1491. г. да се примају дохотци од речена монастира за владику Јована. Но како се због тога парница не прекине, краљ заповеди парничарима да изађу пред његов суд, те да би у присуству њихову раскрстила ствар.

(Наставиће се.)

Поправка.

У прошлом броју на страни 358. подкрала се једна значајна штампарска погрешка. У месту трећега васионског сабора, строи намтамано: турскога.
Религија и наука

Много се досад говорило и писало о том важном питању у којом одношају стоје ове две поглавите гране људског живота — вера и наука. Али нам се чини, да још нико није тако дубоко проучио то питање и тако непристрашно решио као што је Спенсер, један од најславних данашњих философа инглеских. Пре две године штампани су његови философски огледи у седам књига, и пета књига посвећена је расправи тога важнога питања. Ми ћемо се постарати да у кратко познаемо читаоци са мислима тога великог философа нашег доба, који је дивно обијао своју између религије и науке.

Има једна руска пословица, која каже: "Њет худа без добра," а и кажемо да нема заблуде у којој не бих било макар једне искре истине. То треба увек имати на уму при оцени свачијег мишљења, свачијег веровања. Вера која је дошла у сукоб са фактима порицесе са презирањем; у ватри антагонизма никоме не пада на ум да запита себе: шта је било у тој вери тако, што је могло привући к себи пажњу толиких умова. А међу тим морало је бити у тој
нери нешто, што ње говорио у њену корист. То „њешто“ саставља сугласност вере са извесним фактима. Може бити, да у свакој вери ни ње било подпуне и опредељене сугласности са извесним фактима; али у сваком случају било је неке сугласности. И најчуднога прича имала је уснову своје истинске догађаји; кад не би било догађаја не би било ни чуднога представа о њему. То треба приметити и односио свишу веровања људских у опште. И ако нам се чини да су неке вере лажне, опет се мора признати да се оне основају на неким податцима опита, и садрже у себи бар неку искру истина. Није могуће да људи верују нечemu што ње са свим противно истици. А да ње тако, о томе ћемо се потпуно уверити кад промотримо једно од оних људских веровања, која су под разним формама постојала код свишу народа и у сва времена.

Наистарија предања представљају нам поглаваре народа као богове или полубогове. Они су били у очима својих подацима као нека виша суштавства по своме постанку и могућству; њима су давали божанска имена и чинили таке почасти, какве се чине пред олтарем богова. И данас има дивљака, који приписују својим поглаварама и њиховој деци небеско произходење, или их сматрају за једине људе који су обдарени душом.

У периоди мало мањег варварства и код народа, који стоје на неком ступњу развоја, ми налазимо та веровања измењена и у другчијем облику. На поглавара негледају као на Бога или полубога, већ као на човека, који влада бо жном влашћу.

Доцније, с развитком цивилизације, опште мишљење о одношају између поглавара и народа претрпео је знатне промене. Ако поглавари ни су постали од Бога они су добили право од њега; то су намесници божији. Као намесници богова они заслужују свако поштовање, али много мање, него што заслужују сами богови. Од — ото доба код
се тако почело гледати на поглаваре, постаје и њихова власт мање произвољном. Подајници почну мало помало порицати право поглавара да произвољно располаже животом и имањем; подајништво сматра се као просто покоравање заповестима поглавара.

С даљим развијком политичких тежња народа настаје још веће ограничење власти поглавара. Веровање у над-природни карактер поглавара оставио је по себи само неку склоност масе да приписује поглавару необичну доброту, мудрост и лепоту; али му пораче она права и преимућства, која се у прва времена сматрали ван сваког спора.

Тако порицање првих политичких веровања није се по- казало само у том правцу. Данашње мишљење о влади, — ма какве она форме била, — далеко се разликује од онога, кога су се држали стари. Та да се предпостављало да свако правитељство, било народно или автократско, има произвољну власт над подајницима. А сада ми сасвим другачије мислимо не само што се тиче лица, која добијају власт над народом, него и што се тиче обима те власти.

Накратко: пре се мислило да је држава ћели, а грађани на њу средство; сад се мисли обратно, да су грађани ћели, а држава да је средство, то јест, држава постој ради грађана, а не грађани ради државе. Па које је од тих различних мисења истинито а које лажно? Многи данас тврде, да је од свију тих разноликих веровања о постанку и обиму власти само једно истинито, а сва остала да су лажна. Ми не мислимо тако, већ напротив, тврдимо, да сако то веровање садржи у себи истину, која је више или мање изложена заблудом. Сва та веровања, ма колико чинила смешна за оне људе који нису у њима васпитани, прве своју животну снагу из једног истог необоривог факта, Сва та веровања теже једној истој цели, да се лична дејства доведу у сугласност са друштвеним потребама; да се поједине воље покоре општој вољи друштва. Постоји група,
разлика мњења о власти према којој мора бити та покорност; људи се веома разликују односно мотиве те покорности и обима њеног; али су сви без разлике сугласни у томе, да мора бити нека покорност. Полазећи од најстарије и најгрубље идеје о поданству, па долазећи до најразви- тије политичке теорије нашег доба, ми свуда видимо пот- пуну сугласност односно тога факта. Реко би човек између дивљака, који сматра да његов живот и имање потпuno за- висе од воље свога поглавара и анархисте, који пориче пра- во сваком правителству ограничавати његову личну слободу, реко би човек да између њих лежи велика пропала; али у самој ствари није тако; њихови погледи сусретају се у једном општем факту. Оба они допуштају границе, које не- сме пређи личност у својој радњи; но један види начело те границе у вољи монарха, а други гледа на то, као резултат равно правног требовања свију грађана.
(Продужиће се.)

Историја хришћанске цркве.

IX.

Путовања светога апостола Павла у Грчку.

(Део други. Апост. гл. XVI, XVI, XVI.)

Павле пошто је пробавио неко време у Антиохији, ре- кне Варнави: „хаидемо опет да походимо браћу но свима варошима, где смо проповедали, и да видимо, како они живе.“ Варнава пристане, но зажели у исто време да узме са со- бом нећака, Јовану Марку, што Павле није хтео. С тога се они раздвоје Варнава и Јован Марко одплове у Кипар; а Павле, узевши са собом Сиду, после молитве, предузме дру- го апостолско путовање.

Он је походио цркве у Сирин, Киликін, Дервин и Ли- стри. У последњој вароши узело је са собом младог ученика по имену Тимотеи, који му је био веран сапутник и при-
иатељ. Свети проповедници, обилазећи разне вароши и пределе, сву да су проповедали слово и саопштавали закључења сабора Јерусалимском. Павле, предавши себе подуно вољи божијој, није сам изабрао пут свој, но је следовао налозима св. Духа, који му је чудним начином показивао, куда ће ићи. Њему је у сну заказано било да иде у Македонију, у Грчку. Павле сад седне са сапунчицима својим на брод и одилове у Грчку. Осем Силе и Тимотеа, он имађаше са собом јошт Луку, писца еванђелија и књиге делања. Они ће био Елин из Антиохије, и од тога времена готово се увек находим по апостолу Павлу.

Грчка је у то време припадала такође Римској империји и називала се још Ахаијом; житељи њене беање незна- бошци и клањаху се идолима; но скоро у свима варошима беање синагога за Јудеа; иер је у Грчкој било врло много Јудеа, — и Грци су свима дозвољавали, да могу слобо- дно веровати своју веру и разлагати своју науку.

Павле и његови сапунчици, кад су дошли у Македо- нску варош Филипе пођу к молитвенци, која се нахођаше близу реке, и ступе у разговор с неким женама. Једна од њих по имену Лициа, која је водила трговину са багрени- цом, слушала га са особитом пажњом, и Господ отвори њено срце да разуме истину. Она прими крштење са целом својом породичом, и апостоли живљаху у њеном дому за време бављења њиховог у Филипама.

Но и у овој вароши претрпе апостоли страдања и го- нења. Ту се находила једна служавка прорицателнога духа, која је своим гатањима знатне приходе прибиравала својим господарима. Кад је сретала апостоле, она је ишла за њима и викала: „Ови су људи слуте свештњега Бога! Они нам показују пут спасења!" Павле у име Господа, изгна из ње духа, који неће био од Бога; и девојка престане гатаћи и пророцати. Њени господари, лишивши се прихода, најуте се на апостоле, и оптуже их власти, говорећи: „Ови људи про-
поведају науку, коју ми, као римски поданици, неможемо да слушамо." Народ се узбуни, и старешине, без иакакава суда, заповеде свирепо избити Павла и Силу, па их потом затворе у тамницу. Затим их окури lanцима, прикупују им ноге за пањеве, и строго заповеде чувати их.

Апостоли, надајући се тврдо на благост и силу Господа, не клону духом, но трпељиво подноше заточење своје. Једне ноћи они су се у тамници молили и песама славили Бога. Наједанпут, око пола-ноћи, земља се страшно затресе врата се на тамницу отворе и спадну окови са заточеника. Стражар, који је спавао, пробуди се, и видећи, да су врата отворена, помисли да су заиста заточеници побегли. У стра-ху том он се хтеде убити, но Павле га умири рекавши: „не чини себи никаква зла, ми смо овде." Тада стражар, познавши силу божију, падне к ногама апостола и повиче: „Господари мои, шта ћу ја да чиним, да би се спасао?“ „Веру у Господа Исуса Христа, па ћеш се спасти," рекну му они.

Стражар одвезе апостоле к себи, опере им ране, и са-слушавши од њих слово божије крсти се са целом својом породицом. Међутим старешине, без сумње устрашени су се земљетреса, издаду сутра дан заповест да се одпусте зато-ченци; но Павле одговори: „Нас су, као грађани Римске, јавно били, затворили без суда у тамницу, а сад хоће тай-но да нас одпусте! Нека дођу само старешине да нас осво-беде." Старишине се иако уплаше, шта су учиниле; јер су се грађани Римски користили особитим преимућествама; они су увек могли захтевати суд од Кесара или императора, и њих није могле било казнити без суда. Због тога су поро-дице и целе вароши често скупово куповала право на Римско грађанство. Павле по рођењу беше Римски грађанин. Стареши-не сад саме дођу у тамницу, извини се пред апостолима, и бо- ђев се, да не падну у какву беду због њих замоле их да се удале из вароши; они то и у чине но најпре отиду те се виде са Лидном и верујућима.
У другим варошима Грчке, Солуну и Верин, обратили су апостоли многе Иудеи, Елине и неке знатне жене; но Иудеи, непримивши, веру, узбуне као и пређе, против њих власт. Не могући опровргнут њихову науку, стараху се да их представе као бунтовнике против правитељства, говорећи: „Ови људи поступају против заповести Кесареве, самарагући другога за цара — Исуса.“ Заиста, они су знали, да то није истина, чандо апостоли, проповедајући веру у Христа, никад нису мислили подикати народ против цара; но кад безсансности људи нису у стању опровргнути истицу, они прибегавају к опадништву. Она потварања узнемиравала су старешине и народ, и апостоли примићени беђаху да се удале; но свуда су они остављали за собом посећено добро семе. Слово Божине, што су га проповедали, укорењавало се у срца и приносило је богате плодове просвећивањи срца и измену живота онима, што су примили веру, по начину нове науке. Ми видимо из посланица, да кратковремено баљење Павлово у Филипама и Солуну, није било бесплодно; чандо многи у овим варошама примили науку Христову, живећи добродетелно и свето. Апостол, удаљавајући се из вароши, у којој је проповедао, старао се и даље са љубављу о новообрађенима, и писмено је допуњивао своје уствемено проповеђе. У свима његовим посланицима види се његова горећа отчинска љубав према ученицима; он је заиста могао казати: „ми смо, из велике љубави према вама, за желели предати вам не само проповедање божије, но и душе своје, зато, што сте нам ви мили постали (1. к. Тес. II. 8).“ Хришћани, видећи да јарост Јудеја против Павла све већа постаје, склоне га да иде у Атину. Лука је био у Филипама, Сила и Тимотеј остали су још у Берин, где су многи са жељом примали слово, изучавајући посведчено св. Писмо и уверавајући се о истинитости нове науке. Павле, је пак оставио Вернију и одпутовао у Атину.
Опис Манастира Дужи и Тврдоша у Херцеговини

Сад ћу описати у кратком нацрту судбу Дужског манастира, од тог времена, од кад је он постао уточиштем гонене братије Тврдошке, па до дана данашњег. На жалост податци су не пуни особито за прву половину XVIII века. Ми знамо само, да је у 1709. год. проигуман у Дужима био Симеон, у 1721. год. избран је био за игумана Висарион; у 1744. год. Арсеније Вујовић. Тај Арсеније био је врло ревностан и трудолубив, он је купио за манастир неке земље, и раширио је манастирска здања. После њега за игумана постављен је био Стефан Милутиновић 1750. год. а по узвишењу његовом на степен митрополита постављен је Григорије 1763. год. а за овим Максим игуман у 1767. год. За време његово јеромонах Симеон Куртовић учињио је много добра манастиру, засадио је велики виноград, који постоји до дана данашњег; начинио је на р. Требинци у селу Биочу воденицу, која и сада сваке године доноси манастиру до 1600 ока брашна, а такође близу цркве врло дубоки бунар (густнијерна Латински cistezna), који је врло полезан за манастир. Он непресушије и у наивеој суши и ради чистоте у њему држе рибу. Тај Симеон био је рођени брат ч, веног у своје време Трстенског трговца Јовану Куртовић, који је у 1779. год. приводе њега, да се пре-
сељи код њега у Тријест, гдје је и умро. У 1782. год. постављен је игуманом Паисије Јокановић; он је увео у манастир бољи поредак. Теодосије Ногулић постављен је био игуманом у 1791. год. он се одликовао побожношћу и ученошћу добивши образовање у Тријесту гдје је седам година био парохским свештеником, он је први завео у Дужима ерписко циени. Претрпео је он страшна гоненja од Требинских турака. Њега су без сваке кривице затварали у тамницу, принуђавали га, да се одкупљује по врло скупе новце и напослетку послали су га у Травник к босанском везиру, који га је две године држао у затвору. Напослетку старешине села у шумама отиду у Травник и измоде код паше да се он тавнице ослободи. За време његово био је у Дужима неки јеромонах Нектарије Зотовић, оважни јунак, који је наивећма чувал манастир од Требинских турака, — силација у 1807. год. Требићци окривили су њега пред Саби-пашом Ресулбеговићем због таиних спошта са Црногорцима и Русима који су у то време заузели которски Залив. Те исте године црногорци с једним одељењем руске војске нападну на села, што су у околнини Требиња и попале их, но доцније били су принуђени да одступе. Тада Сабит-паша дозвао је игумана Теодосија и Нектарија да им суде. Нектарије био је невица, но чувши зашто га окривљују, знао је каква га судба очекује. Он је казао Теодосију „ако ја видим, да не паша хоће да казни, то ћу ја пре њега распородити ножем, само како и казао пред њега.“ Игуман га је почео умолавати да не чини то, јер тада би турци поубијали све калуђере, разрушили цркву и манастир и предали би смрти много невиних хришћана. Он је саветовао њега ако нужно буде, да претрпи смрт без роптања за Христа и свету цркву. Те речи јако су подеистовали на њега. Кад су их довели, паша није хтео да разбира њихову кривицу, већ одмах је заповедио да их затворе у његов хар. Нектарије опст поче претити, но игуман са
сузама умоглавао га ие, да одустане од своје намере. У от време дође гаваз пашин и позове Нектарија самог: он се опрости са игуманом и отиде с гавазом. Кад су га водили к пашин два каваза увате га за руке, а паша својом руком ударига ножем. Но он ие се тако тргао, да ие оба каваза обалио на под и јуришио на пашу, да га закоље; но у ту минуту, падну му на памет речи игумана, и рука, у којои ие он већ држао отети од паше нож повратила ие се на своје место. У то време кавази су успели опет уватити га, смртно га ране. Труп његов извукну на авлију раздену га, и тек ие што ие се почело свитати повукну га кроз варош на вещала која су била намештена при улазку у варош; ту су га обесили онако мртвог. Он ие висио три дана, и може бити, да бих још и више висио на вещала да нису неки старци отишли к пашин, и с великим страхом измогли дозвоље да скину његово тело; њега су сакрали у цркви, што ие у селу Подглављу. Да му Боже царство небесно!

У 1812 год. ие постављен за игумана Партиене Петровић и управљао ие манастиром до 1844 год. Он ие начинио ћелие, и купио доста земље за манастир. За доста дуго време свога настојаљества, он ие више пута страдао од турака. Али-паша Сточевић неколико пута узвишао ие новце од манастира; а једанпут ие хтео да убије Партиене, због звона, које ие још у старо време пренешено било из Тврдоса у Дужи и намешћено на стубовима те ие оглашавало празничне и недељне дане. Требински турци, давно су се љутили на то звно, и жалили су се паши на игумана и говорили су да ниједан прави турчи већ не може прићи к Дужима, због тога што тамо звно звони, као у бајурској земљи. Међу Требињским турцима најжељни враг звона био Хаџи бег Релубеговић синовач паше Сточевића, који ие имао на њега велики уплив. Паша дозво игумана каже му све и заврши своју реч тиме, да се он може одкупити од казни, но да звно мора сместити у унутраш-
њост саме цркве. Партеније узајми од трговца 15.000 гроша, но давши те новце паши, он измоли од њега дозволење да остави звоно на пређашњем месту, тако ие остало и до дана данашњег. Великим непријатељем игумана био је такође Хассан-бег. Русабеговић, који га ие неколико пута мунио, тукao, и принудио да се одкупљује. Од 1844 па до 1849. год. игуманом био ие Христифор Зотовић. За време његово, баш 1847. год. у манастиру догодио се случај, о коме ја не могу да прећутим. Савва Куштрнов родом из села Мрковорића у Попову, лежао іе у манастиру 16 година, повређени ударом крви. Он ие још из малена остао сиротаном и поражен био страшном и необичном болешћу. Најискуснији лекари у Дубровнику лечили су га, а узалудно, и он ие потрошис своје имење на лечења. Оставши без отца и мајке и без парчета леба, он би сирома сакао, да га ни су дужски калужери примили к себи на живљење Христе ради, чувши о несретном његовом положају. Њему су они дали једну собу близу манастирске гостионице. Лежећи тамо 16 година, он постаде чувен готово по целој Херцеговини, како хришћанима, који су долазили у манастир на поклонење, тако и турцима, који су се зауставили код калужера ради тога да бадава вечерају и преноће. И турци хришћани под једнако су сачувовали њему, и једанпут у Мају месецу 1877. год. таи раслаблени јави се у цркви на утрењу. Игуман и остали калужери прекину читање, тако су били зачуђени и боље рећи уплашени. Они брже боље пошљу једног калужера у собу Саввину, да види, да ли њем симо болестник, иер се он њима учини као неко привидење; али болестника у соби није било. Свршила се јутрења; затим игуман с „братио“ позову Саву у општу собу манастирску с нестрилењем желећи га распитати, шта је се њим догодио. Сви су се ту скупили, иа сам тада био ћак у манастиру, и слушао сам његов одговор. Ево шта је он говорио: Отче игумане, господине мој! иа се сам чу-
дим, шта ие се самном догодило данашње нощи. Ја сам за-
спао после по нощи и спавао сам врло иако док се није по-
чело свитати. Кад се ие почела дан и нощ делити, на један-
пут неко удари у собна врата, и иа се пробудим. У ту ми-
нуту неко дете, ставши на сред собе поче звати; иа сам се одазвао: он ми рече: „устаи ти већ одавно лежиш овде.“
Ја сам мислио да ие то био неки од ђака манастирски на
реко: „иди одатле немој ми досађивати“ дете; одговори: „не-
бојице устаи, Ја сам послан од мајке божице, да кажем теби,
да ти устаиеш,“ он ми узе за руку и подиже ме. Ја сам одма
осетио, да ми ие лакше и устанем на ноге. Ја почетном
разгледати, које био самном и невидох никог, а само чух
глас који ми говори: „сад си ти здрав са помоћу Бога и
мајке божице; иди у цркву и благодари Богу: два пут све-
tи еле за своје исцелење и одслужи два бденија, и никад
неодилази од те цркве, иер ће ти се болест твоја повратити.“
И јошт ми ие казао нешто, ал то иа нећу казати до после-
дње своје исповеди, и сада тај човек живи у манастиру са
вршено здрав. Чудно исцелење несрећног страдалаца удиви-
ло како хришћане тако и турци, многи чувши о томе, нису
хтели веровати и нарочито долазили су у манастир да се
у вере и распитивали су Савву. Требињски Турци тако
исто одма су послали једног од својих ради те цели. Кад су
се уверили говорили су: „Аллах Аллах! Какви ти чудеса
нема на овом свету, а заиста ие тај манастир кућа божија.“
(Продужиће се.)

Чудеса архистратига Миханла.

(Продужење.)

У оваквим делима поучаваше се блажени Архиц и
посредством молитава разговараше се са Господом Богом
своим, као ањсег Господов живо и на земљи, а све ие
већма тежио ка небеском животу, он се стараше, не само
о свом спасењу, него и о спасењу других људи: Он је не-
визерне обраћао у Христову веру крштавајући их у име све-
те Троице.

Кад то видоше невиери Иелини, из завиsti немогоше
трпети, нити очима гледати преславна чудеса, коja се по-
казиваху од светe водe. нити пак могoше гледати у св. цр-
кви благ. Архиpе већ га презираху и гледаху да му како
tod дођу главе. Тако честo су га нападали векли за косу
и браду, векли су га по земљи и ногама гурали, и другим
разним мукама мучише га, и из цркве изгонише. Блажени
Архип све је то Јуначки трпио а никако се у вредно ниe,
nити поколебао. нити одступао од светe цркве, него безпре-
станка служаше Богу са свим срцем своим, и иeднако се
стараше о спасењу душa људских.

После ових мука које је претрпио благ. Архип, беза-
коници измисле други начин, посредством кога мишљаху,
оствари своjу злу намеру. Тако скупише се једанпут и
здоговорише се између себе овако: „даћ на заспемо свету
воду земљом, Архипа да убијемо, ѕер ако то не учинимо,
to ћe сви богови наши до последњег уништени бити, од
оних људи, коjи се тамо изцeљуjу. “ По том договору кре-
нуше се к светоме извору да га заспу ј и да убију благ.
Архипа, но будући да их је било у већем броjу, то се они
пodelе, на два оделења: једно оделeњe да заспе свету воду,
a другo да иде у св. цркву да убије Архипа; no они су
сamo предполагали, a Господ је располагao, ѕер њих су до-
шли к светој цркви, и хтели дићи руке на благ. Архипа,
наиeданут умртвише им се руке тако, да ниједан није могао
мрднути, а благ. Архип остаде у цркви неповредљив. У
истo време показа се и од светог извора, велико чудо, ѕер
чиm се невиерици приближише к светоме извору, одмах
изaђe из воде ватрени плamen, на њих и разагна их које
куда; они сe разбегаше своjим кућама са великим стидом.
Но они се опет нису умирили, шкргутаху зубима, и хваљаху се да ћеу уништити чудотворни извор, свету цркву и њеног служитеља. Тако беиаше близу тог места једна река, која је текла с леве стране цркве, и која се зва- ше Хрисос; безаконици се договоре, да наврате ту реку на чудотворни извор, да би тако посредством смешаних вода чудотворни извор изгубио своју чудотворну силу. И кад безаконици њихово зло намерене почеше приводити у дие- ло, онда наједанпут по заповести божијој, произведе реку свом току други пут, и потече с десне стране цркве. Кад то видоше безаконици, постидеше се и вратише се својој кући.

Недалеко од тог светог места биле су још две реке: једној беше име Ликоканер а другој Кувос, обе тецаху кроз једну високу гору, и при краију горе обе се сливаху у једно течући праву у предел Ликиски. Сад безаконици по савету јавољем договоре се, да обе те реке обрну, те да по- средством њих разоре свети храм Архистратига Михаила, затрпайу чудотворни извор и потоње блаженог Архипа. И доиста беиаше то свето место на таковом положају, како га безаконици посредством тих река могаху лако уништити, ћер вода беиаше на великој висини, а св. црква у долини; но и ту им Господ намеру осујети.

Безаконици по њиховом договору скупишеше опет из свију градова и у великој мложини дођоше у Лаодицију, одатле се кренуше в дођу к светој цркви. Код свете цркве беиаше близу олтара велики камен, који је имао ширину и висину неизмерљиву, а дубљину безкрајну. Безаконици видећи, да је најбоље да од тог камена почну ко- пати iza, чак до горе је се они обе реке састављаху.

Кад виде блажени Архип намерене нечастивих људи, припаде Богу на молитву, моћаше се безпрестанка проли- вајући сузе, призивајући у помоћ Архистратига Михаила, да сачува свето место од водног потопа, да се неспуне жеља нечастивих. У молитви он говораше: „нећу побећи од овог
светог места, нити ћу изаћи из цркве, већ ћу овде да умрем, ако Господ пусти да се ова светина уштити." Кад се већ бејаше навршило 10 дана од како су Јелини почели копати iza, куда ће реке окренути свој ток, баш у сами тај деесети дан пустише риеке на храм св. Архистратига Михаила а они побегове подалеко да гледају пропаст светине. Сад у једанпут громовито заухташе, и беху се упутиле право на светину са великим опасношћу. Међутим блажени Архиј бејаше једнако у цркви и безпрестанка молајше се Господу Богу, и наједанпут чу громовито ухтање воде, сад повика блажени Архип упомоћ Архистратига Ми.
хайлум, и молајше се Господу да сачува свето место, како се неби нечастиви веселили, него да буду у њивом намеренију посрамљени, а да се прославља име божије и да се узвишава анђелска сила и заступништво. Блажени Архип молећи се Господу певање Давидов псалом, „Коздкигоша р'ки гоподи коздкигоша р'ки гласи скол: козм'т'р'ки сотрениа скола отх гласовь кода многних; дикни кисоти мо рск'я дикеня кз кисоких Господ. Дом'к твоем' подоб'т'т' скат'на Господи кз долгот' дн'н." И баш оног часа кад блаж. Архип ово говораше чу глас, који му се заповедаше, да изађе из цркве, он по тој заповести одма изађе, и виде Архистратига Михаила у облику човечком, који бејаше одвећ чудан и пресветао, онако исто изгледаше као кад се јављао пророку Данилу. Блаж. Архип немогаше гледати Архистратига, од великог страха наде на земљу. Архистратиг му реч: храбар буди, небојте, оди к мене, да видиш божију силу, која ће се показати над овом водом." Тада блаж. Архип са великим страхом дође к војводи небесних сила стаде по заповести анђелској с леве стране, и наједанпут виде ватрени стуб, који бејаше узвишен од земље, па чак до неба; међутим вода бејаше дошла близу светог места, а Архистратиг по диже своју десницу прекрсти по води и рече: „стани ту." На заповест анђелску стаде вода као стена камена. И тако
се испушише ове пророческе ријечи: "кидам та коди и оуколашиса." По томе обрну се свети Архистратиг, оном великом камену који бејаше близу олтара удару по њему штацом и направи на камену знак крста, одма затим за- пунаше громови, потресе се земља, и камен се разцрени на две полутине, те тако постаде између разцепотина ужасна про- вала (лавиринт). После тог чуда рече Архистратиг: овде да се са- тре свака нечастива сила, која би низа против овог светог ме- ста; а ово свето место да буде од помоћи свакоме који с тврдом вером дође." По том рече блаж. Архипу: "пређи на десну страну," он по заповести одма пређе. Сад свети Архистра- тиг громовито рече води: "уђи у ову камену провалу." На тај глас вода громовито заухта у камену и од тада, свадга су те реке текле и стицале се у тај камен.

Беззакони Јелини који стајао подалеко, да гледају про- паст светог места, од великог страха окаменише се.

После овог свети Архистратиг оде на небо, а блажени Архип оста у светој цркви гди једнако прослављаше Бога, и величанство заступљење војводе небесних сила. Сви вијери који су долазили к светоме месту прослављаху Господа, Бога; и од тог времена установише прозновати тај дан у који је Архистратиг чуда учинио.

Кад ње се блаженом Архипу навршло 70 година умре, а верни његово тело погребоше на том светом месту; а душа му се узела Господу Богу, и тамо слави, Бога отца, и светог духа вовиеви виков — амин.

посрбоно
Милош М. Домановић,
богослов.

ЈАВНА КОРЕНСТНДЕНЦИЈА:

Г. Бујићу у Карловцима. 1. 2. и 3. броја "Пастира" од ове године немамо. Кад их прештампамо, добићете их.

Уред.

ШТАМПАРША НИКОЛЕ СТЕФАНОВИЋА У БЕОГРАДУ
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
ИЗДАЕ И УРЕДУЈЕ РЕКТОР БОГОСЛОВИЈЕ ПРОТА НИКОЛА ПОПОВИЋ.

САДРЖАЈ:

О ПАСТИРСКОМ ПИСМИ *)
СРПСКОГ ПАТРИЈАРХА У КАРЛОВЦИМА
О РАСУТОМЕ ПАРНАЦНОМ САБОРИУ

Православном народу србском.

Од кад је један део србског народа под својим патријархом Арсенијем Чернавићем у ове земље дошао и овде се настанио, преше су преко главе његове сила буре и олује: он је претрpio за то време грдњих мука, бивао је у различим невољама, морао се борити са свакојаким непријатељима, свакојаке нападаје сузбијати и одбијати од себе. И у свима тима мукама и невољама, у свима тима борбама и одпорима стајали су пред народом црквени преставници и духовни пастири његови; они радиште, бориште се,

*) У колико су тачно изграђени фактови што су овде изнесене као узроци због кога их се сабор разићи морао, — ми писмо у стању знати, почећи немо били на самом месту где се овај тужан призор догодио, а навештила коja и пронашли из новизма добивамо, разногласна су до тога, да човек незна коме пре да верује да ли онима што су оставили сабор добровољно и отолико; из овима, што су принуђени били разићи се. Но у сваком случају ми овде имамо један факт, који неможе да не изазове туту у
трпише с њим, тешише га, а сврх свега тога бдише и на-
зише, да му се црква и народна свест, која га је држала
у јединству, не угаси или не замути.

Предходници моја на овој столици бивали су више пута
у тешким приликама, имали су у животу свом тешких час-
сова; али реко би, ни један од њих није био у тој непри-
лици, у коjoи се ја налазим, ни један доживио није такви
незгода, с каквим је испуњен скоро сваки час живота мога,
од како сам патријархом постао.

У борби њивој противу спољашњи јавни и таини не-
пријатеља народа свога и своје цркве участвовао је сав
народ, и као год што су налазили они у народу своме наи-
јачу подпору свагда, кад су брањили вијеру и цркву своју,
та свети аманет предака наших од нападања; — тако се
исто и народ обраћао у разним својим невољама прво и
прво к своме врховном Архијерску и у њега је савета и
утеше тражио и налазио.

Нападаи ти са стране на народ српски и на правосла-
вну му цркву нису никад престајали, лав није никад пре-
стајао рикати, гледајући и тражећи прилике, да га прогута;
стреле су и сад наперене, замке су и сад понамештане; али
осим те борбе имамо сада борити се с новим противником,
који се служе с новим оружјем, али опаснијим по народ и
по православну цркву, него што су стреле оне, које се са

срав сваког правог и свесног србина — факт, да се сабор Карловачки
разишао у ономе часу, кад му је баш требало одочети веоо, око које
ga је и сазван. А ово није лепо како за нас саме, који ако никад, то баш
у данашње време, кад су нам сва народска и државна нитања на дневноме
реду, имамо преку потребу сближена и узајамног обавешћења, — тако и
за сву православну цркву, која неможе ДА НЕСОВЕЖИЗНЕ, кад пате
чеда њена ма где и у ком крају православног народа. Пратећи је тугом
озви догађаи и индикуија на судбу, која непрестано у важним тренутцима
цена србина и смета његовом унаређењу, ни за сад не можемо реки
ништа више о том немилом догађаи, због тога што, као што рекосмо,
ни смо још начисто с фактама. У дужем броју, док ту ствар подробније
изпитамо, саопштимо је нашим читаоцима ради знања и обавешћења.
стране на нас лукаво пуштаиу. Непријатељ рода човечијег од искони видећи, да не може сатрти народа србског с туђом силом, почео је од неког времена сејати семе мржње и раздора по народу нашем, почео је одвајати синове од отаца, отуђивати децу од матере своје Цркве, која их је духом светим породила и млеком благочестија задоила; и цепати на дно и оно, што би требало једно да остане и што се само као једно одржати може. И баш сад, кад нам је слога нужнија по некада, кад би се само сложним радом и заједничким на- пором међу туђим и страним и у сваком погледу јачим и вештим народима као народ србски одржати могли: онда баш хоће посејано вратом семе да уроди плодом: онда се поче показвати, да свезе оне, које су нас држала досле у народнои и црквеној заједници, стадоше код једних попу- штати; онда се обелодани, да се сви чланови србског на- рода и србске ћркве православне у питањима, о којима виси живот србског народа, као нарођа правовлавног, међу собом неслажу; да свима нису преданија отаца света, да сви немисле и неосећају о светињама једно и ониако, као што су наши стари мислили и осећали, а мислећи тако и осе- ћајући спасавали се и сачували се до данашњег дана. Неда се више скривати ни таити; у народу србском поиавила се нека тежња, која, ако јои свесни и побожни народ србски за времена на пут не стане, у развоју свом даље може разкинути и растроити устроен народне цркве, а тим изте- рати из тела народног душу, т. ј. самоубиство учинити.

Опасна та и убитачна по цркву и народ тежња захва- тила је већ корена у једном делу народа нашем, и је ли могло бити, да се она непокаже и на самом црквено-на- родном Сабору, који сам по највишој дозволи на дан 1. Ју- нија о. г. овамо сазвао а сведећег дана отворно. Из беседе говорене том приликом, видите се може с каквим сам одушевље- њем изшао народним послаником на сусрет, и како сам готов био пристати на све, што иде у корист цркве и народа мога.
Сабора тога више нема: разишао се, расуо се, баш у ономе часу, кад му је требало започети рад и посао, ради којега је сазван. Но томе се нетреба толико чудити. Сваки прави Србин, који је видио, какви се посланици бирају на гдјеоким местима у Сабор, могао је предвидити, да ће се сабор скупити, само да се разиђе, іер међу људима, који не стоје на истом тврдом станцу камену, који не излазе и не суде с истог становништа, који се у главном не слажу, — неможе бити довора; међ онима, који мисле, да би било и грешно и непаметно драри у чврст у основе, и онима, који оће све да поруше и расчисте и да на новом основу нову зграду подижу, неможе никад бити до споразумљења; људи, који чувају преданија народа и цркве своје, немогу се саветовати и саборисати с људима који се држе начела лажнога разума и који, као што Апостол вељи, хвалећи се њим, одпадоше од вере. И што је сваки разуман предвиђао, то се доиста и збило. Дана 3. Јуліа о. г. поднели су ми 35 Посланих црквено народног Сабора писмену изјаву, у којој наводе узроке, због којих су принуђени из Сабора изступити и мандате своје потожити; а изјави тој приступили су сви Епископи, с тим да ни они у даљим Седницама тога Сабора присуствовати не могу. Изјава та печатана је и разаслата по народу, и с тога није нужно понављати, раствали су ти посланици, већина у сабору, иступили из сабора, нити ми је нужно посланика ти поимену наводити и означавати ове. Довољно ће бити напоменути само то, да су то све таки људи, за које неможе нико рећи, да им до цркве своје, да им до блага народа свога није стало, и да нису увиђали, каквим би плодом уродила радња сабора тога Полагањем мандата од стране вићене саборни посланика и изиашњем г. г. Епископа, да они даљим седницама тога Сабора у коме се свети оци, који су нам православну веру нашу од сваке лажне примесе сахрашили и утврдили, „слепцима“ назвати, у коме се свете истине православне наше
вере у сумњу доводити, у ком се са светим стварима ти- трати, у ком се цео један, и то не последњи у цркви ред, без зазора вређати и исмејавати сме, — присутствовати не могу — по себи је престао сабор тај; и мени није остало ништа друго, но да оним послаником, оној мањини саборској, који својих мандата положили нису, на знање дам, да ја с њима самима седници саборски држати их не могу. По- водом тим нађоше исти мандате своје задржавши посланици за добро уложити протест против тобоже самовластног распуста односно одгођења сабора од моје стране и протест тај у више тисуђа екземплира по свом народу растурићи Ја нећу спомињати, шта се све у протесту том — о начи- ну поступања мог, о мом праву и о повреди аутономије на- родне говори, како се сва одговорност за све, што се распа сабора неугодно изроди, баш на мене и оне, који су са- бор оставили, како се на конац наговешћу њих неки кораци које исти људи учинити намеравају. Ја незнам какви су то ти даљи кораци: које ти људи учинити мисле, али то знам, да су они, који су и у сабору и ван сабора предводили подписавши се на протест посланике такви људи, који од ничег незазиру, који ће се и с врагом сдружити, само да основе своје нзведу, цељ своју постигну. У опште људи су то слободни, које никаква присега не веже, који се ни на што не обзиру, који никада не мисле на последак, који имајући не престано на иезику: народ, народну срећу и на- предак, своје личне себичне цели гоне, који не распитују и неразбирају много, шта и како управо народ мисли, шта народ жели и хоће, но који силом оћеiyу да им се верује, да су они једини прави преставници народни, да они једини израза мислимама и жељама народним дају, да је њивов глас, глас народна, који свако уважити мора. Људи ти знаду, шта оћеiyу, али то неказују сваком и на сваком месту и већ та једина око- лност, што они скривају задњих својих мисли, довољна не да у сваком разборитом човеку породи сумњу, да ли је она циел
којој они спише, добра, да ли су средства, којима се они у постижавању те своје цели послужују, увек поштена, и да ли ће цео њихов рад по цркву и народ спасоносан бити.

Иа сам судио о вођама они посланика који су речени протест подписали, толико ређи, а што се мене тише, то ће народу још у живој памети бити, да сам љи, изабран и потврђен за Патријарха, прије уведен у патријаршеску столицу пред сабраним у храму божијем народом присегу положио присегу и верност цару, краљу и господару моме, да сам се захвао, да ћу храњити и чувати преданија и уставе православне цркве моје, да сам се заветовао, да ћу се свима силама мојим за добро и благо цркве и народа мога трудити, и сав живот мој служби цркве и народа посветити.

Како сам љи до данас заклетву и завет свој изпунио, нек о томе други суде, а љи ју овде с неколико речи означити становише оно, на коме љи стојим, и то не ради правде свога против онога, што ми се од оних, који су речени протест уложили, у грех уписује, но ради обавести и умирења истим протестом може бити узколебаног народа србског. За чим ђе србски народ од искошан чезнуо, за чим ђе православна црква у овим земљама увек уздисала, то ђе тек сада добила и получила, добила ђе аутономију или боље ређи враћено јој ђе право, да на земљишту свом по својим законима животи, да се под својим властима без сваког утицаја владе и владини органе управљати може. Црква наша православна има свој устав и своје устройство, кога није створио народ србски и које сав србски народ, а камо ли овострани дено нерода србског не може и не сме мечати, ако ђе рад, да с осталом браћом својом по крви и православној вери у заједници остаје. По уставу и устройству том цркве православне зна се, шта ђе чије право и дужност, зна се, како уди и чланови једног тела, ком ђе глава сам Христос Спаситељ, један према другом стоје. По том црквеном уставу и по повластима србском народу од земље
господара даним припада мени право сазвати сабор црквено-народни, на истом Сабору предсједавати и закључке његове извршавати. Може бити, да основни устав тај православне цркве овом и оном посланику није по вољи; може бити, да где-који највише зато жали, што се сабор разшишо, іер му се прилика одузе, те неможе са својим иединоми- шљеницима устава тога, ако не баш сасвим покосити и разорити, а оно бар из темеља потрести, а тим себи и сво- ђима посао олакшати и места за други устав, који је по- никао из духа противнога духу православне цркве наше, спремити. Али док први устав, ком је темељ сам Господ Исус Христос положио а Апостоли свети и вселенски Са- бори развили, и утврдили, — постои: донде ни се не може одрећи право, које ни по истом уставу припада, а наиме неможе му се поређи право да іа црквено-народни Са- бор из важних узорака распустити немогу, іер онај, који има право сазвати Сабор, мора имати право и распустити га. И као год што се то право свакој влади признае, тако се неможе ни мени, коме и по црквеним уставу, и по народним привилегијама највиша управа у овостраној областној цркви припада, то право одрећи.

Толико о самом праву распуста сабора. Али іа Сабора тога нисам ни распустио: он је истунањем већине саборске сам од себе престао и іа нисам могао саборске седнице са ма- њином продужити іер се црквено-народни Сабор без Епи- скопа и Свещениства, у православном свету, нeda ни по- мислити.

Іа сабора тога нити распусти, нити одгоди, ал отво- рено кажем и исповедам, да би га свакако распустити мо- рао, іер іа је људима, који исповедају начела духу цркве наше сасвим противна, саборисати и с њима црквено-народна дјела расправљати не могу. И не само да то исповедам, но ево и највећеме изиављујем и обиављујем, (а у томе су са мном једне мисли и братиа моја гг. епископи) да ми
са људима, који нespоведаиу ону веру, коју црква православна не исповеда који не почитуиу свете обреде православне цркве наше, који неће да знаиу за устав и корените уставе православне цркве наше, који оће да црквом и у цркви господаре — да ми с таким људима и у обште са особама, које по младости својој никаква искуства у црквено-народном животу немаиу и сами савета потребуиу, — о црквено-народним стварима саветовати се и с њима саборисати неможемо.

Ово ie моиа и моих епископа узиава.

Православни народе србски!

Наступио ие одсудни час, кад се мораћи решити и једно од двога изабрати: предлаже ти се клетва и благослов, смрт и живот. Избираи, судба ие твоиа у твоим рукама. Но иа се уздам у здраву свест неокуженог и непоквареног љушт србског народа, да он није заборавио шта га ие до данас спасло и одржало; да он неће презрети и погазити оно, што је његовим старима, његовим ојевима и матери ма свeto и неприкосновено било и што му ие од њих као аманет предано — да се народ србски неће самога себе одрећи; уздам се у разборитост народа србског, да неће судбу своју метати у руке суетних и законислених, којима је православна вера безумије; уздам се у мудрост србског народа, који зна врло добро, каквим плodom урађаи уборе у цркви и у народу, и ко се тој унутрашњој борби нашој наивише радује; уздам се у наслеђену од отаца оданост и веру народа србског у свом Патријарху, и надам се, да ће се народ одазвати гласу мом и примити к њену отачаску савет мој, да одиако у црквено-народни Сабор бирац црквено светне, родолубиве, зреле и изкусне и у обште тако мучеве, с којима се о црквено-народним стварама може саветовати.

Православни народе!

Не веру јаскавим, обманљивим речима људи, који су изишли од нас, но који нису наши, који су сами себе изо-
бштили из црквене заидећице наше, кои су одпали од нас, и кои тако раде да би човек рекао, да раде за другог, да раде за непријатеље рода свога.

Православни Народе!

Давно је речено: „Пропасти твоіа од тебе Израиљу!“ али ако је то и давно речено, истина те речи може се у сваком времену и на сваком народу, па и на теби испунити. С тога подигни са мном руке и срдце горе ка Господу Богу, Отцу штедрота и сваке утеше, који неће смрти грешнику, но жели да се обрати и да позна истину и да се спасе, и молимо се, да погледа милостивим оком на православни наш народ, да усади у срдца наша љубав, просвети ум наш и настави нас на сваку истину, и помолимо му се топлом молитвом и за ону браћу и синове наше, „кои преварени науком света“ туђе се од нас — не би ли се и они обратили и разумели: „да је у јединству спасење наше."

У Карловцима 10. Иулија 1869.

Самуиљ Маниревић

патријарх.

Опис Манастира Дужи и Тврдоша у Херцеговини

(Наставак.)

По смрти игумана Христифора, избран је био на његово место Евстатије Дучић, који управља манастирем од 1849 год. до данас. Он се одликује необичном ревности и непрестано се труди у корист обители и братње. Будући јошт простим калуђером, он је начинио себи ћелију, која је много боља, од оних старих пређашњих, а у 1851. год. сасидао је један дом покрај цркве од западне стране са шест соба. Добивши дозвољење од власти, он је заградио манастир каменим зидом, у место пређашњег плота.

Он је поправио све манастирске стаје, и прибавио је толике земље манастиру, што ни један није од његових пред-
шественика. Но главна је његова заслуга у томе, што је он исходатаистовао од цара ферман те је сазидао изнова сопственим трудом и „изгодивением“ и са помоћу околних хришћана Дужску цркву у 1855. год. Она је споља врло лепо израђена, и има врло леп вид. Посвећена је она успенито просвете Богородица, а пређашња црква посвећена је покрову. Изнутра она није јошт израђена, иконостас стои са свим шут, јер се нема новаца. Храм тај изчекује каквог благочестивог хришћанина благодетеља који би пружио помоћи Дужској братији. У опште Игуман Евстатије, заслужио је велику похвалу и благодарност за неуморну радњу. Но на жалост манастир се сада наоди у врло великој нужди и опасности од Турака. Не будући више у стању подносити угнетења Требинских Турака, хришћански поглавари из Зубаца, Крушевице, Драчевице и Шума скупе се на веће 5. Декембра 1857. год. да расуде којим начином да представе општу жалбу мостарском папи; скупе се они у манастир Дужи, као у месту, које наивећма поштују, и реше да пошљу папи писмо, и да му изложе све злоупотребе Требињског мудира (начелника) Хаџи-беґа Ресулбеговића и других Турака, а да му представе мирну цел свога скупа и да га моле да он неби примио тај поступак с хрђаве стране. Добивши та писмо папа им одма пошље „бурунтна“ на српском источу у којој дозвољава им да се саветују, и да му представе своје нужде. Но кад су Требињски Турци узнали о том скупу, то да не би њих хришћани изобличили пред на- шом и да би избегли праведне казни, пошљу те им іаве, да они не трпе никакве скупове и заповедају им се разићу. Хришћани имајући писмено дозволење од папе, нису хтели да их слушају, но из опасности, да неби изненадна Требињ- ски турци напали, они намести стражу. Турци Требињски у тај начин дан нападну на ту стражу, и убију 5 хришћана. Одма за тим мудир и срезки Сребињски суд напишу папи мазбату (извешће) о томе, да хришћани скупивши се у Ду-
жима као бацаги да су се побунили против султана, и хоће да војним за веру. У закључку тог извешћа обраћају се молбом к паши да се што скорије пошаће војска ради усмренија хришћана. Васиф паша неразбиравши дело, одма је примио то и оживе извешће, и заборавио је на жалбе хришћана које њему више пута представљали. -- Он је послао једно оделење војске у Требиње, да би, да грабе, и плене тужне хришћане. Становници Шуме, неимајући оружје, (тјер им је Омер — паша узео 1858. год.) сви би одма изгинули, само да им нису помогли Зубчани, који су сачували своје оружје, но нису престали плаћати данак и покоравати се турском правитељству, а тако исто и неки црногорски ускоци, који су се присајединили к својој браћи хришћанима потајно од кнеза. Произашла је чарка у селу Полицу на Поповом пољу (24. Декембра) и то ће село било ограбљено и спаљено турцима који су истерали хришћане из њега, и по већем броју своме лако одбили њихов нападаи. Одма за тим послата је против хришћана силна турска војска, а наиме волонтери скунелени од Босанских и Херцеговинских турака под предводителством Хаче-Али паше а редовна војска под предводителством Салих-паше. У Шумама хришћанима није било могуће држати се; становници по селима, која окружавају манастир Дужи од части повукли су се у збуце или побегли у Далмацију, а неки су остали по својим кућама који су страшно пострадали. 29. Јануара 1858. год. до 4000. турске војске крене се на збуце Зубчани запале своја села и одступе: но храбро дочекају нападење турака само са 300 људи, и задрже своју позицију у горама Крушевицким; много је турака нарочито бошњачких изгинуло у том боју. Друга битка произашла је 10. Фебруара: Зубчанима помогли су тада драгоценно дошаоци ћиома у помоћ Црногорски ускоци; хришћани одрже врх, и такву штету учине турцима, да су они ноћу одступили у Требиње, оставивши у зубцима, неки део
свих војних препарата. У том одступању такав је био непоредак, да кад су се превозили Турци на реки Требињици то 17 људи од редовне војске утонило је на једном чамцу. Кад су Турци одступили к Требињу Дужки камујери упашени оставе манастир и побегну чрез Аустријску границу у Дубровник (Рагуzu.) Аустријско правителство упоштава лепо је примило игумана Фвстата и остале камујере, јер је се надало начинити их својим оруђем. Желећи да ојача свој уплив у крају, који се налази близу њене границе, Аустрија шта више предлагала је зубчанима, да они облаче да су њени подајници, и обећала им је зато своје покровитељство и заштиту; но нашавши на одпор, она је се старала о томе да зубчани и остали хришћани тих места дозву њу најпосле, да она буде посредица у том распри њиховој с Турцима, надајући се да постигне своју цел средњим игумана, који је имао велики уплив на те хришћане, али игуман није хтео да прими на се ту улогу.

Како су Требињски Турци дознали о биегству камујера они похитају у манастир, разбију врата на свима ћелијама разгрбају све што су тамо нашли и расположе се тамо да станују. Но после неколико дана Салих-паша изведе Требињце из манастира и смести у њему једно оделење редовне војске. Требињски турци разорили су такође под њим и сараћану манастирску губитак који је манастир претрпо од тога, прецнећен је на 2534. форинти. Такође су они уништили манастирски виноград, изсекли и спалили све лозе, они су разграбили у селу тули на Поповом пољу житне амба ре, који принадлеже манастиру. Једном речи сва имаовина манастирска разгрбаћена је и разорена турцима, и још само црква остала је неприкосновеном. Она стоји затворена, и даи Боже да и у њу недирну. Жалостна судба заслуженог игумана у старости, после толиких трудова, које он поднео око монасира! Незадовољни тиме, што он, као што смо казали, није хтео да буде њихово оруђе, Аустријске власти
няеданпут заповеди му, а такође и другим калуђерима и шумским поглаварима, да се кроз 24 сајата удаље из Ау-
стрније. Несмешући да се врати у Дужи, и да прода себе у
руке Требињским турцима — Фанатицима, негледећи на то,
што он није примно никаквог учења у буни Херцеговин-
ских хришћана; несрећни овај старац принуден је био да
тражи уточишта међу зубчанима. Бог зна, када и чим ће се
естришти његова страдања!

Н. П.

О унин хугарских Русина.

(с руског.)

(Наставак.)

Али се владика Јован не јави његову суду, а краљ
заповеди да дохотке прима монастирски старешина Гела-
рије, док се ствар сасвим не сврши. Грамата коју је издао
краљ због ове распри 1498 г, обраћа на се нашу пажњу
поглавито за то, што се у њој спомиње грамата и цариград-
скога патријарха Антонија, којом даде права монастиру св.
Арханђела Михаила, да олакша терете и добра, које је краљ
потврдио. Ова грамата служи као необорив доказ да су
имали цариградски патријарси уплива на источну цркву у
Угарској а особито на мукачевску јеопархију. Од владике
Јована до Василија Тарасовића долазише наследно осам вла-
dika један иза другог. Користећи се очуваним граматама,
можемо из њих поцрпсти рад потребе да се доста упознамо
са њиховом архипастирском делатностшћу. Владислав вла-
dika а наследник Јованов, посведочанству грамате, коју је
издао у Бечу 1551. г. цар и краљ Фердинандо испитивао
је зашто му се против његово свештенство и одказује пла-
ћање по закону. Са ове противности нађе се владика у за-
пари, те потражи помоћ у светској власти од цара Ферди-
nanda — да нагони свештенство на закониту послушност и
вршење својих дужности. Према сведочанству друге гра-
мате од истога владаоца у 1552. г. трудно се владика да
укине развођење брака, које се беше осилело и постало зло
међу светом. Како су се често мешали у свештеннички суд и
мирски чиновници, тако се и бракови разводише врло често
без иакаква основа и закона само по произвођењу спахија
и других грађана занетих користољубљем. Цар забрани те
 злоупотребе и подигне свештенничке судове за време Ила-
рија, III. владике као што се види из грамате, коју је из-
дала у Ерделу краљица Изабела, у место Албал-Гулији од
1558. г. Владике и свештенство монашко беду обвезани да
плаћају свеколике порезе и да врше свакојаке земаљске
терете. Архипастир увиде да су овим поступком нарушене
привилегије, које дадоше свештенству пређашњи угарски кра-
jеви, па се с тога упути ка краљу с молбом, те да осло-
боди свештенство од ових незаконитих захтевања. Владики-
на се молба уважи, па како он, тако се и сви остали што
живеше у монастиру, ослободе од свеколикових данака, приреза
и земаљских терета. Овај је владика издевствовао у краља
Јован П. грамату од 1561. г. да може сам себи изабрати
наследника.

Наследник се Иларинев (незна му се имена) жалио не-
мачкоме цару у исто доба и Угарском краљу Максимили-
јану, што му се међу свакојаке препреке на пут у надгле-
дању парохија по његовој іспархији, а тако се ради и са
онима, које он изашље у своје име рад тога послу. У тог
жалби наброја владика како се отимљу од његових људи
коњи, конски прибор, тераиу се на сељачке работе, истра-
жују се различите дации, туку их, затвараиу у тамницу.
Али је то све било строго забрањено у Грамати, коју из-
dаде цар у Пожуну 1569. г.

Ипак негледећи на то, наследник јепископске столице
Владислав II, нашао је за нужно да о томе предмету ли-
чно деиствује код цара и краља. Рудолф даде нову грама-
ту за вршење пастирскога званија и обвеза без сваких прецрека. Потребну је грамату издао управљач угарске Матија 1597 г. Владика Сергије, који одмах ступи на иепископску столицу после Владислава II, користио се ие особитом царском милости. Он је добио у 1661 г. од Херцеговца (надвојводе) Фердинанта II, грамату, којом се обезбедило своје имење манастирско и његово, а уза то издаје Салватордиња, т. и. ослобођење од сврту терета, данака, војнице, под непосредном управом и чувањем његова величества.

А грамата коју је издао у Мукачеву 1623 г. семиградски кнез Гаврило Бетлен, да подтврди њоме за владику Петронија, знатна је по томе, што се из ње види да је Петроније био први владика над унијатским црквама (Ecclesiarium unionis graecae episcopus.)

А на против издаћа грамата Јованову Григоровићу наследнику Петронијеву од истог семиградског кнеза у кошицама (Kaschay) 1627 г. заслужује нашу пажњу с тога, што се у њој Русини и Власи изрично називају последницима грчке цркве која се негда славила са многих учених људи; беше цвет и средиште наука, а сад чами у тамном незнању, и стење над јармом Симоније *) (Ecclesia illa graecorum, olim et soctorum virorum numero celebris et sebos sapientiae florentissima, cujus status, inscitiae tenebris, et simonia oppressus est.) Овде се без сумње подрзају, мева Грчка црква. — О овоме се власти Григоровићу знају само то да је добио од преседника врховног суда графа Мелхијора Алађинг издај у кошицама 1630 г. да надгледа цркве у својој иепархији; после се хвали да је знао добро иезике, а нарочито латински а тако исто и богословске науке.

Сво време, што се простире од црквенискога раздора до на измац XVI века, можемо назвати периодом покушаја,
употребљених не само у Угарској већ и другима земљама да се православни поунијате. Знамо да су се папе трудили да потчине себи православнцу цркву још у првом добу разделяња цркава. Рад овога употребљавања они наивна лукавства, сплетке и итриге. И ако не су искуштали из вида и осталих православних народе, али су им славени били три у оку. Папе жељећи за светском влашћу, трудили се из петних жица да оцепе славене од источне цркве, те да им тако униште словенско богослужење. С тога су им забрањивали употребљавање рођеног језика у цркви; трудили се да их поцепај између се, те да тако положе мало — по-мало основу свом светском господарству — за којим текише. С том жељу слали су им мисионаре; давали буле тобож корисне за Унију, а овамо су таине своје људе подбавали да раде на штету добара, која су обежана укључи Уније. О томе између осталога налазимо сведочанство у Гајета (Annb Boh) написано у црквеној историји Андреа Балудианска. Ево од речи његов словенски превод: „Главни је узрок био да млде немачки свештеници на Методија, што је против преименованих обреда за латинску цркву — другојачним обредама учин.“ дакле: „Римске папе видеше да чеси воља већма словенске обреде па су то Методију потврдили — али овамо таин подвргаваху немачке владике, да би народ обучавали латинском обреду.“ (До II, Стр. 169.) Ни смо намерили да овде излажемо све папске покушаје, које предизлажаху да обрате православне на Унију. Доста би бити да на бројимо њихове главније покушаје у овоме одпошаху.

Посланик папе Њеноменти III, што беше код двора Галичанскога кнеза Романа Метиславића, стараше се да одврати овог кнеза од православа убеђујући га о узвишенијој науци латинске цркве а уза то бећавашему добити многе градове и области по средством мача намесника Петрова. Али сва речитост његова ни наимање не подеистована на кнеги.
за, овог врлог паборника вере, који беше у исто доба вешт и у богословским препиркама (науци). Папска усиливања, да лише источну цркву њенога опстанка, обелоданише се најбоље у време крсташких ратова, а особито онда кад заузео 1204 г. латини цариград. У овој тужној епохи, по- чеше латини да шире власт своје цркве мачем и огњем, а требити последнике православне вере. У своме беснулу претеше из цариграда православнога патријарха па на његово место поставише свога; зауше православне цркве и монастире; затворише свештене и калуђере у тамнице, који се ма и наимање одушираху њиховој вери, иедном речиу жео град населише својим једноверцима а свуда гоните право- славне. По њиховим умишљаима били су сазвани сабори у Лугдуну 1274 г. и у Флоренцу 1439 г. само да увукун православне у њихову веру. Те побуде ни су изврше што се сазванаху сабори тобож рад уједињења цркава; већ се осниваху на рачуну томе: да се користе згодним округностима и временом те да постяну своје политичне цељи. Па као што су се могли да примете понегде у неколиким државама употребљени папски покушаи за увођење Уније, тако се и нашло неких лица да су била за Унију, а неки наученици само за рачун тога намах закључиш да је свуда примљена и да суштаствује. Између осталих и Јанићио Василовић вели у своем делу под насловом: „Brevis notitia fundationis Teobori Korjatovits“ и Андрис Балуджански у своем делу: „Црквена историја новог завета“ од којих смо већом чешћу црпили ове податке што их саопштавамо. У тим делима својим ова два писца бране то мишљење да је Тodor Korjatoviћ основач мукачевског монастира и сва мукачевска епархија, још од почетка била једнако и доиста у унину. Уз то доказују још ови писци, да је и равноапостолни кнез св. Владимир и његови наследници са свом Русиом за дуго време признао папску власт, после раздељења цркава. Неуспитайући се у опширно опровргава-
ње овога мишљења, ми ћемо у кратко приметити, да и ако су нека лица, особито у Грчкој царевини показивала склоност ка Унији у тешка времена, али за то, Унија у овом периоду не беше нигде и ни у једној држави уведена и утврђена. Што се тиче мукачевске јепархије за њу тврдимо темељито да је она била у овоме периоду православна, а и све њене владике што их поменујмо беху такође у православљу, осем можда једног Петронија, који је изненверио своју цркву.

(Наставиће се.)

Ο стању нашега свештенства.

(Наставак.)

Наши високи радник на пољу напредка цркве и њеног свештенства при свима тешкоћама у споразумљењу са владам управља и опет своје разлоге на управу просвете да се она постара с владом пронаћи најлакши начин да се судба свештенству отечественом лакшом учини. Акт тај г. Митрополита гласи од речи до речи овако:

Управи Просвете.

Духовно правленије отечествене цркве многократно чинило је представљење правитељству о биећим и оскудном стању отечественог свештенства и предлагало начине по-болшана нарочито при концу 1851 године. Под Е № 943 разложено је обширније, да би се стање нашег свештенства најудобније поправило, кад би се наредило, да се свештениство за прописана свештенодијеста обштем прирезом цлаћа. А у почетку Септембра 1859. год. Е № 712. учинили смо и из собранија нашег Архиерејског с писмом на његову светлост благенопочившег Господара и књаза Милоша Обреновића I. управљеним идно представљење, у коме смо иасно разложили рђаво стање и незгодно расположење народа
према свештенству због наплаћивања за свршујема свештенодіјества, па смо представили и молили, као што овде приложена копија гласи, да се свештенству общитим прирезом, који би се из једног талира годишње састојао, изда је одсеком годишња награда, а оно да буде дужно сва потребна свештенодіјества пасти свого уредно свршавати. Августа пак ове године под Е № 879. молили смо његову светлост сретно владаіућег књаза нашег да се узме у разуђење предлог о определену известне парохијалном свештенству плате, и представничество његове светлости с писмом од 14 Августа ове год. Е № 1548 упућује нас, да се у овим предметима са управом просвете споразумејмо, која ће после по дужности даље у ствари како треба поступити.

Услед положеног повторавајући дојакошња наша о том представљења придајемо то, да се из приреза на врло потребно стање нашем свештенством, ако за сада није могуће определити му сталну плату одреди и издаје годишња помоћ по 100 талира, докле се стаљна награда свештенству неопредели, а свештенство за ову благодетелну помоћ, да буде дужно сиротној пасти виђена свештенодіјества бадава свршавати, од које и сада награду непрема, него све на вересну извршити.

Престављајући изложено молимо предрешену управу званично, да ово наше предложење од своје стране свердно подкрепљено поднесе висоначем месту на благоволително решение како би и свештенство имајући помоћ за издржавање увеличало ревност и подигло се духом из очајателног свог положаја; па да о съедству тога и нас у своје време изврстити изволи.

Е № 969.
У Београду 26 Октобра 1861. год.

Архіепископ и митрополит српски МИХАИЛ.
Пројекат који су отећествени Архиерени подвели благопочившем кназу Милошу о начину како да се поправи стање свештеног гласи од речи до речи овако.

Ваши Светлости.

Дуго годишњим искуством довољно је засведочено, да је дојакашњим расправама и несогласијама поставши међу отећественим свештенством и народом, узрок нарочито у том положен, што свештеници наши немајући стално одређене плате коју би у известно време уредно добијали, принуђени су ограничити се прописаном у тарифи за свршавана свештенодијесства наградом, која при свем том, што је незната и за пристојно обједжавање њиво недовољна опет се ретко гдје сва прикупити даје, но по већој части ве Sega има, и што народ кад свештеник нуждом нагоњен такову од њега потражи, сматра то, ако не као глобу, а оно за цело као просицање, и због тога се на свог духовног пастира гневи и огорчава. Оваквим често догођајим се незгодама између свештеника и народа желели идном за свагда крај учинити, св. Андрејском скупштини неки су народни представници глас од себе чути дали, да се у бу-буће цело отећествено свештенство опредељеном годишњом платом снабдио.

Ми с наше стране у свему усвајамо ово мњеније оних народних заступника, држећи се тврдо основа, да докле се с пута неуклони узрок, све дотле непрестано ни сљедства истога. Да свештеници наши за вршење своје дужности и од сада при дојакошњој својој наплати остану то нити је по себи право, нити према раширајућем се и знатно напредујућем стању сваку остади житеља отећества нашег сходно. А све кад би се досадања тарифа за сва свештенничка чинодијесства удвоила нак не би ништа помогло само ствари који се помоћи жели с тога, што би народ, тада своје свештенике као праве глобаре сматрао; што би се досадање расприрь око бира и наплате за вршење свештено-
дісіства знатно уможиле, па би наилосте свештеник опет вересном плаћен био, која би наравно, морала много већа бити од садашње, па као да доиakoшња вересиа није мо-
гла покупити него има дужника од пет и више година због неизданог бира, да шта би онда било, као би се увећала тарифа с биром.?

Једини дакле и искућиви начин за пристоно и цели сходно издржавање свештенства ћест таи, да се одреди све-
штенству годишња пристоина награда одсеком, а оно да буде обвезано, свршавати својој пастви сва обична, право-
славном христијанину нуждна свештенодијества безплатно, као 1., знамење, 2., крштење, 3., молитву породићи у 40 дан 4., испит 5., печат, 6., венчане, 7., опело и пратњу пре-
ко парохијалног свештеника 8., спомен о задушницама, 9., четири водиће у годишње постове, водићу о крном име-
ну с резањем колача и богоявленску, 1., молебствиа о за-
ветинама. Само би се плаћало за масла молитве над болни-
ма, наробите месечне водице, читања над мртвацем и за сиравод осталим свештенству осим парохијалног иереа. С увеђењем ове сталне наплате свештенство би било успокоено и у ужитку свом обезбеђено, с увеђењем тога начина пре-
стала би распре и ценкања помеђу свештенством и наро-
дом, престала би такође све вересије. С увеђењем тога ра-
чун специфичан би уважене свештенства код народа. Јуди бољи даровани ступили би у свештеничкци чин. Црква бо-
жна стекла би прилежне, способне, и одличне служитеље. Све би се то постигло увеђењем определене плате и то без приметног терета од стране народа, а да се за то за-
иста не изискује велика жертва од народа, иако ће пока-
зати сљедиући рачун о награди, коју сада даје народ свештенику, и која се од њега за унапредак тражи ради сталне плате свештеничке.

Сада издаје свака надлежна глава своме свештенику.
За бир " " " " " " " " 5 гр. пар.
За свечарско " " " " " " " 2 —
О заветини обшинск. " " " " " " 20
О задушницама " " " " " " " 20
тто је 8 гр. —

Даље долази на сваку речену главну, ако она то свакога уредно и не издаје, јошт плате свештенику, јер по дотичним протоколима има на 100 домова преко године наимање:

20 крштења по 4 гр. " " " " " " 80 гр.
За толико знамења по 20 пр. " " " " 10 —
10 венчања са иститом и печатом првометичним по 26 гроша " " " " " 260 —
15 Омеча по 18 гроша " " " " " 270 —
45 Паразостас по 4 гроша " " " " " 180 —

Свега 800 —

Дакле долази опет на једну главну " " 8 гр.
И горњи " " " " " " " " 8 —

Но кад се узме да многи кретногим уверено преслављају и да виши задушница има, о којима многи спомињу своје мртве.

За прво " " " " " " " " 2 —
За друго " " " " " " " " 1 —

И тако би било Свега 19 —

Дакле излази готово 5. Цв., које сада даје Србим својим свештенику преко године.

(Продужење се.)

Историја православног калуђерства с погледом на садашњост.

Постанак калуђерства — није била каква случајност у историја човечанства, већ напротив, оно се оснива на
прирођеном стремљену човечанског духа, на посвећену себе Богу, на служењу без иакве земаљске користи а једино за то, да се поврате они одношаи к њему, који су падењем првог човека изопачени. Оно је једно из оних поиава у природи људској, кои показује остатак добра у човеку сачуваног и после падења. По овоме ми видимо, да и код других народа има овако нешто што се подудара и налази на наше калуђерство. Њих више ми примећивамо ово и код таквих народа, кои здраво далеко стоје у својим религиозним поимовима од нас и који немају правог поима о Богу и његовом одношаи к човеку. Палестински Есеиин, јудеиско-египћански Терапевти, Јудеиске ванапрасте, будиске Бонде, турски Дервиши и грко-римски жреци Велике Богине — све су то били калуђери, само особитог карактера. Али ни једно из ових и овима подобних уређења, несу били у стању да подпуно остваре задаћу калуђерства, јер се у њима зраци истине преламали у призми лажних или лажно престављених религиозних поимова о вери, па су зато и лутали по мраку заблуђења. У свед овог ми налазимо у њима повторења оних исти ствари, које су поникле у другим религијама што несу одкровење. — Т. је узалудно тражење истине по путу, који их је више или мање удаљава од истине. Зато ми ни наимање нећемо погрешити ако кажемо, да се право калуђерство могло јавити само у недрима хришћанства, дакле у праве и истинитој религији.

Историја њихди јасно не говори кад су и у које су време почели јављати се у хришћанској цркви људи, који преизручи све земаљске угодбе и имајући при одређену само једну једину цел — служење Богу, остављали свет и ишли у пустињу да тамо мирно проводе остале дане свог земног живота испаштајући се и спремајући се за бољи будући живот. У старих хришћанских писаца ми налижимо о томе само једно извешће па и оно није потпуно; ми н. пр. дознајемо од њи, да се у прва времена хришћ. цркве били у њој
Људи, који да би боље и удобније испуњавали обвезаност службе, узету на себе, одрицали су се брачне свезе и сав живот проводили су у дневству. Обично се узима да су то били и први хришћански камуђери.
(Продужиће се.)

Писмо уреднику Пастира
(од Хаџи Стефана, архим. Раванић.)

Постовани Господине!

„Читајући 17 ти број „Пастира,“ нађо у „чудесима архистратига Михаила“ једну непрактичну ошибку, а на име: да се овчей купил „Силоамска“ подмеће. Ово је велика разлика за очевидце. Јер прва постојала је у граду Јерусалиму на источној страни близу канци, од које пут у Гетсиманију, Витанију и Јордан води; а друга је у кедрском потоку наже гетсиманије у приличном растојању од прве, испод села и сад постоји у „Силоама,“ која сад суштаствује. — У сведу јућем броју ово поправите, да не би очевидцима, нарочито браћи Русима, који често и места посештавају што противно било а мене назвите на таквој поправци као свог старог оца и во хрест брата 1/7 у Раванићи.

трећи тог поклоника гроба Господња.

Стефана.

Хвали лепо г. Архамандриту Стефану, што овај прати наше ствари и неправља. Ми у своју одбрану за овуку погрешку имамо то рећи, да високо ни били овде као се „чудеса архистратига Михаила“ штампана, а високо их ни преводиле, већ један богослов, као што се из 18-тог броја нашег листа види. Но и да јем само сата тим руковале, опет се висо бојали погрешке и примедбе ивано неправљати; јер знали да се они из разних случајева а не просто из незнане могу догодити. Тако се и нами самима прошле године го- родила једана значајна погрешка, коју смо тек у овој години — загледав случајно у један број од прошлогодишњег „Пастира“ приметили, а на име: У чланку оном где се описује „како су Руси при- мили веру“ говори се да је све то тако описао на 1. годину дана доцније историописца Нестор; а треба да буде на 100 година до- цније. А то је чисто штампарска погрешка а не наша.

Уред.

Штампарца никоде Стефановића у Београду
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
издаје и уређује ректор богословије прота Њивола Њовић.


СЛОВО

На Преображење

ГОВОРЕНО У САВОРИНОЈ БЕОГРАДСКОЈ ЦРКВИ 1869. ГОД.

Приближило се време, кад је Спаситељу нашем нужно било, по особитој воли божијој, да претрпи мученичку смрт на крсту голгоцком, ради спасења целог рода људског. Знаяући да му се час те страшне смрти приближује, па да не би оставио своје ученике у незнанju, о тако важном догађају, уследству кога су они могли двоумити и колебати се у вери тој, да је он прави и истинити месија — Син божији — он узимље са собом три избрана ученика своја: Петра Јакова и Јоана, преображава се пред њима на дивној гори Тавору, и јавља им своју божанствену славу — која је као преодница будуће његове славе — славног во- скрсенија из гроба.

О том важном догађају у животу нашем Спаситеља да- нашње еванђеље ево како нам говори: Господ наш Исус Христос узимље са собом три вишеречена ученика своја, и иде на гору Тавор. Тек што су изишли били на врх горе наједанпут се засија нека необична божанствена светлост.
Ученицы кои съ ним ишли, погледали съ горе на Исуса Христа и уплаше се, какъ га виде, како му се чудно блистя лице, као сунце а алине као светлост. „И просвѣтисѧ лице его яко солнца, рьзы же его биша яко сквѧтъ. (Мат. 17. — 2.) Затим іавѣйу се Моисеи и Илия, први — као представник закона у народу божием — а други као пророк, и тим показуи да єв Исус Христос прави Бог, кои єдоао да исцун све оно о чему говори закон и пророчи. Напослетку спушта се на гору Тавор страовити облац и из њега чує се глас Бога Отца „сеи єстѧ сына моє козьлѧникый о нём же благоволицѧ: того послѣдайтє. (Мат. г. 17 — 5). Диван оваи поиав, а наивише небеска светлост кои є обасиала божанственог учитеља, застрашила је његове ученике тако, да су одма на земљу пали и нису смели устати. Но Исус Христос после свог Преображења приступи к њима и рекне им устаите и небоите се. Они устану и угледаиу свог љубљеног учитеља у обичном виду, као што је и пређе био.

Да, глас небесни говорио је људма, да слушаиу већну правду, да живе онако, како она налаже да се управљаиу по њои: ал зи и нечестиви људи у народу Јевреиском заслепљени бездушном саможивошћу и хладним неверием нехтедоше да послушаиу тога гласа; нехтедоше да уверуиу у Господа нашег Исуса Христа као сина божиег. Безброина чудеса, кои је он чинио, за време земног свог служења роду људском, као што је мртве воскрешавао, слепима вид повраћао, подизао слабе и немоћне, све то они пререше на га предадоше мукама и подсмевки и наїпосле разанеше га на крету као наїгорег злуковця. Сам је Бог одпустно, да његов иеднородни син буде мучен, бијен и разапет; да Он буде жртва за људе, кои су огрезли били у греху, да би таквим начином избавио нас од практешеског греха. Но ако су га Јудеи и разапели, опет за то он је са телом својим славно из гроба васкрсао, и вратио се
Богу Отцу на небо. Старешине Јудеиске, књижници и фарисеј по васкрсењу његовом старали су се свима силама да његова божанствена слава остане у тајности, но немогче против божије воље ништа учинити. Ученици Христа ви кои су очима гледали дивно Преображење његово, просвећен и у крепљени духом светим, распрострепе науку његову по целом свету, и многи увероваше Господа, па ево данас и ми верујемо и прослављамо у овом светом храму, његову божанствену славу, која је некада била на гори Тавору.

Чули сте браћо у данштем еванђелу онај глас небесни с горе Тавора „сей ест о небеском же славо гори“: то го посматрајте (Мат. гл. 17. — 5.) Па за то будимо одани свим срцем и свом душом Спаситељу нашем Исусу Христу, који је за нас претрпео таке странне муке, само да нас избави од тешких грехова. Сећајмо се његових великих благодішања, која нам је он учинио. При љепо посећавајмо храм божиј, иер је ово свето место, где се можемо поућити лепом закону божијем, који је нуцен за сваког хришћанина. Долазећи у цркву пажљиви будимо при свршавању службе божије, — немојте да смо само телом ту, него нека су ту и наше мисли и осећања, иер под видимим знацима богослужења, које ми очима својима пратимо, присуствује невидимо сам Спаситељ наш. Незаборављајмо главне заповеди еванђелске, него живот свој уделавајмо по њима, и живимо онако како закон божиј при лаже. Љубимо друг друга као сами себе, и потоме ћемо се познавати, да смо прави хришћани. Немојмо се завађати межу собом, један другом злобе, пакости, и увреде чинити, него живимо межу собом као браћа, као што и доликоје онима, који исповедају лепу веру хришћанску. Ако је ближњи наш у каквој беди и невољи, надгледајмо га и помоги му, пак ће нас Господ Исус Христос за то наградити у царству небесном. Неупуштајмо се у зла и хрђава дела, која
би бацаћа мрачну сенку на образ и поштено народе наше, него поревнујмо у добру и честитости, што ће красити име и карактер српски. Радећи у оваквом духу — у духу чисто еванђелских истина, ми ћемо својим радом повторавати дело Спасилаца нашег, и показаћемо на самом делу, да смо ми одиста свим срцем и свом душом предани њему, да ми утучности испуњавамо његову науку, и по њој живот свој проводимо. Будемо ли га слушали, по гласу данашњег еванђела, које нам налађе „того послушайте“ онда ће он нас све својом благодарећу преобразити морално, као што ће преобразно и своје ученике на гори Тавору.

С тврдом надом да ћемо се управљати онако, како закон и вола божија налађе, помолимо се браћо, од све душе Господу нашем Исусу Христу с овим речима: О Господе благи, који си некада јавио славу твоју ученицима твоим на гори Тавору, тебе данас и ми усрдно молимо да и нас грешне обсияш славом и светлошћу, како би укрепљени благодаречу твојом могли достојно сведовати лепој науци и животу твојем, коме слава и чест ће ннит и до кнка. Амин.

Распис архијерејског сабора.


Поменутим расписом саборским одређено је: „1. Мирско свештество да носи хаљине од загасите боије, постава ђубета од ђезије загасито црвене боије; такав поиас и за свештенике и ђаконе. Наместници мирски од вишњикасте боије постава са таквим поиасом; а протојерен отвореније црвене боије са таквим поиасом. Како за све да су од црне чохе. 2. Јеромонаси до игумана да носе хаљине од црне чохе.
чохе или друге такве боје са таквом поставом и поиасевима. Игумани да носе поставу и поиасеве од вишњикасте боје који благослов на то получи; Протосинђели и Архимандри-ти да имају поставу и поиасеве као Протоиереи. Сва мо- нашеска лица да носе праву камилавку. З. Клирици — бо- слови да носе цубета углава плаве чохе, шкуртелку пла- вете боје, антеришу и поиас од такве исте боје."

Ми у опште нисмо за то, да би требало измишљавати и ве- шати на људа ма какве спољне знакове одликовања, тим пре на људе духовнога реда; иер емо уверени да је далеко лепше и узви- шеније развивати у људима свет да чиве добро из јединствене љубави преда добру; а не из обзира на ове вили спољне зна- кове одликовања, којима се тако иако украшавају људи световних ставлека скоро по свима царствима и народима. Али кад се већ та сујета тако широм одомаћила, да се лакоме и грамазе за њом и они, који предњаче данас у Јевропи са својим уметственом и вештачким производима, то би у залуд и као нисмо против тог поиава у овој малој земљи нашој, која и ако паметним уређењима сво- љим сатире у свачему те аристократске запошљивости, но и пак се нисе до сад ослободила и да нисма у средини својој синови, који и желе за тим спољним одликовањима до тога, да често за љубав једног црквено поиава не стигде се долазити и досаде чинити архиерејима својим. Па зато и неговорени вишта о уништењу тога што постоји и што мора остати још дуго у човечанском роду, ни се и пак не можемо уздражати а да непријемимо да нисе довољно што се наш сабор архиерејски овом наредбом зауставио на самој једној но- шињ свештеничког одела. Нама се чини да треба, и код нас завести све оне спољне знаке одликовања који договарају характеру свеш- тенога реда него хвалне, и који се налазе скоро код свима других народа православне цркве нарочито код Руса, као на прилику! похвални листови, скуфие, камилавке, крст, набедреник, митра, архиерејски жезл и т. под. 

Код Руса то стои овим редом: прва три знака одликовања може добити по заслуги сваки обичан свештеник, а остали дају се прото- іерејима и архимендријима.

Похвални лист даје се од светога Синода свештенику кад у- чини какво важно дело у корист цркве или или отаџбине, кад припре- ди што на пољу књижевности, или непослету за тачно и добрее
Веома вршење своје свештене дужности. У прва два случая похвални лист може се добити наскоро; а у последњем случају треба да је превође бар 10 година у непорочни и одлични служби.

Скуфија — то је мала капа од вишњеве кадифе на форми њих почетних црних капица, које код нас око куће ноем већина свештеника и разликује се само у томе, како је над челом крстић од елатаген ширта.

Она је као други периодични ступањ спољног одликованца за свештенство и даје се обично онима, који су дуго по добросавесно и поштено служили Богу и људима. Она се не ноес у обичне дане, већ само онда кад свештеник врши своју свештену дужност било у цркви или бан цркве, и скида се у главе тек при однойм свештенодействима, као када и архиепископ скидају своје митре. Ово је добра награда за старог свештеника и се је стране, што му може да покрие главу од ладноће у време тешке не погоде и јаке зиме парохта како ако је глава ћелава, као што је то догађа код већине старих свештеника, који често због тога последи какве дуже богомоље трпе јаке болове у лубањи својој, а по кад кад необично се и без грознице.

Вишњева камилавка ње за овим као трећи ступањ. Она има настру форму коју камилавка наших монаштвујућих лица је самом разликом, што је она од вишњеве а ове код наших калуђера свакад од црне кадифе. Ова је камилавка имају код нас у Србији само два протоиереа, — београдски Илија Новаковић и Смедеревски Милутин Банић. Међутим код Руса па и осталих народа православно-источне вере, турске провинције, камилавка ова за протоиереје није никако раздобеена с чином протоиерејским: чим је ко постао прота одма је надео и камилавку, као код нас свештеник свештенчку капу. И овим се одма видљиво показује да је прота. Иначе по одлуци неће се то приметити, јер код њих нема тог црвених појаса а црвене поставе на халjinама, већ њих сваки из реда шта му се допадне и колико му ће заседа. По овоме камилбавка коју носе протоиереј у Русији не спада у ред награде, као што се то рачуна код нас, већ у обичну, протама принципибну капу. Она је награда за свештеника, код му се таква од св. Синода оправи, као што код нас на прилику добије гдекои од стештеника црвен појас што је неоптимално право протоиереја. Овде није згорега да схвамемо још и то, да код Руса има две врсте протоиереја: окружни и титуларни. Први врше административне послове, као и наши окружни протоиереји, а други не; они имају своју парохину, или
чланство у конзисторији или професуру а само се одликују титулом протоиереја. На зато ћете често код њих видети у једној по већој вароши, као наприлику у Кијеву или у Москви по 15—20 протоиереа, од којих један или двојица врше административне послове и други, као што реко емо, само су титулярни.

Крст о врату — то је такође суштаствена принадлежност протоиереја. И они то добивају такође с противством. Но крст се даје по кад-кад и отмененим свештеницима, па и настојањем ма- настирским у јеромашком чину, према врло редко.

Набедренник где је кретом, а редко да се кад кome даје сам за се.

Митру добивају сви архимандрити без разлике и служе у овој као и архиереји. У изванредним случајима, даје се она и прото- иереји. У Кијеву до скора је било протоиереје Скворцов, који је служио у митри, а сада се тим знаком одликује прота Рајевск, који служи при руској цркви у Бечу, и други неки.

Жезлом архиерејским одликују се поједини, веома заслужни архимандрити, као наприлику Ректори духовни академија, Насто- итељи лавре песчерске, Троицке и т. под. Наш ербин, као би ви- део овај би хоће архимандрите да служе службу у цркви, а не би знао ко су, примно би их за праве архиереје, иер се по спољном наки- ту и наимање од њих не одликују. Ми опет повторавамо: да емо противни сваком овом спољном одликовању; но кад та вештина хо- ће и налази у том неки наравствени подупирац да боље стоји в кораци у наравствености: она незнаш забор вега се не би могли завести и код нас и ови други, овае наспоменута знакова одлико- вања? Поред тога што су они врло екромн и што да речемо до- ликују свештеноме чину, они имају још ту пријатну страгу, што се свакад шаљу извесноме лицу с грамотом од светога Синода, у ко- јем се наспомиње све по реду заслужна лица коме се оваи или онај знак шаље. Знакови та по емрцом лица, коме су подарени, не оста- ћу породици, него се враћају тамо одкуда су и послати, као што то бива и е орденима световних лица; но зато остаје породици она грамота (писмо) која на векове може служити на понос породици, да је имала оца, стрици или брата е овим или оним знаком одлико- вања. Код нас, ако се неврамо, неизносе се од стране сабора архиерејског ничије заслуге на папиру, већ му се просто пошале поиас или набедреник, па нико не зна ни запра, ни кроз шта. По овоје вештина бољих свештенника, добивши тај црвени поиас, и неносе га; иер се чисто бои, да га кои запра: ту ти ниси то сам
Историја хришћанске цркве.
(Продужење)

Сад ћемо застати с проповедањем нашим ради тога, да покажемо читатељима нашим, како и је било стање Грчке у то време.

Читатељи наши знаићу већ, да су Грци били у то време незнабоши т. ј. кланали се многим боговима. Од њих су и Римљани примили богопослове. То богопослове (митологија) састављено је из смесе старих историјских предања са најдоцнијим измислиоцима. Стари Грци почели су најпре обожавати људе, који чинили ма какве важне услуге своме отачанству, или се одликоваху непрекидним борбама; к тима историјским предањима, изопаченима одвести временом, присаједили су се доцили разна алегоријска измислења; и из света тога састављена је наука, која је, под именом богова, оличавала силе природе, појаве света, движења и страсти човечиње душе. По грчкој митологији, светом су управляли дванаест великих богова. Главни међу њима називао се Зевс или Јупитер; затим су били богови: мора, ада, сунца или светлости, рата, вештине, трговине; богине: земље, мудрости, лепоте и љубави, огња и т. д. Осим дванаест главних, обожавано је још много других стењених, богова и полубогова; свима њима подизани су храмови, принашени жртве; у част свакога од њих свршавани су разни обреди и светкована; неке вароши посвећене су
биле једном или другом од ових бошова и сматрали су га за свога особитог покровитеља. Измишљења о бошовима била су досетљива и занимљива; но у њима није се показивао висок појам о наравствености и доброчинству: јер су бошовима приписивали пороци, страсти и слабости људске, — они су представљани као лукави, безнаравствени, неправедни. Поштовање таквих бошова није могло улити незнабожцима чиста и узвишена правила; и премда је Грчка митолошћа и указивала на награду добрима и казн злоима после смрти, опет су сами ти поимови о добру и злу останули тамни и неопредељени.

Такво бошопштовање није могло дуго задовољавати боље и образованије незнабошце; но у Грчкој могло се држати идолопоклонство више, него ма где, помоћу спољашње држесте, коју му је придавала вештина. Певци су славили бошове прекрасним стиховима, који су се непрекидно слушали у варошима и селима, и прелазили од рода у род; бошовима су подизани величанствени храмови, најлепши обрађени архитектурске (зидарске) вештине. Мраморни нарези или слике бошова и сад нас доводе у удивљење својом чудноватом красотом. Све је то подржавало у Грчкој идолопоклонство; и Атина је била пупна величествених храмова и слика бошова, која су порађала свеобште удивљење.

Но бољи и образованје незнабошци давно већ нису веровали у бошове и неуморљиво тражаху истину. Они су изучавали природу, желели да постигну тајну створења света; старали су се да сазнају — ради чега је човек створен, каквом је наравственом закону дужан он да се покорава, к чему је он дужан да тежи, шта да тражи. Те људе, који су се занимали решавањем таквих високих питања, називали су философима или љубитељима мудрости, и давали су им у Атини велико уважење. Њове објаснења и заключења била су сасвим неиеднака; отуда су се завеле
разне школе или системе философске. Та питања нису занимала умове само у Грчкој; на Истоку, особито у Египту и Сирини, јављале су се такође разне система, којима су се старали да обише таину створења света, покрет човечије душе, борбу добра и зла, по нигде нису та питања побуђивала тако свеопштети и живо сачуствовање као у Атини. Све системе, које су по другим местима изнициле, у Атини су пресуђиване и прерађиване. На улицама, на пијацама, под величественим треновима јавних здања, непрекидно су се разлегале спорови и обишењавања. Философи су јавно обишењавали своје науке гомилама пажљивих слушалаца и готово је сво народонаселење слушало обишењавања о најтежим предметима, поводећи се речитошћу или умом свога учитеља. Науке философа, као што смо већ казали, биле су врло неиеднаке; неки философи доизиваху да је свет створен из садећине самосталних сила; други су признавали веће суштање, које је мудро створило свет. Најпознатије системе философске биле су системе Зенона, Епикура и Платона. *) Последовати Зенона називали су се Стоцицима. Они су учили, да се виша мудрост састој у доброчинству, у постојањству и независности духа, који равнодушно подноси у ударе судбе и срећу. Они су признавали божество; поштујући више свега достојанство човека и непоколебљиво постојањство духа, и одрицаху да је човеку нужна виша помоћ. Философ Епикур, који такође није признавао божество, будући живот и безсмерност душе, учио је, да је цел живота земаљска срећа. Та срећа, по његовом мишлењу, постизавала се само доброчинством; но његови последовати, изопачавајући првашњу науку, тражили су само радости и насладе и нису признавали никакве дужности. Наука Платонова била је више од свих философских система. Платон је признавао, да постои виша

*) Сви ови философи живили су на 300. или 380. годину пре рођења Христова.
сила, која је створила свет; да је душа човекова безсмртна и дужна да се усавршава.* Негови високи поимови о доброчинству, његове тежње за постижењем божества, и указивања на безсмрност душе, дају нам повода предполагати, да је он у Египту, где је неко време живио, имао прилике сазнати Свето Писмо.

Наука Платонова, по самој узвишености својој, имала је мање последовалаца, него наука Стојка и Епикурејаца. Наука Стојка ласкала је људској гордости; наука пак Епикурејаца донадала је се већини потоме, што је правдала природне тежње човека к срећи и наслади. Кад је апостол Павле дошао у Атину, образовани Грци следовали су или Стојцима, или Епикурецима. Но философи, при својим мудростима својој нису могли ништа достојно веровања казати; сва њихова заклучења и објасњавања била су само мишлења, подвргнута спору и опровргавањима. Питања која су узнемиравала умове, осталила су перерешена, и најсавестнији учеви људи закључавали су, да све у свету подлежи сумњи. Таквим начином вековна усиливања ума људског служила су само за доказ, да свет „мудросту својом не може познати Бога;“ да није могуће познати истицу без одкривења с неба, и неможе се наћи спокојство и олакшање без помоћи и милости богове.

И ево, Павле је дошао у Атину да проповеда истину и да опомене мудре атињане на Христа, који је истина и живот и светлост. Мислио се, да ће они с радошћу примити његову проповед.

Свети апостол  истака је жало, као и видео, да је варош пунна идола; но ипак једна околност учинила му се знаменитом: разгледајући варош, он је угледао на једној пијаци жртвеник с надпиоом: „непознатом Богу.“ Дакле Атинани су, мислио је он, познали сујету незнабоштва, и сазнају, да

*) Платон по својим узвишеним мислима о вишем суштавству, назван је хришћански философом.
суштествује њима непознати Бог. Павле је сваки дан говорио о науци Христовој, час у Јудеиској синагоги, час на пијаци. Њега су радо слушали, і ер радознали атињани и иностранци, који су живели међу њима, налазили су велику насладу да слушају ма што ново. Философи ступали су у спор с Павлом, и наипосле га доведу у Ареопаг, да би он у присуству најзначајнијих грађана изложи своју науку. Ареопаг називао се у Атини највиши суд, који се састајао из виших чиновника и људи познатих са мудроости своје; он се скупљао на отвореном месту, на једној страни горе, која се називала Марсова гора. Ареопаг је, између осталих својих дужности, дужан био мотрити на испуњавање обреда установљеног богоочитања. Свако нарушене богоопштовања подлежало је његовом сужењу. Павле је вероватно зато и приведен био пред Ареопаг, што је он био проповедник новога богоопштовања.

Павле сад стане у сред Ареопага и одпочне без иначев каква страха разлагати науку своју. Он спомене како је, разгледајући варош, видио жртвенник, посвећен „непознатом Богу”. Тога Бога, рекао је он, кога ви, незнајући, поштуете, дошао сам и да вам проповедам.“ Он је казао, да Господ, који је створио свет, и који даје свему дисање и живот, жели, да би сви тражили и познали њега; да он није удаљен од нас, иер ми њим живимо и движемо се; да он проповеда сада свима људима каање. Наипосле Павле спомене о страншном суду и о васкрсењу. На ову последњу реч неки се насмеју; други опет рекну, да ће послушати Павла други пут. Павле изиђе из Ареопага; но ипак су његове кратке речи, са помоћу божијом, обратиле к Христу једнога од чланова Ареопага, по имени Дионисија. Такође прими веру у Атини једна жена, по имени Дамара, и још неки. Но уобише Павлова проповед у Атини мало је успеха имала. Атињани са били одвећ горди због своје мудрости, па зато нису могли да покоре своје умове послушности према
Христу. Христијанска мудрост морала се чинити као бе-зумље и Еликурецима и Стоцима. Први привезани будући иако к земаљским благама и насладама, нису могли слушати радо реч о крсту, сујети земаљских блага, и о радости ду-ховнои. Наука Стоника била је такође противна христијанскои истини; иер она се оснивала само на сили и достојанству човека, и нисе признавала, да човек потребује вишу по-моћ. Но како је било Стоцима да приме реч о смирено-сти и каиању, о спасењу, не своим сопственим праведним животом, него смиреним надањем на Христа искупитеља?!

(Настањиће се.)

Историја православног калуђерства с погледом на садашњост.

(Настањак.)

Ми несмо намерни да сада побијамо ове разлоге — они су без сумње, у многоме истинити. Но у исто вре-ме ми неможемо а да не кажемо своје назоре односно оних лажних поимова о калуђерству који нераздваја ка-луђерство од добровољног одречења, од брачног живот по "обиету." У самој ствари може ко и неступати у брак и остати у дјевству — и опет зато не бити калуђером, ма да се безбрачност сматра као један од првих и не-обходних услова калуђерства. Било најпосле какому дра-го, на сваки начин ми се нећемо преварити ако кажемо, да је оваквих људи било у самом почећу хришћанске цркве, а што они њега несуштали на се велику пажњу, то је опет зависело од других узрока, а на име: што при обилатим духовним даровањама, каква су у прва времена имали присталице хришћанске религије, при ревности њихо-вој у испунавању своји обвеза, лица која су се сама до-бровољно одавала подвизима, несу се тако одељавали од света и узвишавала над осталим. Без сумње, овоме је највише до-принело то, што они сами несу желели да свет зна за њихова дела.
Много је лакше доказати, да калуђерство као опредељена корпорација, као особита класа људи, која се оделила од хришћанског друштва почиње с оној времена, кад је сама хришћ. црква, немогући чинити разлике и строго пазити на изборе при примању нових чланова, примала у своја недра и такве чланове, који несу строго пазили на себе, нити су се одвећ старали да тачно испуњавају узвишену пр.вила чистог православља, којима су се први хришћани одликовали. Ово слабљење првоначалне строгости у животу хришћана, највише се опажа после Диоклетијановог гонења, а за време четрдесето-годишњег мира у цркви Христовој. За ово кратко време, у општину хришћанску ступали су понајвише такви људи, који несу имали прилике да на себи испитују постојањство и да се прекале у горило свакатање опасности, које је грозило цркви и њеним члановима од спољних непријатеља, као што су н. пр. били іазичници и правитељство, па зато и несу могли ни имати довољно снаге у себи да се сасвим одреву свега оног што је у њима заостало још из оног доба, кад су они били незнамоци. Оваква уступања у ономе најста су први хришћани највише мрзели и чега су се непрестано клонили, није могло да не узмући побожна осећања усрдни ревниве моралне чистоће и стаље љубитеље еванђелског учења. Ово је и побудило неке људе, којима је такав положај био несносан, те су се одважили — још пре других половине трећег века а можда и ранije — да раскину сваку свезу са друштвом које их окружавало и да потраже други начин живота, друге околности, које би у стању биле да их поднучно задовоље. С почетка они су се задовољавали и гиме, што су се могли предавати особитим неким подвизима, што су могли животи непрестано само на једном месту, где су и њихова браћа по вери живила, — и онда су се звали aseketi. После неког времена, држећи да ће за њих користніје и боље бити да се сасвим одцене од друштва у ком су живели, они се
почну селити у пустиње и тамо сугласно свом унутарњем расположењу или су се сасвим предавали ујединену — и онда су звали анахорети, или су се скупљали у друштва — општине — и онда су се звали киновити.

Но није доста било само одређи се друштва, па ма то и у наивности мери било. За такве људе, којима је и наимена успомена о пређашем свом животу међу иезичким друштвом била непријатна — све је то било мало. Њима је било необходно нужно да сами створе себи нов идеал — идеал, који би дијаметрално противан био свима оним основама живота, што су иезичници у толико векова створили, па да њему једином као свом сопственом идеалу и сав живот свој посвећују и о остварењу се његовом брину. Извршење обе ове задаће пришли су на себе први уредници (основачи) правилног порядка живота калуђерског. Узвешти за основ ту мисао, да је основа иезичкуству и друштвеним строју његовом била самовола и егонзам, они су као основу своме новом будућем устројству и новом друштвеним строју поставили самострережење (самопрегоревање), и што веће и подступни едусудство воље у сваком члану тела без разлике.

На основу овога, безусловно послушање калуђера свима заповестима старијег, који се као први руковођа њихов заво стац — послушање, које се простирало и на наимани покрет воље и унутрашњих движења, као и на жеље на наипосле и на саму мисао о предметима — ематрало се као наивећа добротељ и као сеље из ког ће после израсти наивеће дрво моралног узвишена подвижничког. Повр свега овог, скаки је инок дужан био да са наичистим срцем и искреношћу исповеди своме руковођи (старцу) сваку мисао, сваку жељу, ма се она и случајно јавила у души његовој, а тако исто дужан је био казати му и сваки поступак своји, не пазећи ни наимање на то, заслужује ли он одобривање или порицања. Све ово нужно је било чинити за то, да би — инок у духовној мудрости наставника могао
црпећи необходне насатве и поуке за умртвљење своје плоти, своје волје и својих жеља. Од обвезаности послушања, као и од обвезаности одкривати пред старцем сва своја дела и мисли у стању калуђерства, нико се није ослобођавао. Шта више и сами настојатељи, који се нису ни учему разликовали од остале инока — браће своје, зависили су у свему од својих духовних наставника и путевођа.

Овако поимљено калуђерство, у даљем развију свом, морало је по логичној необходности одрећи се и сваке људске сопствености, будући се у њој, као у праву својине, воља човечња наивешма огледала као саморадена снага, изражена у спољним поступцима људским.

И заиста у самој ствари ми видимо, да иноци, у време кад је калуђерство најбоље цватали, нису имали никакве личне сопствености. Нима је само ово дозвољено било: да се за време могу послужити оним стварима, које су биле најужнije за живот и које нису биле ничнија сопственост, већ општа имаовина све манастирске братње у скупу узете. По овоме даби сваки онај који ступа у манастир, могао брдо поимети своји нови положај, свакоме ново — долазећем у манастир, скидали су најпре ону одећу, која је на њему била и обличали га у одећу манастирску. Даље, забрањено је било свима онима који ступе у манастир да примају прилоге и милостиње било од кога му драге, да не бо ни самом помислом покушавали стварати себи сопственост, која треба свагда да је општа имаовина свију у манастиру живећих. Осем тога, калуђер не само да неје могао имати имања свог, већ му није дозвољено било слободно располагати и оним што је опште било. Ово правило важно је за све без разлике не искључујући ни самог настојатеља манастирског, који исто тако није могао ништа узети од манастирских ствари донде, док о томе не јави оном лицу, које је било надлежно за то; и обратно, они који су руководили стварима у манастиру, морали су најпре

Следује додатак.
питати настојатеља, па тек онда употребити ствар, која је стојала под њеним руковањем. Но за основаче калуђерства ова правила строгости, опет нену била довољно ђемство и ограђа против тежње к сопствености појединих калуђера, по чем је она (т. ђ опственост) по њеном мишљењу, била главна препрека за добро напредовање манастирске чистоће и моралног усавршавања братије. Да би и томе доскочил т. ђ да неби забрана њенова о личној сопствености ма и по бочно преступљена била: било старањем о манастиру или саме корпорације, одређено је било, да се калуђери морају и могу издржавати само од она, што својим сопственим трудом зараде. Просидачење строго је забранено било и нико се од калуђера неје смео обраћати страним људима за помоћи, макар у манастиру за сугра и не било ништа за ђело.

На последак из логички необходног сједства и главне идеје калуђерства, изнела је још једна потреба, која се састојала у ослобођењу сваког без разлике калуђера од обвезе, којој су подчинени људи у обичном друштву — од враће свезе, — еда би се тиме ослободили и од сваке и наи мање прилике, које би распаљивале у њима страст и плотске жеље. Одтуд је и оно правило: да ко хоће да буде калуђер, несме се женити. Он мора бити безбрачан, он се мора обвезати да у целости чува дивество, мора да строго пости, да се поливирава и да сваком приликом и дању и ноћу уклања од себе и сами помисао о предметима, који га могу навести на искушење и које могу распалити у њему пламе страсти како телесне тако и греховне. Уколико је испуњавање свију ових услова одговарало главној идеи калуђерства — то је лако разумети. За обашићење узимамо само ово: главна основа на ком се оснивају све наше друштвене одвезе — то је фамилија; а при безбрачности — целомудрије сугласно с духом христијанског учења — то је наисветнија обвеза за сваког. С друге стране, ако ми и неможемо да сасвим ограничимо себе и да се сасвим одречемо од надо-
кнађивања материјалне нужде, опет смо у стању да их смањимо. А то се достићи може само безкрајном послушно-ћу — дакле оним истим средством којим су се и први хришћански калуђери служили.

Таквим начином узајамним постицањем и попуњавањем идеа другог, дошло се до поима о оним трима обетима, који су после обвезани били за све калуђере т. ј. до поима о послушању, о њемању сопствености и целомудрију или уопште умерености. Као што смо већ иедном приметили међу свима овим обетима постоји нека унутрашња логичка свеза — коју сваки спазити мора. Исто тако лако ће приметити и ово, да је корен свега послушање и да је оно главна онова и коначна цел целог строја калуђерског формалног живота; а ово управо и даје право калуђеру на његово називање. Без добродитељи послушања, никакав калуђер не може носити то име, јер он онда није оно што би требало да је.

Но испунење обета безусловног послушања, као и испунење остала два обета калуђерска, није још било довољно за поднуо остварење идеала калуђерског. За то тражило се нешто друго, нешто многа узвишенее од овога. Тражило се да се сваки онај, који је већ примио чин калуђерски и који је на све тешкоће калуђерског живота добропољно пристао, да још и сав живот свој посвети служењу само иедном свевишнем — Богу. Сугласно с оваквим разумевањем дужности калуђерске — сваки онај који је хтео да буде калуђер, узиман је био на пробу и ако су резултати били добри, онда су га пуштали да прође мологробина и разностручна испитања, па најпосле и кроз таква, која се на први погред чине као да баш никаква смисла немају, али у свези с будућим определењем у животу калуђерском, она заслужују подпуног одобрења. Из узрока тога, сваки је иако смatrao за своју наивећу дужност, непрестано и са свом душом обраћати се ка Богу и у свему налазити повода к Његовом прослављању. За достижење последње целе, употреб-
бљавано је било обично средство: дугачка молитва, коју взаја више пута на дан повторавати; поред тога учеше речи и мисли светога писма на памет и непрекидно размишљање о Богу и о одношајима његовим к човеку. Ово последње благочастиво упражњење, обично се тако удешавало, да је сваки инок сазнаваиући своје подпуно ништавио пред Богом и своју природну слабост и ограниченоост, као што се то и из самог процеса унутрашњег духовног живота увиђа — да је сваки велим инок, све ово исклучиво себи присвајао, тражећи у исто време у свему овом само једне угледе за истинско смирње и оцењивање поступака својих. Међу-тим он није заборављао и на благодареања која је Бог дао човеку при стварању и искупењу његовом, на зато и сваки кађућер, размишљаваиући о Богу и о његовој безкрајној љубави и милосрђу к људима, све ђе више и више утврђивао у себе љубав к човеку и ближњима.

Таквим начином и сами правац размишљава о Богу и његовим одношајима к човеку, казивали су кађућерима прави значај њине обвезе к људима; и по томе, њина безкрајна љубав к ближњима, која се односи и на све хришћане без искључења и која је у виду заповеди дата свима људима, била је подпуни израз оног размишљања о Богу и човеку, које је сваком иноку у задатку било. Дубоко сазнаваиући важност и силу ове велике заповеди „о љубави к ближњем“, кађућер свагда је готов био да служи пре другима него себи. Тако и пр. дође ли код њега странац — он ће се одма постарати да га успокои и да га снабде у суво му; или ако он заслужи својим трудом више него што је њему нужно, он никада не чува оно што му претекне, већ да је сиротињи, која нема и неможе да заради. Напосле ако види да је неко у оскудици и крајнои нужди — он неће да гледа на то што сам нема, — он даје напосле и своју одећу њему, само да избави страдалаца. Али још већма су ону заповед о љубави испуњавали кађућери у
самом манастиру. Онда не само да је сваки радо жртвовао себе за брата свог, него се још и о томе старао, да ни-
kome ни најмање увреду не нанесе. Услед овога калуђер
у прва времена неје никад тражио прилике да се узвиси
nad другим или да се показе бољи од другога. Напротив,
on је нарочито тајно оно што је у њима било доброг и тек
ионда мислио да је срећан, кад и у очима других људи био
гори, него што је у самој ствари. Ако је што и знао о
неспавешенству других, он није никоме говорио, иер је сма-
трао као наиведе преступљеће говорити рђаво о другима.
Шта више, он је тако удењавао свој живот да ни самим
помислом не би увредио другог. У тој намери, сваки је
калуђер покривао лице копреном у оно време, кад се за
општом трпезом ћело, само да невиди колико онаи до њега
поеђе — да ли више или мање. Но ни учењу се међу првим
калуђерима није тако искрено огледала љубав на спрем ближњих,
као у поступању настојатеља манастирског с подчиненом бра-
tићом. Будући га је љубав браће његове и поставила за на-
stојатеља, то је он од своје стране пазио да при управљању
непрестули ту важну заповед, показујући им у свима при-
ликама, да он неће да влада над њима, већ да им служи.
Услед тога ми видимо да је он у свако доба готов био да
први и наивише ради за општу ствар: и то не само речма
— премда су и оне нужне у приликама — већ и личным
трудом и то таквим, који би као врлина могао за пример
служити осталој братићи. Још већу привезаност к ближњем
показивао је настојатељ онај, кад је хтео кога да уздржи
од прекомерног напрезања у раду и суврсновању; или кад
је хтео да казни кога из братиће за не испунење правила
устава манастирског и обвезаности калуђерске. Колико је
пути он у овај вим приликама доводио погрешивше до искреног
раскајања, само једном исповешћу? Колико је смриње и до-
бrote показивао он онда, кад је куме кастигу изрицао, на-
daиђи се, да ће га тиме спасти од јарости, која као мо-
гуже сведство строгости, може бити одвећ штетно за кривца? И наипосле, како се он жесто, как се кривац не каје а како се опет радовао, ако је савет и опомена његова успешно дејствовала на кога и исправљала грешника? Ми мислим да је и ово неколико примера о настојатељи довольни доказ томе, да је калуђерство за време свог најбољег развића, било подпуне израз савршенства у вери и наравствености. Поред овог, извршавање спољашњих форама у калуђерском животу јасно доказују, да је калуђерство првих векова било одиста идеал хришћанства. Ниша у њему није било у противусловљу, ниша га неје унижавало, нити опет изопачавало природу људску. Тако н. пр. „Подвижничество“ хришћански инова, неје никад долазило до безумног „самоистизања“ и мучења. У сиромашству, они никада несу терали до крајности, — до цинизма, а тако исто и ропска послушност, оснива се на племенитости и уважењу личног достојанства. Наипосле и само добровољно одтуђење од обичних људи, — сами живот у пустињи, — неје могао иско- ренити у њима љубав к човеку, нити их ће сасвим одтуђивало од света; већ на против ми видимо, да су наивећи „подаохици“ били тако исто њежни ка и пре тога, и да су се обходили с људима с наивећим уважењем и живили у пријатељству с њима. Једном речи, цео живот првих калуђера хришћански, био је подпуни израз чистог еванђелског учења. У остварењу овога, састојала се и сва задаша првих хришћан калуђера. — — — — (Продужиће се.)

О стању нашега свештенства.
(Наставак.)

А за издавање уредне годишње плате свештенику потребно би било да свака глава надлежна даде по 6. цв. на годину. То ће се из сједујућег назначења видити.

1. За 17 окруженх протоиереа по 200 талира 3. 400 талира.
2 За 700 свештеника једно на друго узимајући 210.000 талира. Тако дакле за издржавање целог отечественог свештениства, гдје долазе и монастири за своје парохије, потребно би било по овом рачуну 213.400 талира. Ову суну с главе на главу по 6 цв. као што и речено плаћајући имали би измирићи сви они који школском фонду принадлежу при рез осим свештеника, а именно 1. Порезе главе числом 191.928, 2. Чиновници на броју 985, 3. Учители на броју 336, 4. Кметови на броју 1679 5. Од данка ослобођени бројем 13.436, 6. Страни поданици числом 13, 7. Бежари на броју 6.244 и 8. Цигани бројем 1376.

Свега тако има овај приходим плаћајући глава 215.997. и по томе кад би по казном свака пореска глава по 1 талир годишње свом свештенику плаћала, преостало би од го резначене потребне суме за годишње снабдјене свештенства још 297 талира који би се у резервној каси држали, за случај умножења парохија у отечеству.

Кад се узме у призрено да би уведењем овог новог начина о издржавању свештенства, нестало просиачења и досаде искањем бира и наплате за свршена свештенодије ства, и да би само тако уклонен бити могао повод досадашњим распрема између народа и свештенства; кад се по мисли да свештенство имајући обезбеђен свој ужитак неће имати нужде онолико занимати се са тежачким радом, као што је то досад чинило због оскудног и неизвесног свог снабдјенштва, те тако да ће се моћи с већом охотом занимати са делом своје дужности; кад се помисли да ће у чин по себи тако важан од народа доданим сталним уживље њем тако одликован, ступати лица бољи даровании, и да ће све то и за цркву и за правитељство и за народ од не исказане користи бити; кад се велимо, све ово у призре ње узме, онда за цело нио великана новчана жртва, која само са 5 гроша на главу годишње досадашњи издатак пре вазилази, и која се сада од народа на речену циел потражује.
Није се никако бојати тога, да ће свештеници, кад узимају одређену плату дужности своје намрљиво одправљати, иер ће такови по закону строго суђени бити, и духовна ће власт настојавати о том, да се сваки, који би се у испуњавању свом свештеничком дужности лењив показао, према величини кривице своје достојно казни, као што то бива и са чиновницима, и у званичним делима небрежљивим. Но ми шта више праведно предпостављамо, да ће свештенство наше, при бољој награди, ревносније чинити своју дужност, и од изображенија и воспитанија будући богословац можемо очекивати изредне цркве и дужностима својима одане свештенке.

К допунењу овог нашем представљенија додајемо и ово незнатно примећиваној као у отечеству нашем осим земљедељацама није никакви други чинова било постојао је свештенички чин. Оно време србски свештеници ако и прости али одушевљени кречком вером, оживотворавали су њом наству своју, а тим су не мало принели к одржавању праотеческе вере и србске народности. Данас благодареније Богу, има у отечеству нашем разни чинова, и сви су према земаљским приходима пристојно снабдивени. Греота би било од Бога, а срамота од света, да при очигледном многоструктурном напредку отечества нашем и тако добро снабдивену свију чиновнику, само један за отечество заслужан свештенички чин без призрева остане. И ми оснивајући мисли наше на обширем мњенију жителства србског, које признаје и јавно исповеда, да је чин свештенички заслужан и достојан уважења а у исто време тврдо уверени будући, да ни један члан правителства нашем немисли другачије, обраћамо се с пуном надезом к вашој светлости покорно молећи, да би важан предмет у предложену нашем изложени, на поднум задовољство оскудног отечественог свештенства решити благоволило. И као што ће ваша светлост била досада свагда и непримиено крепки заступник православне вере, свете цр-
кве и њезини служитеља; да ће и сада ваша светлост својом височајном књажеском милошћу обасути, и према потребама и заслугама чина овог стално годишње одређеном наградом обрадовати и тиме на свагда удалити подов рацре мсцу свештенством и народом догађајиће се, често на ослабљење саме вере подкрепити очајавајуће свештенство, које преко нас општим гласом припада вашој светлости.

Ово смирено и неодступно просећи од ваше светлости, молимо преблагог Бога да вас дуго поживи у народу нашем здрава, како би при пређашњим славним дјелима својим имали украсшавати много заслужено своје име иош и другим дјелима полезним народу и виери његовој, као што и ово важно дјело — помирење свештенства и народа опредјелењем годишње сталне награде свештенству за тешке трудове, које му свештени позив његов налаже.

И надајући се да ће наша ова молба услишане бити с преданоститу њесмо.

Е. 712.
У Крагујевцу Септембра 1869. године.

Ваше Светлости

Смирени Богомольци:

Архиепископ Епископ Ужицки
црквића. Михаиљ е. п.
Епископ Неготински

Герасим.

Па и у позднjiе доба свештенство из 6. Окружнiа Београдске епархiи поднело је непосредно просву благенопочившем кнезу Михаилу о поправки свог материјалног стања. На овај корак колико га је принудило своје слабо материјално стање, толико више извештај тадашњег заступника просвете, о стању свештенства који бише предан јавности. Та молба гласи од речи до речи овако:

(Наставље са.)

štamparija nikola stefanovića u beograd
Док се ми бавимо неко време по унутрашњости Србије и док другим могућим начином радимо да се измире наша оностранска браћа у преривци својој, подигнутои на овогодишњем сабору карловачком — дотле једни листови наши осудише „Пастира“ као да он и немари за тај тужан догађај због кога се развије сабор карловачки, и да, тобож, зато ништа и не говори о њему; а други опет опирући се на нашу малу примедбу, коју на бразду руку метну смо испод писма патријарховог — прештампаног у нашем листу, осудише нас као људе пристрасне, који хоћемо да држимо страну патријарху а нећемо за љубав истине да подигнемо глас против њега и његових другова, који по њиховом мињењу, у охолој занаплјивости својој нехтедоше чути глас народа, већ доведоше дело до тога, да се тешко данас може поправити и пр. и пр. Да ми нисмо изашли отворено, кога у том делу да брамимо, кога ли пак да кривимо — то је истина; али да смо сасвим путали и били према том поиаву немарљиви, а много мање, да смо пристраоно изашли да брамимо јерархе — то већ не постоји. Примедба наша, коју уврстимо испод писма патријарховог пре-
штампаног у „Пастиру,“ иазван је доказ томе. Но што ни-
смо отворено изашли као већина других листова и казали
иасно на чиој смо страни, то нисмо учинили зато, што ни
нисмо ни досад брашли по симпатији ову или ону странку
као што то раде иедни листови, па ма и не било там пра-
вде, — већ смо свагда брашли истину, у колико смо ову
могли докучити и схватити, па ма на чиој она страни била.
Међутим у делу овом, које се догоди на сабору карловач-
ком, те прекида рад баш онда, кад би га требало одпоче-
ти, тако је много замршности да се незна где је и у чему
и е истина. Ето колико се о тој ствари говори, а нитде скоро
нема две листа, да износе иедне исте узроке, да су ие-
дног мненja у погледу на тај тужан поиав и да тверде или
одричу иедно и исто. У свима је речено по не што или од ока,
или у инат, или је претерано до тога, да се иасно види како
се хоће иедна странка да оцрни а друга опере. „Пастир“
се неможе служити таквим оруђем. За њега је у иеднакоj
мери тешко, било да каже да су ове оставиле пастира или
pastiri овде, иер је иако убеден да је ово узазанма несрећа.
Па зато „Пастир“ и не трчи да час пре аплодира јединима
на рачун победе над другима. Он би тек онда развезао свој
говор, кад би измисли начин да поврати јединство духовних
вођа са својим духовним чедима. А пронаћи ово — није
ласно ни онда, кад су пред очима прави узрок тог сукоба
и разедињења, а то ли оваква збрка из које ништа поуздано
не може да се извуче. Па иесмо ли бар сад начисто са
тим питањем, те да изађемо на јавност с нашом речи
и раздовима? Па готово и инесмо. Судећи по неким бољим
и солидншим извештајима, овде је свему узрок неколико људи-
тако звани либералне странке који поведоше дело, као што
се оно каже „с неба па у ребра.„ Прекомерна плахови-
тост њихова у не остварљивим захтевањима, извеза је из
трпљења патриарха, те учини од сабора оно што би морао ма-
ко бивши на његовом месту учинити. Џисмо иедног добиси-
ка нашег из унутрашности Србнєє коє овде предаємо іавно-
сти іош боње ће поіаснити ову нашу мисао.

Примедба на писмо патрніархово.
(види 19-ти брої „Пастира“)

Ово дана прочитаемо у последнем броїу „Пастира“ патрніархову посланницу оправлею оностронскої браїн нашиї сребма, и кад видесмо како се и ради чега рацяшао и расуо сабор карловацки — баш у оном тренутку, кад му ю требало започати рад и посао, ради коє ћа є сазват, — онда писмо могли а да с тугом на срцу незапитамо: одкуда такав немно поиав на сaborу карловачком? Сабор карлова-
чак скупљао ће се и до сада, ал се није никад тако сра-
мно као сада разилазио. Да још око чега — ни по јада, већ око заваде због насртаїа на религиї и основе љене. Можел бити да тај народ с оне стране Дунава и Саве, који ће тако исти ерски народ као и овај наш у кнеже-
вини Србнєє, који има те исте обилате осећае према вери враћевскої, те исте обичае и светковине, Божић — са про-
стртом сламом, Ускре — са шареним љаима, Тронче — окн-
ћене травом зеленом, триджевну славу са колачем и воната-
ном свећом, који сваки озбиљан свој посао и започиње и завршите „за крст часни и за веру православну,“ — може х’
бить, велимо, да тај народ, који све ово што се ври ње-
гової односи, поштує с наївеїм поносом, — а овамо да бира људе за сабор онакве, који би вили на то да взему основ-
на начела те вере, да погазе оно, што ће вековима осве-
шано, што ће снажним благословом завештано и што он чува ка зеницу ока свога?

О не! ми тако не мислим; ми сумњамо да би ка што вели посланница патрніархова: „та опасна и ухватачна по цркеву и народ тежења могла захватити век корена у іе—
дното делу народа оно страно-српског, те да се зато мора-
јавити у онаквом духу и на сабору. Ми мислимо да ту
има нешто друго, што у тузи ревијивно за цркву и за на-
род срце патријархову није могло одма схватити. Ту је
оно што се свуда догађа, што бива и на другим сличним
састанцима осталих народа, само негде више негде мање,
умеренее и. т. п., — ту је екстаз неколико људи тако зва-
не напредњачке странке. Ови људи зачудо како су при-
мљени свуда у простом нарodu, иер умеду кад су у народу
чувати оно, што је народско. Народ њих воле, слуша, радо
прима у средину своју, на богме шаље и на саборе. Но
шаљући их он им никад не даје инштрукције, већ им про-
сто и јасно наручи „идите! Бог вам а душа вам! гледаите
те уредите све оно што је боље за ћело народ.“ Кад би на-
род знао да ће они тако повести посао на сабору, бих се пре-
крство од њих, и зацело рекао оно, што и патријар о њима
у свом писму вели „од нас изађосте, али нисте наши.“ Но
народ то незна, па зато би по нашем схваћању било и не-
праведно бацати љагу на један део народа, ако му је из-
бор посланица испао не по воли и жељи намењене цели.

Но може ли бити да ти људи са својим тежњама иде
нарочито као што посланца вели на подкопање главних
основа религије а с тим самим и живота народа? Врхо-
вни пастир њихов вели: „сад ваш кад ви требало да што
сложи радимо, ода ваш xoћe послао врагом сеће да у-
роди плодом.“ Дакле неодриче злу намеру њихову, већ је
само приписује врагу са стране. Но који ли је тај враг и
одкуда ли његове? Немислим! Католичство, до душе, беше негда необично страшна сила. Владајући градним капиталом, а с тим у једно рукама и са-
вешћу многих даровитих људи, оно учини доста шкоде пра-
вославним чедима цркве источне. Но данас је оно сасвим
у другом времену: католичству сад већ није до пропаганди-
рања. Оно види (а види то и ће хришћански свет) да се
ono sad nazazi na vratima groba i da nije dalcko od svog pecalnog krizisa. Nesta već ni onih novača, kojih neskada bešahu u njegovim rukama, na ni onih ljudi, kojih često i za iednog blagoslova napanog prelazahu mora i pustare, tражећи da ulove koga u podanstvo svog ne pogreslavnog gla-
vara. Današ mi znamo, da ako se napetvo iou drži, da se drži iednim napremenim baionetima voiskije francuske. A njegovu vlast, njegovu silu, njegovе novе dogmate, reformе, izmenе и допуште — već niko nije ni da чуie, а напротив iz svega teta izlazi samo iedno уверење da uнутрашњi основ rimo katolištva, odvojeni već iednom od православно istочне цркве, nije sad moguće поправити и da ono sad при-
купља samo snagu, да одржи iou na koje време ono што već ima u svojim rukama. Niјe dakle ono a неможе ни бити onим врагом, што по речма патриарховим посећа семе раздора na чистој њиви срца српскога, te уроди onakvim плодom na сaboru карловацком?....

No dal neće taј враг бити уплив протестанских идеиа? Mi nebi smo rekli ni to. Protестanство nije opasno ni po samoj sushтини svojoj, ier iе ono друшеvо protesta, од-
рицања. A познато iе da страна одрицања и протеста бива свагда iеднострана. Pri sadashњим svojим okolnostima ono iе iou manje opasno po нашу веру и народ, ier и ono kao i katolištvo види себе у не природном положаиу односно svoje вере и цркve и veћ tражi начиа како ћe да izађe iz тог заплетенog staња. Do 50. различитих цркава ono ima u средини своjoj, и свака ова дружиница врти се u уском кругу svог учења ка no’ punoglavi у mrtvom iезеру, ne-
znaući како и на коjи начин да помири то учење са viшим потребама svog разумног бића, а много мањe da se сдружи и саjедini с другом braćом своjом, коja se нехо-
tично деле од њих, kao што су im ма у чему подељене и теорије религиозног учеша. Бадавa они вашiju друг другу, da iе вера uнутрашње убеђење срца и савести и да на то
нестреба обраћати особите нажње, већ тражити сближења у размени једних и истих идеа, у развитку разума и свести: празнина града остаје у души и срцу сваког зредишег протестанског мислиоца и неда се попунити никаквим знањем, никаквим општитовечанским идејама. „Црква протестанска, вели Шихлер, погледа сад јако на исток, и радо спомиње прве векове хришћанства са њихним старим обредима и богослужењима. И ово се даје видети не само код једних Јенглеза, већ и код целог протестанског света. Тамо се од дана на дан јављају таква сачинења, која јавно износе све недостатке католицизма и протестантизма, као и побуде, због којих би у тим странама требало изнова подији првобитну стару цркву коју папство из својих личних интереса расцепи и одвоји од јединства цркве источне.“ Да, протестанство пружа руке православној цркви нашој и издављује жељу, да је радо да се с нама помири. Оно већ није опасно ни за кога, тим пре за нас, који тврдо стојимо на начету првобитне цркве. Па зато ни оно не може бити оним врагом, што посећа семе раздора на сабору карловачком, и потресе српску оностранску цркву у основу. Ми морамо потражити тога врага у другоме чему. (Продужиће се.)

СЛОВО
НА ДАН РОђЕЊА ЊЕГОВЕ СВЕТЛОСТИ КЊАЗА СРЕБРОГ

МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА IV.

ПРОИЗНЕШЕНО У САБОРОЈЊОЈ ВИОГРАДСКОЈ ЦРКВИ ПРЕОСВЕЩЕНИМ МИТРОПОЛИТОМ Г. МИХАИЛОМ.

Произнесено у Саборној Вионградској Цркви Преосвештеним Митрополитом Г. Михаило.

Приходио је као племена Јердана ка Давиду ка Херону и глаголаша њему: се кости ткоа й плоть ткоа, мы ћемо.

(П. црт. 3 гл. с. 1.)

Ове неколике речи св. писма изказују бл. хр. сву важност и значај оних узајамних одношења, која су постојала
између владатеља и народа израилског, који у кратко изре-че узвишена своја осећања према своме народном Госпо-дару у једној свечаној прилици.

И како је дивно исказана свеза сродства или јединства, која постоји између владатеља и народа његовог! како је силно изречена готовост на пожртвовање с једне и друге стране: са кости ткоа и плот ткоа мы њему, вели изра-илски народ земаљскоме господару.

Није ли лане, као што је и ове године, и народ српски на великим својим скупштинама, са великим љубављу и ода-ношћу изказао подобне речи и нашем младом књазу, кога је промисао божији сачувао за народ свој? Свеча на и благодарна Богу успомена данас, као онога дана, кад је књаз српски Милан дошао на овај свет, пона-звља и узвишава у срцама нашим ону добротворну свезу, која постоји између српскога народа и возљубљеног влада-теља његовог, коме можемо и ми речи слично ономе што су и израилцани: Ти си Господару од наше српске крви, ми смо кост и плот твоја.

А ова ова тесна свеза, овака сродна одношења, обвезују нас блих. хр. усрдно настојавати да се узимном љубављу и бригом очува ова свеза, да се одржаваи наиверниа одно-шења, да се крепе и снаже она висока осећања, која могу да утемеље и унапреде срећу земље и народа српског, пам-тећи свагда речи св. писма, које вели: књази люди моиха, да на речиши зла (Иех 22, 28.) — коздадите љбо каса-река касареки и козиа Богови (Лук. 20. 25.)

Кад знамо да се у друштву људском мора обржжавати тесна свеза и узима службива одношења между члановима тако, да једни друге попуњују, једни другима помажу, онда нека сви и старешине и подчинени, и прости и научени никада не заборављају да су сви као грађани једне земље потребни за пуноћ нашега државнога дру-жства; па као кост и плот једнога државнога тела да су
дужни поштовати се узаимно, љубити и уважавати као чланови једне народне породице, помагати се у нужди и потреби, поучавати и обавештавати узаимно по изразу св. ан. Павла, који вели: дрътга дрътава раздимквати ка поощренији држави и добрим даним (Евр. 10. 24.)

Но припадајући грађанском друштву, ми б. хр. припадамо једно и св. цркви божњој, којој је глава Господ Исус Христос, Спаситељ и искупитељ наш, од кога зависе и државе земаљске и владатели народни. Постоје дакле и друге још наше дужности, и друга још односења наша према цркви — благодатном божњем царству, и према цару ва-сионе — Богу. И живећи као грађани у држави земаљској, не заборављајмо своје верозаконе свете дужности, него се одушењивавајмо духом Христовим, поступајмо по науци еван-ђелској, настојимо да нам држава земаљска, друштво грађанско, и цео народ буде истино хришћански, па ћемо тиме утврдити основе за трајашност и напредак наше младе државе.

Йер сећайте се, б. хр., да је Господ Исус Христос као Бог, цар света света, а својим вероносењем — за-добно право да влада људством и као Богочовек. Исус Христос је на земљу видимо за то, да пократа људству оно царство мира и љубави, које смо изгубили на-дењем — грехом наших прародитеља. И тако је Спаситељ наш узевши на себе наше тело и нашу душу подигао нас, приближно к себи у толико, да смо постали његова браћа, избавио је нас од робовања, усинио Богу Отцу, и увео као своје наследнике у благодатно, славно и вечно божње царство.

Живећи у једноме божњем царству, које је благосло-вено од Господа, и имајући у својој домовини државу зе-маљску, с благодарним чувствима према Богу, чувамо ово своје благо, ово своје достојанство, на које смо милошћу божњем уздигнути у сред окружајуће нас браће, која су још патњама и невољама изложена; добро пазимо да се не удалимо на странпутницу, да не ослабимо у вери, да нам
ко не би порушио светињу вере и цркве, иер чим се наму и умноже у друштву људском одпадици од Бога, од вере, од цркве, одма ће готово да се распадне и то друштво, и та држава људска, да пропадне и тај народ, који би одпадиштвом изгубио своју моралну снагу која би кадра била да му обдражава живот народни.

Састављајући иедну целину и иедну заједницу, као грађани иедне земље и као деца иедне божије цркве, ценимо достојно ту милост божију, па не одпадајмо од Бога, не заборављајмо своју св. веру, веру наши отаца, не пренебрежавајмо св. цркву православну, која је у најтајним околностима очувала народ српски од пропасти; него љубећи свету веру и цркву православну, поступајмо по науци нашега Спаситеља — Исуса Христа у живљењу своме, вршимо усрдно заповеди божије и законе наше земље, па ће Господ Бог благословити вас да поживите мирно, побожно, напредно и срећно у држави земаљскои и заслужите себи места и ублаженом небесном божијем царству, које ће вечно трајати.

И као добри хришћани, верна божија деца, помолимо се усрдно данас Господу Богу, да Он преблаги утврди у Србији дух Христов, дух евангелске љубави; да Србија својим благочестијем заслужи нове милости божије, да буде у њој не померна и тврда свеза између владатеља и народа, да српски народ под владом Милана Обреновића верно прославља Бога Отца, Сина и св. Духа, и да као не поколебим у св. вери православној, иедним срцем, иедним умом, иедним устима, цео српски народ, у слоги, радости и срећи усклицава: Сохрани Господи Боже, благовернога књаза нашега Милана на многа љета! Амин.

Историја хришћанске цркве.
(Продужене.)

Паље наскоро остави Атину и отиде у другу варош Грчку, знатну са богаства и трговине своје, Коринт. Тамо
ио он стано се да живи код благочестивих Јудеиа, Аквиле и његове жене Прискиле. Они су скоро дошли из Рима, одкуда је император Клавдије изнао све Јудеиће. Павле, да не би био теретан Аквили и Прискили својим станова-
њем код њих, радио је заједно с њима; они су израђивали шаторе. Павле је сваке суботе проповедао у Синаагоги, са-
ветујући и Јудеиће и Елине да приме веру у Христа. Мно-
ги су се на његову реч обратили, као: Јуст, Крисп и дру-
ги; но врло много их је било, који су се противили све-
тои науки и градили апостола. Павле је жалио, како је ви-
дио њихово упорство, но Господ га је подржавао да не-
клоне духом. Њему се Господ јавио у ноћном виђењу и
казао: не бои се, но говори и немој да ућутиш; иер ја
сам с тобом, па ти нико неће учинити зла, за то, што ја
имам много људи у овој вароши.“

Павле се трудио у Коринту годину и шест месеци, но
међутим није престаиао водити бригу и о сnimа онима, који-
ма је он пређе проповедао. Из Коринта он је написао две
посланице Солунанима. Сила и Тимотеј, који су, по пре-
поруци његовој, ишли да их таина испитају, донесу му
радосне гласове о њиховим успехима у христијанском жи-
воту. Павле је благодарио Богу, сечаїук се њиховог дела,
вере и труда, љубави, и терпог илина на Господа Исуса
Христа. Он је у посланицама својим убеђивао Солунане да
буду тврди у вери, па баш ако би дошло и да пострадају,
и да моле Бога да Он умножи мeђу њима узаемну љубав.
Он их наставља како ће да угађаиа Богу чистотом, љуба-
вљу прама браћи, милосрђем, саветовао их је да „налаче
задовољство у мирном животу, да раде своje дело, да се
труде своjм сопственим рукама.“ Апостол је и сам давао
пример у томе, чему је друге учио. За време бављења сво-
га у Солуну он се трудио и дању и ноћу, да не би био
на терету коме од браће; тако исто и у Коринту. Павле
је проповедао Солунанима о васкрсеноj мртвих, да они, у
време смерти својих сродних, не би жалили, као они, који немају надања. Он им напомиње, да ће дан Господов доћи изненадано. па за то да би они увек били спремни, да се не би предавали лепости, но да би били будни и трезвени, узевши на себе оклоп вере и лукави, и шлем надања на спасење. Он их убеђује да уважавају оне, који се труде и који владају и да служе један другог са љубављу. "Поучавајте непристројне, вели он. тешите малодушне, подржавајте славе, будите трпељиви према својима. Пазите да не би ко вратио коме зло за зло, но увек чините добро и један другом и сви ма. Увек се радујте. Молите се непрестано. Благодарите за све: Јер је таква Божија воља за све у Христу Исусу. Не гасите духа у вама. Све испитујте, но држите се оного, што је добро." (Сол. V. 14 — 21.)

Да би Павле сачувало оне, који су примиле веру, од уплива лажних наука, заповедио им је, да се удаљавају од свакога онога, који се влада неверно и противно предању, примљеном од апостола; но инач да га не сматрају за непријатеља, но да га исправљају као брата.

Ми укратко показујемо садржај неких Павлових послици; но желили би, да наши читаоци пажљиво прочитавају целе његове посланице. То ће их боље упознати са великим апостолом незнабожача и његовом науком.

За време бављенца свога у Коринту Павле није прешао без гонења. Јудеи га уваје и поведу к римском управитељу или проконзулу, Галіону, тужећи се, да он проповеда науку која се не слаже са законом. Но Галіон није обратио пажњу на то опадање и отерао је тужитеље. Он је казао: "Кад би дело било због увреде или преступљења, ја би вас саслушао; но почему је то спор о науци и о закону она сам расправљајте." Римско управитељство још се није страшило распространења науке Христове, па зато није ни одважало христијане од Јудеија; но Јудеи су свуда гонили проповеднике слова божија.
Из Коринта одпутовао је Павле са Акиллом и Прискилом у Ефес. Његови сапунчици остали су ту, а он је походио Јерусалим, куда је понео сакупљену милостиву оскудној браћи, и после се вратио у Антиохију Сирску.

X.

Трече Павлово апостолско путовање. — Буна у Ефесу. — До-лазак Павлов у Јерусалим.

(Децаан, Апост. гл. XVIII — XXI.)

Павле после кратког боловања свога у Антиохији, предузме треће своје апостолско путовање у 54. или 55-ој години. Сапунчици су му били: Лука, Тит и Тимотеј, а главно место његовог бављења био је Ефес, једна од знатних вароши у малој Азији. Но најпре је походио он неке од оних предела, у којима је већ, проповедао као: Фригију и Галатију. Слово божије свуда се брзо распростирало, и свети апостол находио је себи ревносте и делатне помоћнике. Док је он одпуставао, један учен човек из Александрије, по имени Аполос, стварао се својски о распространењу свете науке у Ефесу, Коринту и другим варошима; но Аполос није служао науку од апостола, већ је знао само крстено Јованово. Акил и Прискила, видећи усердност Аполосову, сближке се с њим и подробно му изложе науку Христову. Верујући дали су му писма за Грчку, да би га тамошњи христијани примили као љубављу, као верног брата и помоћника; и Аполос је јавно и без икаква страха од-почео проповедати у Грчкој о Христу Спаситељу. Прида- тно је видити узајимљени везавања, која је сајединивала верујуке, и ватрену жељу њихову к обштем светом делу проповедања.

У Ефесу је Павле нашао многе ученike, који су, примили проповед од Аполоса, знали само о Јовановом крстену. На питање Павлова: „иесте ли ви добили Духа светог, кад сте примили веру?“ они су одговорили: ми још ништа не чули; има ли Духа светог.“ Павле их је крство
и положио на њи руке; после чега они су сви добили Духа светог и одначели су да говоре страним језицима и да пророщтвују. Павле је у Ефесу, као и у другим варошима, најпре проповедао у синагоги, но многи од Јудеја нису приели истину и ружили су свету науку. Кад је Павле вио то, одначео је проповедати у школи једнога човека, по имену Тирана, где су га особито слушали Елини. То се продужавало целе две године, и трудом Павловим и његових ученика, саслушао је слово Божије цео предел. Господ је преко апостола, чинио велика чудеса, тако, да су болни од марама апостолових, и убруси који су били на његовом тelu, озадрљали и здрави духови излазили су из њи. Неки Јудеи, кад су видили ту надприродну силу, одначели су такође употребљавати име Господа Исуса у заклињању; но почем су они чинили то без вере и молитве, то су их једном здрави измусли. Тада је све оне, који су се занимали враћањем и волиштвом, напао велики страх, они су покупили своје књиге о томе и спалили су велики број историја. Они, који су примили веру, кајући се за грехе своје, гласно су исповедали своја дела, и име Господа славило се и узносило по целој земљи.

(Продужио се.)

О њима угарских Русјана.

(с руског.)

(Наставак.)

Особито се не може претпоставити о Тодору Кориатовићу, који се доселио из Русије, да би он погазио православље и постао унијатом. Историја сведочи, да је његов брат био ваљан поборник православља, иер се је одрекао наследства пољског престола, који му је пућен, а то је учинио само за то, што је краљ Казимир велики, кад му је нудио престо захтевао да пређе у римску веру, ако би хтео да буде његов наследник у пољској. Ова непоколебива
приврженост његова брата ка православљу, јавно сведочи, да је била у тој кнежевској породици у опште дубоко укорењена преданост науци источне цркве. Еве, нешто нудиме људи доказе, да би се рођени брат врног ревниоца православља решио, да осрамоти честити кнежевски род. Баш напротив, кад се узме у призреже, што је Тодор Кориатовић саградио монастир и употребио све имање на богоугодна дела, тим је тек засведочио наследну оданост своје родбине према вери. Па с тога не можемо предпоставити да је се он променио, већ остао веран сињ источне цркве. Који се држе мињења даје Тодор Кориатовић изневерио православље, веле да га назимљу угарски краљеви — смерни побожни (pius devobus); даље кажу, да он неје био унинат, и говори да не би краљ Лудвик поклонио никаква имања и не би му допустио да се досели у Угарску. Ови докази не вреде ништа, јер немају никаква основа. У односу епитета (учтивост „pius, beovitus“), доста ће бити да се примети, како се обично пишу грамате, по усвоеним форматима и установљеном реду. Како се овај epitet употребљује уграматама пре- ма лицима без обзира на њихову веру, онда незнамо урао- ка, зашто не би могао по њима (граматама) бити поштен православни кнез, као основалац монастира, тако богоугодна завода?

На исти се начин недоказује ништа и другим тврђе- њем. Јер да и неје Лудвик желео источної цркви добра, — био је готов, да по напини потреби (жељи) поведе креташи рат на српскога цара Стевана и влашкога кнеза Владислава, једино за то, што несу хтели да приме унину, — мањако та Лудвикова мржња према православљу — неје могла бити следство његова властољубља? Зар мржња не је могла да уступа користољубивим намерама? Спремајући се креташишим ратом на српскога цара Стевана, он је за цело држао у глави да га покори својој политичкој власти. Међу тим примајући у земљу нове досељенике православне
vere, on iše se mogao руководити мишљу, да на тај начин насељи земљу и да оснажи благостање своје државе. Мањ ако Леопољо И. не беше гонилац православних? Ипак, iě он примио у своју царевину досељенике Србе — православне вере, који се доселише уз Ђурђа Бранковића деспота и патри-иарха Чарноиевића, па им iě допустио да насеље Срем, Банат и Бачку. Сврх овога ваља нам споменути, да iě се литов-ски кнез Iагандо 1386. г. оженио с допуштењем пољских великаша са Јадвигом кћерућу Јудивиковом и iедитом насле-динцима пољске круне. По овоме се сасвим iасно види да iе међу краљем Лудвиком и Тодором Кориатовићем, као наследним кнезом Литве и Подолске, био закључен уговор државни, о у ступци добара Тодору Кориатовићу, што су у Угарској. По томе се iерславски владика граф Естерха-зица не сумња без узрока у протесту свом против самостал-ности мукачевске иепархије и њене незavisности од iер-славских владика: да ли iе био Тодор Кориатовић унијат,— или iе остао у православију закључујући отуда — што му-качевске владике све до XVII. в. не беху унијати већ православни. Ми се нимало не сумњамо да iе Тодор Ко-риатовић био православни. О томе се може већ свак уве-рити из тога што су калуђери из монастира споменутог кнеза били истинити последници православља, а тако исто и владике кои су они из своје средине бирали за мукачев-ску иепархију.

Ево доказа зато:

1.) Осем iедне подарене грамате, што iе издана на име Петрониа, ни у једној се не говори о унији, а владике мuka-чевске називу се у њима у опште руским владикама (Rut-theni), монастир — руски основан по грчком обреду и уста-ву (pitu more graecorum.) Међутим у краљевским граматама, што су издате за оне владике, кои бише произведене у чин архиепископи пошто примише унију, сасвим се осечно нази-вље иепархија мукачевска унијатском — католичком и са-
једињеном с римом. На основу горњих грамата не устручавамо се ни мало тврдити, да су до краја XVII. века владике јепархије мукачевске биле православне — заједно с народом и свештенством.

2.) Међу граматама, што их мало пре споменуло, су сретају се (противрече две, које одбацују сваку сумњу с јепархије мукачевске о православљу.) Једна од њих сведочи, да су владике мукачевске јепархије о делима, имале одношами с цариградским патријархом. Ова се грамата односи на парницу, која се заподела између владике Јоване и старешине моштаира св. Аранђела Михаила у Марморашу. У њој се говори о правима и добром, која је дан овоме моштаиру цариградски патријарх Антоније. Ова грамата сведочи тврдо да је јепархија мукачевска држала тад оне вере, која је владала ода у Цариграду. Дакле неје признавала исто тако унућа као-год што је непризнаваше у Цариграду. У другој грамати што је добио Јован Григорович, којом се поставља за владику, казано је јасно, да Руси и Власи, живећи у општинама, које су под управом Гаврила (Габриела) Бетлена, припадају грчкој цркви, која је у тами незнања и под притиском симоније. С тога — вели се у грамати — нашао се господар побуђен да постави владику за мукачевску и марморошку јепархију, како неби без пастира огреза у бездану нереда и смутња (сплетака.) Ево необорива сведочанства да је мукачевска јепархија била 1627. г. у православљу. Поврх овога читали смо грамату краља Матије Корвина од 1479. године. Овом се важном граматом влашки свештеници у марчакој жупанији ослобођавају на молбу београдског митрополита Јанићија од сваколиких данака, царица и бира.

Из тога се види, да су били потчињени влашки свештеници грчке вере марморошком споменутом српском митрополиту у Београду. Јер у њој јасно стоји: „Valachos presbuberos... Fidem graceham tentes praefato Metrópoli-
tue subjectos." Elle po ovome nemu nikakve sumije, da neie
u ono doba osem ostalih isenarhija, potpadala pod vlast be-
ogradske mitropolita i mucahevse isenarhija, a on je bio
josta pravoslavne vere.

3.) U tome periodu nenalazimo nikakvih tragova, da je
se davala vladikama i parohijalnom svethestvu isenarhije
mucahevske (pomoh) palača iz državne blagaihvice. Ova okol-
nost potvrđuje bez sumije naše mizhleše o pravoslavlu
mucahevse ienarhije, u kojoj se čuvalo do kraja XVI veka.
Jer od kada se utvrdila unija, od tada su počele vladike i
parohijalno svethestvo primati palaču, ili ma kavnu dr-
žavnu pomoh — koja im se davala iz državne blagaihvice.
A naprotiv, svuda nalazimo da su se podmirivali vladike
isenarhije mucahevske u ovome periodu iedino monasterijskim
prioridima, parinama i birem, što je određeno za nadhra-
vanje iseniskopse столице. С тога су ти приходи и добили
ime katedralukum (столичн.) Parohijaalno je svethestvo
dobivalo celog ovog perioda svoje uživljene od purhčana,
koji to davao od chesti po dogovoru, a nesto sa ugrča
brovočnim prihodi i iz ravnosti prema bogosljenju.

4.) Vlafike i svethestvo mucahevske ienarhije trplja-
hu iosh i nепринатности од мирских власти после Корита-
viča. Неглевећи на то, što su ih kraljevi oслободили od
svidh danaka svojim gраматама, и onje te gрамате gasnile
svaki чas državni и полицаkski чиновници, i one су оста-
le kod njih sašim bez важности. Све то доказује da su
vladike и svethestvo mucahevske ienarhije у течајu ovoga
perioda isosili opštu судбу правoslavne цркве, koja
trpljaše различита насиљa pošto je prevladala rimokatra-
lichka crkva u Ugarcoji. Iosh manje pošto miše onih, kojih
drže да je равноapostolni knez Vladimir, i ostali rусki kne-
ževi a uz njih i narod držao se rimskoga učenja do kraja
XVII. veka i da je se pokorao papskomu prestolu. Osniva-
ujući se na verne dokaze otachastvenih letopisa, ne možemo
ни наимање сумњати, да не е кнез Владимир примно веру хришћанску од грчких свештеника а никако од латинских. По најстаријим нашим летописима, он је одговорно папиним посланицима, који се трудили да га обраде у латинску веру: „Идите оптав ако отци, наши сега и прили сућ.“ При- мивши прве поимове о вери хришћанској из њих своје ста- ре мајке Олге, која ие се у Цариграду крстила, Владимир је био убеђен против латинске вероисповеди пре него што ие се крстио. Ал како су се цариградски патријарси брижливо ста- рали о цркви хришћанској, која тек беше поникла, они га једнако одговараху од заблуда латинских заповедајући му: „не примај учеште латинско, оно је развратно,“ тим се је морао кнез Владимир да гнуша латинскога учешта ревно- снисе да се придружава православља. Налазимо како у цари- градским патријараха, тако и у руским владика тврду и не- поколебиву преданост у православљу и неуморну пастирску брижливост да се опровргне лажно учешће римско-католичке цркве, о чему сведоче њихова дела што дошле до нас. С тога несмо устану да у образио себи, на ком би се основу могло закључити о јединству и унутрашњој слози међу грчком и римском црквом, после раздора црк- венскога што ие био у време Фогниа? Ако ие и бивало зближа- вање после Фогниа, међу цариградским патријарсима и ри- мским папама, то не беше са свет ћрца већ само с поља. Но ово се може применити сведочанству антіохискога патријарха Петра, што се садржи у његову писму ка патри- јарху Михаилу Керуларију од 1054 г. на које се повиђу приврженици латинизма. Петар је био на 45 год. пред овим сам у Цариграду за време патријарха Сергија, и вели да је услушао, како ие се име папино спомињало на служби кад и осталих патријараха. Ово сведочанство Петра антимихискога гласи само да ие се име папино налазило око 1009. г. у цариградским дипсицима за време патријарха Сергија, али сасвим не одрже да ие Сергије име избацио из тих дипси-
ха до последка, па и сам Петар вели даље: "а како ће и сашта име папињо избачено, не знамо" (См. Истор. руске цркве од Макарија.)

Многи се позиву на женидбе и удађбе руских кнежева и кнегиња с владалачким члановима латинске вере, па отуда изводе јединство вере двеју цркава. По неспоменући о томе да се могу смешани бракови допустити под извесним условима, још нам ваља примићити, да и сами ти бракови сведоче о разлици већ, на које се позиву заметности папства. Јер се види из историје, да су сомненути владалачки чланови пре већања били обвезани да промену своју веру. Тако је и Марија сестра Јарославова, што је пошла за пољског краља Казимира морала да промени веру по настојавању римског свештенства, па је по други пут крашена у Кракову и добила ново име: Доброгнева. До таког значаја већ се само римско свештенство разликовало и држало веру грчку и руску од своје западне.

По свој прилици морале су и кћери Јарослављеве променити веру своју, које су пошли за владаоца римске вероисповеди; иер нема основа по коме би се држало, да би рад њих отступило римско свештенство од свога правила. Но осем свега сведоче најтемељније о неједнакости учења обеју цркава постојани покушаји римских папа, који се упињаху из све снаге да обрзате истоочну цркву својој вери. Пређутиући остале сплетке и лукавства доста ће бити да изнесемо посланицу папе Иноћентија III, који је писао 1207 свом руском свештенству и грађанству: "И ако бесте до- сад удаљени од недара ваше матере као туђа деца, али је нама као недостојним од Бога поверено по пастирској ду- жности да просвећујемо народ свој, а покретани чувствима отачањским, не можемо а да се не побринемо о томе, да би здравим убеђењима спремали вас као чланове саобразној вашој глави, те да би се обратио Јеврем ка Јуди и Сами- рија Јерусалиму." Пошто смо доказали да је се православље
Отворено писмо Г. Никетићу

Као одговор на његов акатист „Пастиру“.

„Седи рута по крај пута, па се свима рута, а рута се сви рутаи“

(нар. пословица.)

Има људи, који су тако од прароде скроени, да не могу бити на миру ни једног дана па ни једног сахата, већ све једнако или друге подстрекавају на грядњу или се сами с ким граде. Ови људи, кад излазе на јавност да од себе кога граде, још и насу тако дреки, iер се боје да би били у стању одбранити се кад би их улудију противник напао; но кад излазе да раде тај посао у име какве корпорације или вих у том занату подржава какав госа, који их може у тешком времену потпомоћи и љубим и кесом, — о! онда су они дреки до зла бога, онда се они не боје свакојаком грядњом напасти на кога хоћете и зашта хоћете, гласени по томе нашта их ко и на кога натутка. Један од оваквих људи, рекли би смо, да је о њему Г. Никетићу. Бар тако ми имају дати мислићи, гледајући на вас, како нигде неможете да згријете места, како нападате без сваких разлога час на овог час на овог: често пак и на све становнике ове или ове вароши, па на посебку и на нас, као на свог доброг пријатеља, с којим сте до ђече дружно живели, па и у раду на оном истом листу (кога онако безобзирно нападали) радили. То ли је она ваша рационалистичка теорија, она хуманост, самопрегорење, она опште човекољубав, она правда и истина на коју позивате и „Пастира?“
И зар је то начин, којим се шира просвета, којим се поправљају погрешке и покреће наука? О! иднин су то покретачи науке и идна и она књижевност на којој они раде. — Озбиљан човек грозиће се да је узне у рукe. Нођ могу апсолумати само једини ветронироvини.

До душе прознати морамо, да у оном разлаганђу нашем о новем свештенччким, које ви узете из последњих броја нашег листа, као нашу лаку примедбу на њих распис сабора арихеиреискоj, — вма овде очните па на месту и несездености. Но то ње учинено нашом кривицом, већ и код штампарије погрешке већ ње и само цензура поставила. У нашем рукопису главна и жисао била од прилике ова: „ми сматрамо, да су тин спољни знаци одликована у еузини својоj суве: но поне вешћа то жели и хоће, онда ваља решити, требали их заводити код нас или не. Ако не треба, онда нашто и оно на халдинама? Ако ли треба, онда ње зашто не би узели они знаци, који боље доликвију свештеноме чину него црвена постава на шутету и црвени појас? А таквих боље приливних свештеноме сану знаци има доста у православноj цркви. Код Руса су ови: позлан дрт, скуфција, камиљевка, крет и т. п. Озаква ће велимо, од прилике била наша гисао; међутим у њему везало, као да и вичемо на ту суве а овамо. Предложемо да се поред ове суве коју ми имамо, заведе .inspect нешто и од оне руске суве. Да смо били овде ми не би такво што ни пустили у свет; одседство нашем виновник је евему томе. Тин ње, свакојако и то више промат, нити ће уклонење од закона православне цркве: То ће јединно просто мнена, које уредник и сам по невољи нушта у свет а бо сака и не брани. На ће ли оно могло заслужити овополу хуке и буке, оноволико вике и напанча на цео рад „Паствара“ и на његова уредника? И зар то ње, овоj доказ Г. Никетину, да се ви то узели само за предлог, а у ствари имали задњу гисао, — гисао — у садашњим приликама награде нас као лице духовно, а тим самиjм учини услуге свима оностраним радикалцима?... Но шта ми велимо „гисао"? Ми и заборавимо да ви у подобним приликама радите често по заповести необојруjuћи се да ли је то лепо, справедливо... .

У осталом, ви вмаке у карактеру вашем нешто, што ја немогу а да овом приликом не похвалим. Ви иако тежите за литералном славом. Слава — је до душе, лијесна стварца у опште, нароочано слава литерална. Но ви вмаке на често с поимом о слави па зато и овде често посрћете. Ви, судећи по вашем раду, мислите да је оно слава, ако ваше име протрубли по свима новинама, ако вам неколико ла.
дих људи, за овај или онји виц рекну „браво“ па ма то било односно на спрам другога и вишћућа неправда и подлост и све. Варата се ако тако мислите о слави; ту нема славе. Ту је само сно, што ми срби у љутини говоримо: „вала ћеш те знати. На бити познат, то још незначи бити славан. Може човек бити познат целом свету са ума и са глупости, са поштења и подлости, са јунакства и са плашљивости. Омир је био познат са свог вештачког талента, а Зоил са ограничености и нижости свога духа у делу вештачком; Крез са богатства, а Ир-са бедности; Парис-са красоте, а Терен-са ругобе своје. Да би обесмртно себе у потомству, велики вештац подиже на чудо света у Јесесу величавствени храм златолуној Артемиди; да би обесмртно себе у потомству, Хер-страт оде те га снали. И оба достигне своје целе: имена обично остане безсмртна; но само с тим разликом шта прво — и познато и славно, а друго — само познато.

Неговите се за овим последњим, Г. Никетину, већ тражите оно прво. Јер у овом последњем случају ви можете зграбити опет туђе сачинеље и надати на свет под свој, те да се тако чује ваше име и протрући по свету; али ни њу сви људи онако добри ка Г. Трајански, па вам може последња месет бити далеко — горша первија.

Уредник. „Пастира.“

Света православна црква, — мила мајка и доброчинна тељка наша.

„Може да жена заборавити пород свој, да се не смилује на чедо утробе своје? А да би га и заборавила, иа нећу заборавити тебе.“

(Иса. 49, 15.)

Чиће су то миле речи? ко тако њежно изазвује тако дивну љубав? — По таквој особитој љубави, по самом духовном, може се знати, да та говори наш Господ; он, сама сушта љубав, и у устима пророка усвојује Израиља и сваког верујућег — о својој правој љубави према њему.

Не ћемо погрешити, ако те миле речи Господње метнемо у уста св. цркве божије, и у име цркве обратимо се њима ка свима њеним чедама. Верна у свему божан-
ственој својој глави Христу Спаситељу, руковођена живећим у њој духом светим, љуби она нас тако рећи божанственом добротворном љубављу Христовом. Ако не гласом и речима то својим духом љубави и делима, непрестано говори она свакоме, "може ли жена заборавити пород свој, да се не смилује на чедо утробе своје? А да би га и заборавила, ја нећу заборавити тебе." 4

Љубав Господња велика је и не ограничена према не-срећном у подизању роду нашем. Истом љубављу љуби нас и св. црква Христова; преко ње нарочито идива се и сама љубав божија. Православна црква Христова чува и предаје нама милост Господњу. Све духовне, најдрагоценније даре божије и блага, све што имамо најболјег, добивамо из материјалних руку цркве, — све од ње примамо.

По благодати божијој, ми исповедамо веру Христову, веру небесну, праву и спасителну, и држимо је у свој чистоти и православију, како је изишла из уста Господњих, какву су апостоли проповедали и св. сабори населенски утврдили. Шта је боље од тог блага у животу? То је дар важнији и од самог живота нашег. Шта је сав живот времени без вере? — Гори је него смрт! За што су у прве векове хришћанства толике св. мученици и сам живот жртвовали само да био чували свету веру. Па ни смо ли и ту свету веру, тај драгоцен дар — од цркве добили? Држећи тај дани јој од Бога залог небесне љубави, чува она свето њега, и пре него што смо се родили, чувала је и приправила нама, као брижна мати наше дете, које је од Оца небесног примила, за будућу дечу своју. И тек што ступимо у биће, тек што се укажемо на свету, тек што угледамо ову вештаствену светлост, — а већ она препораша нас у бањи крштења, чини нас чедама божијим, уводи нас у свето царство, овјарва "чудним видом Христовом" (Петр. 12 9.) у своја и посивује нас, прима у своје материјалско окриље и одочине, взива нас сву шегдрогу љубави своје коју нам љу-
бав божица даде и кои тече у седам извора — таини црквени. Пре свега свакоме име надева, даући име каквог свог светог члана, кои и прешао у цркву небесну. И име и ово важно и велико. То име, које често омаловажавамо и извршимо, — име и свето, небесно. Тим именом св. црквна именованог присваиа небесном именаку, и веже га живом свезом за њега. Има у нас и других имена, — и то су имена важна и уважена достоина. Име то зна се и на небу; по њему нас познає св. црква и моли се за здравље и спасење наше Богу; њим се записујемо у „књиги живота“ и у број чланова царства Христова, чим примимо св. крштење, које свршуме над нама мати наша црква одма после нашег рођења. Бедно би било наше стање над би поживили на овом свету и отишли одавде некрштенi! (Наставиће се.)

ОГЛАСИ.

У Епарх Hin Неготинској догодиле су се сведенчје промене:
Никола Стефановић б. учитељ в. Ивореки у окр. Приоречком рукоположен је под 11. Априла ове године за ћакона, а 12 истог месеца и године за свештеника и постављен је за пароха на управљену парохију „Горњанску“ у округу Крањском.
Радосав Борђевић ново рукоположени свештеник постављен је под 11. Јулија тек. год. за пароха на управљену парохију Брестовацку у окружну Приоречком.
Милета Стефановић капелан Протоиереј Неготинског постављен је под 11. Јулија тек. год. за свештеника на управљену парохију „Велесовићку у окр. Крањском.

НАЗНАЊЕ.

Примили смо предплату на наш лист од г. Лазара Крстовића 3. ф. а. в.
Г. Петра Маринковића свештеника 1 ф. 50. кр.
Г. Саве Стоичевића игумана 3 ф. а. в.
Г. Симе Бакића 10. ф. и 50.

ПОПРАВКА.

У последњем броју нашем листа, подкрала се ие између осталих ова значајна поспешка на страни где се оно говори, како су Архиереј поднели молбу кнезу о плати свештенничкој употребиња ње штампарском погрешком 1869 год. уместо 1859. год.
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
надаје и уредује ректор вогословија прота Никола Поповић.


БЕСЕДА

на дан рођења његове светости господара и књаза

МИЈАНА ОБРЕНОВИЋА IV.

До пре годину дана живо се и данас ал заиста јошт с тугом опомињено, с каквим поносом, с каквом поузданошћу, с каквом надеждом на сиаину будућност јужних Славена скупљамо се у цркву у свети овај дом божији, да светкујемо дан рођења нашега нигда незаборављенога књаза Михаила. — Живо се и данас опомињемо какве смо усрдне молитве слали престолу божијем, да нам омилели и возилубљени књаз Михаило дуго година здрав на понос србског народа а на утешу јужних Славена поживи.

Но проклети изроди нечувше искрене молитве народа србског, непослушаше заповијести свевишњег створитеља, непомислише на гњев божији и народни, већ адски зверови у човечијем облику, подо на наигрозни начин убише снажну наду србску, убише кад нам наивише требовање, возилубљеног нам књаза Михаила Обреновића III-г.

*) Говорио у цркви Ужицкој прота Гаврило Поповић.
Глас, да је погинуо књаз Михаило, као ужасан гром за сваког поштеног србина пролетио с кроз сву Србију, — од тог гласа, србина се збуни, ожалости, забрину. — србске мисли бејаху збуњене, бејаху у борби какоће се Србин спасти, кога ли ће за књаза изабрати, іер мишљаше да нема мушког потомка од омиљене лове великих Окреновића. —

Све вишњи творач који управља народином, он увек ствара по неколико јунака у народу, да у одсудним часовима народу своме помогну, па и у народу србском беше створио јунака: Милицоја Блажновића. Кад беше народ србски у наивећој бризи и жалости, кад народу србском бејаху мисли у наивећој борби кога ће себи за књаза изабрати, — тад витешки Блажновић наивернић Србин племену Окреновића, изађе на среду, размрси узбуњене мисли србске, умали жалост и тугу, па сваком Србину и целом свету показа, да има мушког потомка од великих Окреновића, да има књаз Милан Окреновић IV.

Ове речи племенитог Србина бише право мелем рањених срца поштених Срба, и народ србски с наивећом љубављу огласи себи за књаза Милана Окреновића, кога дан рођен ја ево данас састадосмо се да светкујемо и молимо милостивог Творца да све напасти од њега уклони, и да он Свеуправљајући изније на младог књаза нашем Милана своју милост по којој ће бити здрав, — срећан у влади а узвишено у ђу владатељима.

О! свемогући Боже! благодаримо ти што недопусти да се угаси у србској земљи влада Окреновића, слобода народа, благодаримо ти и благодаримо ти на свагда на таквој великој милости твојој.

Благочестиви хрестиани! будимо свагда у љубави и слови, іер то су најтачни градови, то су најтврђи бедеми да одбили од драгог отаџбинатош наших све сплетке, које кроје душмани наши да поремете напредак наш земље и да нам свету остварити нашу великую мисију на Истоку. Па
Примедба на писмо патрнархово.

(Продужење.)

Тај враг који се среће раздор међу депом једне мајке цркве, није ништа друго до дух времена.

Да, наше време развило је сада и развија на све стране људе с одричућим правцем. Нека ђе само ново, нека носи печат моде, нека се рекне, да ђе то од њих постало па макар то било у суштини оно исто, макар се, што но веле Руси, прецивало из пустог у празно, — то ђе жеља и задатак њихов. Богати са знањем математичким, іестаственим, историјским, њима као стидно излази да признају своје незнанье у делима вере. Шта више они држе да су позвани да претресу све, па и главне основе свете цркве. А зближите се само с њима боље и почните ладнокрвно испитивати их, и виђете се лако уверити, да се они нису
никад, ка што треба, занимали вером, да они незнају основно ништа о оном, што се односи вишем опредељењу човека, и бесмртном животу његову, да се никад нису зноили над сумњама и неспоразумљевама у испитивању важнијих питања око вере и духа па шта више да незнају ни оно, што се свакидашње казује у цркви и тумачи. Они знају само то што су по кад кад читали из критике какве упућење против православне цркве, што су видели и чули од онаквих лица, која су више или мање противнога хришћанства правца, што су примили без разбора, без унутрашње борбе, онако просто као што се вели од ока. Па ако хоћете, они чисто воле, што се тако у свакем сумњају, што су постали неверни. А кад би их ко запитао: у шта они верују и у име какве истине дејствују, каква им је последња цел њиховог живота, чему они теже поред обичних мањих интереса нашег домаћег живота, — то питања ова била би за њих или нешто ново, или би они просто одговорили да се њих то и не тиче. Па зато они онако ватрено и зацепљују за наивеће истине хришћанске, зато су онако и браз над одрицању стварних црквених у закоњења. У место да верују пошем мало што знају о вери, а они неверују зато, што о вери ништа основно незнају. „Нема доказа? — веле они; даите нам доказе.“ А има доказа? они опет говоре: „може бити; но ви останите при вашем убеђењу, а ми оставимо при нашем.“ Оваквих људи било је кроз еве векове и времена, у свима народима и црквама. Нашу оностранску цркву хранио је Господ до сад од тога, али данас дође време, да се и ту залегу. Донеста враг, но не враг чловека, а исти нски враг, онај прави сатана, посећу своје семе и у наше поједине оностранске људе и одпоче да дејствује већ иавно у кртограду Господњем.

Но Господ је још напред казао: да ће настати некад тине пророци у свету, али је и то изрекао, да цркву свету ни врата адова одолети не могу. Храни Господ с љубља ском.
Господи и браћо! пре него што би дошли до тога да вам повторимо речи патријархове: „од нас изађосте, али нисте наши“ ми желимо да покушамо не би ли ви опет како били наши. Ми би могли навести вам десетак спољних узрока, по којима ви не би ни могли ни смети дирати у главне основе наше вере, ако желите јединства и дружбе с осталом браћом својом и славенима у општем, — но ми те узроке прескачемо зато, што напред знамо да ваше разиграно у ображење не би ни чуло за те препреке, по чему је у вас тврда воља и решимост ићи напред и стварати све оно што је за вас по изгледу боље а необзирати се на то, да ли већина тако мисли и жели. Но ми не можемо а да не изнесемо вам пред очи ваше сопствено учеше, а с тим у једно и ужасне последице његове. Шта је човек с таčke вашег гледишта? Он је продукт природе, раскошан цветић земље. Живот његов свршава се заједно с земаљским његовим жivotом. Но почему је земаљски живот веома вратак, то шта треба радити? Похитати да се час пре искусе сва његове задовољства каква се само могу измислити и пронаћи. Дакле љеди, пи, весели се, пуши цвету свима страстима — ево девизе вашег учеша. Но шта ћемо с оним, који нам буде сметао у нашем задовољству? „Њега без зазрења савести удали с пута.“ Но почему на путу вашег благовања мора свада да стоји ко други а оваи опет има пред собом другога који смета његовоме благовању и т. д. то зар неће свега и у тога смешти и једноме, други другоме и т. д. Водите ту мисао даље и виђете одма осветлити и право песнице и право грабежа, и мача. Накратко код вас ће бити борба свишу против свакога, и све ће то бити законито, логично, на свом месту. Ево резултати од ваше науке, а ево и оног резултата до кога доведете дело на сабору карловачком. „Измакни се! иа сам данас іачи; іа хоћу да седнем на ту столицу.“ Ето побуђења а ето и цела ваше. Но и то љом
није све Вама је на путу и само еванђеље; ви би хтели да се и оно попуни вашим учењем. Колико смо пути тек ми слушали како се титрате с његовом поуком, како на-опачке тумачите смисао његов!?.

(Продужиће се.)

O стању нашега свештенства.
(Наставак.)

Ево још једног прошенија које је поднето за ради улепшавања стања свештеничког.

Ваша Светлости

Премилостиви Господару. *)

Свештенство епархије београдске узима слободу у сје-дућем поднети Вашој Светлости понизну просбу за попра-вку свога материјалног стања. Од овог времена, од кад је Србија после четири стоклетног тужног робовања под својим врлим и храбрим вождом и многоаслужним владоцим Милошем Обреновићем I. извојивала себи потпуну слободу броји она већ пола стоклетно препорођење свог политичког бића. У течају тог времена, Србија би кадра својом јединодушном братинском слогом стекла скоро све оно, што друге уређене државе вековима течено имају. Пре свега држава се је побринула наградити своје органе т. ј. чиновнике свију струка, свакога по своме достојанству, и то у оноликој мери колико се само желити може.

Само један ред који се међу знатније сунадије народа а и државе броји, и који је равно са осталима при ослобо-ђењу отачбине участвовао, само једно отачествено свештенство, које је у найодсућним часовима свагда уз народ не оступно стоило, ободравајући га да се јуначки бори про-тиву угњетача, те да стресе lanче четири вековног робо-

*) Прештампамо из оригиналне прозбе.
вања, преко све важности свог високог званичног звања и достојанства, не би срећно, да се и његов ужитак у препорученом својој отачбини обезбеди; но би остављено све до сада, да од благојушћа народњег своје ужитак очекује, и да се завтовљи са оном истом системом награде, која му је у најцрвим данима пролазлог народњег живота пружена, као да би му се тиме ваљда хтело пребацити да се је за ослобођење, као и спасење свога стада слабо трудило!

Колико је каж свештенство користи народу своме приoslобођењу, а и после тога принело, нека праведни и беспрострасни патриоти оцени.

Међутим је отачествено свештенство кроз своје време државног бића, а нарочито од 20. године овамо, при свакој датој прилици обратало се правитељству и народу с молбом, да се и њему по званичном и достојанственом одсеком као и осталим званичницима народа и државе плати. О том сведоче протоколи свију досаде државних народних скупштина у којима је преко народних посланика жеља свештенства о том јасно представљана. А осим тога обратало се је оно и преко својих Архипастира у више прилика, и на саму владу, нарочито у познато време, и молило да се и стање свештенничко сведе једном на извесност како би обезбедено будући са стране материјалне, крепчите делато о унапређењу богодане вере и моралног узвишени верујачих.

Но сви ти покушаји за поправку свог материјалног стања од стране свештенства и његове начине власти чинећи, осташе безуспешни; иер како народ тако и правитељство свагда су неку хладност о поправци стања свештеног показивали.

Но преко свог нера По положења правитељства према свештеном стању, и преко свега тога, што се свештенство лишено сваке помоћи морале приклонити на то да од случаја уживати себи и својој породци очекује; један изненадни појав из вишег круга државног управљен против стања
свештеног, смерађући потрти и саму даљу наду о поправци свештеног стања, страшно је поразно отачаствено духовенство. Известни заступника министра просвете и црквених дела поднешено Вашој Светлости у 1863 години, а печатахно исте године у 74 броју званичног листа, иако је оскорбило свештен, отечества. У њему се каже, да отачаствено свештенство добро стоји на стране материјалне, да помоћу газдинства најгори убожар — свештенник, за кратко време до најмућнијег стања долази, и да он (г. министар) има уверења, да свештенство не само не жeli, да му се известна плата даде, но да би још том наређењу и противно било; ова изјава ни у колико не е слаже са жељама отачаственог духовенства, и по томе може се мислити, какво је упељачење оно у свештенству произвело, које већ скоро пола столетија вамиће да се и њему једном, као и осталим известан ужитак даде. Господару! кад се тако потире судба стања свештеног са оног места, на које оно наивеће надање своје полаже, и које се баш позвато да наивише ради о поправци његовој; онај који је његовом старавању поверен, а не поврсно саљати ствари и по уверењима неких заклетих непријатеља стања свештеног, тако жестоко напада на стање оног реда, кога је право и онако зубом времена потлачен и у велики назадак бачено, онда се с правом може мислити, да је о овом реду људи, који је држави и народу врло нуждан, свако старавање одбачено.

На овака уверења г. министра противна жељама отачаственог духовенства, свештенство се је из крајева отачаства преко своје началне власти са скорбним срцем одзвало, с тим да му мора настави бити жао, што се у месту давно очекиване стање награде и самог даљег надања о том лишава. Нарочито је свештенство изненадно онај навод г. министра, где каже да је земљеделство једини услов за материјално стање свештенства, и спам нам је по све непонятно, на основу чега нас упућује да у обделавању земље
ужитак тражимо, преко свега тога што је позив свештенства насеетићи у држави, иер оно обдарива свеу између Бога и људи, и осим тога оно је познато, да се не уморно стара о наравственом васпитању вавереног му словесног створа божија; а и зар се може са оправданјем рећи, да онај из чињих руку закон примамо, свој ужитак у обделавању земље тражи? А и по самој благоденствености у ређености осталих служитеља народних зар није време да се и свештенство једном опрости просиачког свог начина на- плате, те да немора и дали као наинижа класа човечанства од куће до куће трчати снисходећи и похлебствујући сваком недостатку и слабости људској, само да што више изпроси да себе и своју породицу зарани.

Зашто је пак отачествено свештенство до сад све једнако тражило, а и сад непрестано очекује да му се све почасни награде сведу у сталну плату, и што би се оно том системом награде задовољило, узрок је то: што народ свештенству уредно његову заслугу недаје, а што је оно непрестано и скоро за сваку заслугу принуђено снавати се, и путом власти тражити.

Што су се пак у старшћа времена свештеници са својим стањем задовољни показивали, поред осталог узрок је и то: што је народ онда оданци према вери а на многим местима и богатићи бивши боље р.спољашњем према свештенству био, а поглавито истога што је ондашње свештенство до знања свог с малим трудом, а више и случајно долазило, па је се по томе и са својим стањем задовољавало. Сад пак када се мора пробавити 12 година учењи и трошећи, док се до чина свештеног дође, и почем садање свештенство, није као старо навикнуто: орати сејати и остали тежаке послове радити а нарочито кад народ свештенику знатно поче кривити и од прописане заслуге, а на више места има где сва заслуга и пропадне, и кад се оно мора непрестано са својим парохијанима гложити док до заслуге
своје дође, свештенство је принуђено тражити да се и његова заслуга сведе на известност, као и свима осталим који државу и народ служе. Та кад држава даде и самим прости служитељима (пандурима) известан ужитак, то прведно можемо рећи, да је већ давно било време да се и свештенство по ред умне образованости и материјално осигура. Свети Господару! поред оваковог назада у средствима за издржавање свештеника, поред увеличаних потреба за уљуднији живот у домаћем и јавном одношењу и растеће скупоће, изненади отачаствено свештенство и погорша му и материјално станење и морално положење у народу мера управљења, која га обтерети са данком и кулчењем. Свештенство Господару не иште особите повластице али с тугом изиављује, да му је неправда учинена том мером, іер је обтеређено плаћати данак од неизвестних енитрахијних, често у ображених прихода. Господару! побожност ће ваша разумети како је тежко пастирском срцу нашем, кад у Србији морамо, да плаћамо за право и свету дужност своју, — крстити венчати, опојати читати молитве и друга чинодејства. Плаћати данак држави за непокретна своја добра, то има и подругим земљама, плаћати данак на известну плату своју то се разуме; али плаћати данак на неизвесне свештеничке енитрахијне приходе, тога у колико смо извеснени нигде нема у уређењим државама. Свештенство 6. Окружна сагласно прavednim жељама целог — отачаственог свештенства из горе наведених причина припада вашој Светлости узвишеном владаоцу и очу отачаства с молбом, да би Ваша Светлост поред осталих не уморних брига и старања за благо отачаства, побринула се једном наградити известном платом и ову грану државе т. и. служитеље цркве и народа, како би свештенство тим начином обновиши љубав между својом паством кадрно било принети веке услуге отачаству, дјеествујући за унапређење отачаствене цркве, и морално облагородио ђенки верујућих.
Свештенство дакле ни од ког но од Ваше Светлости желео очекуи, да му се стање материјално известном наградом поправи и ову своју праведну желе крепи познато расположење ваше светлости и према отчастиценој цркви и њеним служитељима, да би тако по правивши свештено стање известном платом подигли тиме у народу боље уважење према свештенству а поред тога овако уређено стање свештено привукло би у своју средину људе бољих дарова, који су до сада при не извесном стању свештеном по другим службама, и бежали, осигурање платом ужитак тражили, те тако би народ, који се од неког времена наивише због свакидашњих потреба за плату са свештенством почео знатно удаљавати и од св. цркве, приближили својој светој цркви, и обновивши негдашњу љубав међу народом и свештенством, тиме уплели нов цвет у неувели венац дичног племена Обреновића.

Долазе поднисе из сваког округа.

(Продужиће се.)

Историја православног калуђерства с погледом на садашњост.

(Наставак.)

Ово је укратко сва историја калуђерства или боље ређи историја она организације, која је поњина у Језипту у време св. Антонија и св. Пахомија који се једино сматрају и као први основачи њени. Она је после служила за пример и осталим странамама, у којима се калуђерство више или мање одомаћило, као н. пр. У Палестини на и Атону, у Русији и код нас. Без сумње и из овог кратког нациртаја може се видети, да је организација калуђерства у прва времена хришћанства била у свему сљедствена и целисходна и да је потпуно одговарала потребама тадашњег доба. Али једино види се и то, да је унутрашње напредо-
ваље њено зависило од тога какви су били људи који су се калуђерили — т. ј. дали су они били људи користољубиви или су само тежили за тим, да се моле Богу не мислећи о земаљским благама. Ми видимо, а историја сведочи, да је калуђерство онда почело падати, кад су поједини из њих почели грамзити за земаљским угодбама и кад се у сљед тог „подвижничеству“ већ предворило било у чисто механичко испуњавање старих манастирских установа. Као што ћемо даље видети, ово је и учинило да калуђерство попусти у оној важности, коју је оно имало у прва времена хришћанске цркве. .......

Удалење калуђерства од његове главне и основне цели изменило је како саму установу, тако и сав живот калуђерски. Од оног каса кад је преврат учињен, пошем су се калуђерити почели не само они, који су тражили само спасење небеско и које је вукла жеља и љубав „к подвижничеству“, већ и људи севични, којима су земаљска блага и одликовања била главна и једини цељ. У сљед овога променио се и начин и ред калуђерске службе. На место правих и истинских подвижника, који су у прва времена били први, долазили су на његова места жећином такви људи, који су могли више од света испросити и обогатити своје ћелије А да би успећније и боље дошли до богаства, дозвољена су им била и средства и добра и хрђава, само ако она воде к извесној цели. Од тада прошћа или тисаница, остављање особитог места у цркви онома што су богатици, сајањивање поред цркве и у цркви и т. д.

По и ово неје још све. Као што су средњевековни калуђери умели да се богате, тако што и још већма умели су они и да троше то богаство, које су они онако стекли. У место пређашње штедње и човекољубивих подпомагања сиротине, сав вишак од прихода манастирског употребљаван и ће би доцније на украшење храма и на подизање нови зграда и ћелија и на друге излишице поправке и украсе. Тако је био сада начин да се калуђери
удворе „већој власти“ која је сву ревност калуђера видела у подизању манастирских зграда. Одтуд је и она општа стратестр калуђера к грађевинама без сваке нужде и потребе, — стратестр, која је често штетна за манастир и за саме оне који га потпомажу.

Ова стратестр одликовањем и удварањем окужила је најпре настојатеље манастирске а затим и остали низу братињу манастирску. Оно није смерало на то, да се животом својим подвигничким прослави већ је ишло путем користољубивих тежња и гледало је, да се час пре узвиси и дочепа јевет чина и ђеве власти у обитељи. Овакве себичне мисли и намере несу биле корисне ни по калуђере ни по морално стање њихо. Сваки човек може се узвисити и доћи до неког ђевет положаја или сопственим личним заслугама или због недостатака и слабости других, само ако их он употреби ни своју корис. У првом случају, он долази до права законим путем а друго је основано на систему мисионства и незаслужује поштовања од људи. Овај последњи начин, као да је више употребљаван био међу средњовековним калуђерима него први: оно што је наивније забрањивано било је у прво време т. i. навођење другог на преступле и грех, постало је временом у рукама њиховим настројданштве средство, којим се брзо и лако долази до чина и ђевет положаја у друштву. Већина се у свако доба користила погрешкама своје браће по Христу, иављајући то и ђевои власти, и која је исто тако милостива била те је награђивала овакве умешне људе и блуститеље и поредак и ђавог морал манастирског. Да је све ово било велико зло и да је оно и хрђаве последице имало — о томе држим, да нико не сумња. (Продужиће се.)

Света православна црква, — пила маїка и доброчни- телска наша.

(Продужење и крај.)

Кад би поживели и отишли с овог света не крштом, боље би онда било, да се нисмо ни родили, ни видели
живота и света. Јер „ко се не роди водом и Духом, не може видети царства божијега“. (Јован. 3, 5.) не може наћи јединствено и вечно благо. Како смо дакле сретни ми, који смо примили свето крштење из руку цркве! Мала је бања крштења, но велико дело, велико чудо љубави бо- жије свршити се у њој Духом светим: из ње излази нов свет — царство Христово, у њој прерађаиу се и ствараиу се нове тварке. Излазећи из бање, крштени излази из ње „невиним“, као прваћњи Адам, — сав грех снима се с њега, и он постаје сином божијим по благодати и син на- сљедник преко Исуса Христа, — какво високо посмањштво и наслеђство! Богат, безконачно богат ие Бог, Господ васелене; исто тако богат ие и једнородни син његов, који сам говори Оцу небесном: „све твоје и моје и“ (Јован. 17, 10,) како треба да је богат и саслајдник Хри- стов! Пре света — каква су то наслеђства света? Ако је крштени у светој тајанственој бањи сирома и бед- дник у свету; нека би и последњи у цркви Христовој био — он је благороднији, богатији и виши од свију благород- них и богатих у јеванхеском свету. Џа је благородније од оних, који од „Бога родишаса“ (Јован. 1. 13?) Џа је боље од блага, каква се дају крштеним у бањи крштења, и за која, далеко боља блага очекују њега на небу?! Крштени облаци се у нову хаљину, — хаљину? „који се у Христа крсти сте у Христа обукосте се“ (Гал. 3. 27.) облацише дакле у Христа. Чудна хаљина! Драгоцено обла- чење! Неповатна доброта божија! Џа је изпред те дра- гоцене, ова наша трудежна хаљина? Нека би ма какав био крштанин, онег је богатије одевен, него они који неносе хаљине Христове. Крштењем дакле може се рећи, преда- јемо си ми неограниченоги љубави и штедроти божијој.

Створени у бањи „нажбита“ по образу новог Адама, морао је постати „кз Δηχτε жикуткорацз;“ рођени у нов живот, мора имати нове духовне сила. И — гле, црква пре-
ко својих служитеља свршује над крштеним тајну миропомазања. Крштени као нови Адам, задање се духом новог живота, добије нове силе од свесилног и животворећег Духа светог; постаје обителе његова, храмом, благајном запечатањем божанственим његовим печатом; миропомазани добивта таква блага Духа светог, који је једна капља скупља од свећу светског блага. Сам миропомазани постаје божија драгоценност, које невреди сав вештаствени свет. С тога над том драгоценношћу, поставља Господ анђела хранитеља као чувара,— као што домаћин поставља чуваре у домаљуку свом, или као што цареви младићима својим постављају мудре људе за руководитеље. Тај невидим руководи, ког ми често и не сећамо се,— чува нас сва где, као веран, искрен и свет чувар, он је сапунник наш, који нас у самоћи разговара, и од нас не одступа до смрти, већ ако га ми од себе одбијамо са пороцим својим.

Препорођени у духовни живот, „који саздан у Христу за добара дела, да у њима ходи“ (Ефес. 2, 10,) треба духовне ране. И св. црква припрања нам трпезу, коју је сам Господ установио. Каква је то трпеза? На њој предизове нам се само тело и крв Христова, и тај небесни дар при мао ми из руку цркве. Шта би се могло рећи за то благо? да је неизказано! Причешћујући се тела и крви Господње, постајемо „ученицима његове божанствене природе,“ (2 Петр. 1, 4,) постајемо „један Дух с Господњем.“ Може је се понашати и изрећи висина и добротворство тога дара,— бо жанствена сладост те небеске мане?! Они који достојно приме и окусе тог јела, сами знају и осећају његову сласт, — „вкуси те и види те, иако благ Господ!“ И ту чашу неизказане слasti небесне и вечног живота, из које ће желили пити и сами анђели, црква примивши из руку Господа, предизове нам сваки дан преко руку свештенослужитеља, који веле: „са страхом божијим и вером приступите!“ — Но овде на
жалост чудити се морамо ладноћи нашој према том благу. Често нема ни једног, који би достојно приступио и за то готов био.

Често по немоћи љестиства, а чешће из небриге и нехатости, ми препорућени у бањи крштења и утврђени силом благодати, сите и подкрпљени јело тела Христовог, — падамо духовно у животу, падамо, ма да од Бога имамо и божанствене силе, које требају за живот и побожност” (2. Петр. 1, 3.) Но љубав Господња и цркве његове и ту неодступна од нас преко свете „свише” установљене тајне покаяња. Ово је као неко ново препорућење, нова бања пуда уза, друго поновљење, особити дар милости божије, последње и по нашој слабости најуспешније средство к нашем спасењу. С тога мати наша, св. православна црква, брижљиво стара се привести нас спасителној тајни покаяња. Ма како год обтерећени били грехом, — долазимо к овом тихом судилишту милосрђа, ускоримо, да што пре добијемо опроштаи, растужимо се срцем пред Господом и — ма како велики били грести наши, сви ће потонути у мору милости божије, и никад их неће поменути Бог, ако их се сећало буде срце наше у животу и делима. Јадна су то човечанска друштва, која немају те свете, силе божанствене тајне покаяња, које држи у недрама својим наша православна мати црква!

И не само да се она брине материјски за нашу душу; — она се брине и за тело наше. Често падамо у недуг и болест, — и одма нам притиче св. православна црква с установљеном од Бога таином иелеосвешења, као духовни лек за телесни недуг; само ми на жалост редко употребљавамо ту свету тајну лекарства, и редко притичемо св. цркви за њену помоћ.

Велико је дело у животу човечијем — спрега мужа и жене — веза брачна. Од брака зависи срећа или несрећа породици; од њега — добро или хрђаво стање садањет и Сведује додатак.
особито будућег племена, од њега — судба целе државе, — иер народ постаје од деце, државе сачињавају разне породице, од њега зависи и стање саме Христове цркве, који састављају видими чланови. И — православна црква, мати наша, има за то свету богом установљену таину брака. У тој таини св. цркве, божанственом влашћу и благодаћу, утврђују се свезе брака, који је живи образ наисветнијег јединења Христа с црквом даје се ступајућима у брак љубав и верност, благослов многочења. Срећан је тако сваки — који се роди од хришћанских родитеља, свезаних св. браком; иер то све није једно: — родити се од православног корена и светог брака, или — од језичника, код којих је брак прост обичај. Какав корен, такве ће бити и гране и род.

Но ко може вршити та благотворна велика дела бољиа, те свете таине и светити њима друге, или бити оруђем вршења? Сам од себе и по себи, — нико од људи и анђела. Једна црква Христова, или баш сам Дух свети, који у њој деиствује, и поставља „једне апостоле, једне пророке,“ једна црква Христова не престаје и данас и неће престати до века давати јеванђелисте, пастире и учитеље (Ефес. 4, 11,) на дело службе за освећење људи преко својих св. таина, на спасење верујућих. Дух свети установио је чињ свештеноначелника и свештенослужећих, којима поверава се вршење и чување св. таина или боље рећи, који су живо оруђе тог великог дела, што га врши сам Дух свети, први и главни извршиоц таина и то је таина свештенства. Тим својим служитељима даје Господ право и заповест, да поучавају друге истинама спасења, и старају се о њима, као о својој деци. И све то — све те божанствене таине и уредбе, као свето чувају се и свршују се у цркви православној, хранитељки воље Господње. Све то она чува, врши и даје нам ради нашег спасења и блага.
Из благодарних таица нашег поновљења и освећења види се иако, каква је љубав и брига за нас, наше мајке цркве! Њу може бити мало уважавају гдикои индивидуо зато, што је снима нама приступачна и општа, као вацдух и светлост свештенства.

Осим толико љубави и брите св. цркве о нашем спасењу, која се у тајнама огледа, свршuje она у то име и друга добротворна дејства. У светом храму назидава и слади она наш дух мудрим, лепим обредима и поианjem; угодном животу, учи нас као мати, молитве се оцу небесном; сама нам у уста уме речи, молитве и шта више и сама се моли топло и усрдно Богу за здравље душе и тела нашег, за наше вечно благо и праву срећу времену и вечну; особито моле се она за владара нашег, од кога зависи и срећа обштества, благо цркве. Моли се за мир целога света, који се држи њеним молитвама; моли се за добротворне наддухе и изобиле плодова земаљских, за сва блага истинита у животу; и никакву праву нужду нашу испред очију својих не губи. Она освежује сва стања нашег живота, ске добре почетке и дела наша, участвује у свакој нашој радости и тужи; — слави с нама победу; освежује наше домове, и нове плодове; располаже као мати с нашом храном и пићем, за добро и спасење наше, учи нас, да, их с благодарносту и молитвом примамо, спроводи нас к сну и успављује као децу на постели мирној. Даљу пази на сваки крек наш, назливо и љубазно ходи за нама, никад и нити не заборавља; особито моли се и брине за нас, кад смо у беди и невољи. Волујемо ли? Црква моли се сваки дан „о недугујућих." Путујемо ли пловимо ил робујемо? Црква нас не испушта на памети, но моли се „о плавајућих путешествујућих и пленених." Једном речи, она од колевке наше до гроба, као да нас носи у недрима својим матерним, греје и пита благодарну своју породицу на собственом крилу. Она, и при крају живота нашег спроводи нас у други свет, и умилно
моли се Богу, да нас помилује. Дуго после нашег одлазка с овог света сви, особито најпознати потомци наши, сасвим ће нас заборавити, — једна само црква, вечна мати наша, спомињаће и молиће се за све, потомке Адама, који су сокончали у вери, које смо ми заборавили или које и знали нисмо.

„Ако би и мати заборавила своје чедо“ — црква, благодатна мати наша, неће нас заборавити никад — никад: њена је љубав, неограничена, постојана и непроменљива!

На љубимо љ и ми тако нашу свету цркву православнu? Исцело љ i одан свој душом — и срцем? враћамо љ i љубав за љубав? Црква је проникнута тврдо вечним духом Христовим: исцело љ i ми проникнути тим духом, на та одкривамо у животу нашем? Црква, као и свако добро уредено друштво, има своје мудре, спасоносне и Богом дане уставе: — на држимо љ и ми да, нас ти устави вежу? у цркви православној има особитих дана и времена кад она особита света чувства и располаже одае: — показујемо љ и ми равна иста чувства у то добра, — сачувствујемо љ и ми као деца њена? Или може бити, да међу нама и такових има, који држе уставе црквене за њешта, који о каквим иностранци — не учествују при слави и светковини, код којих је вера „у једну, свету, саборну и апостолску цркву,“ — сама реч, а не чувство срца. О, како је жалосно то туђење од цркве! коме црква није мати, томе и Бог није отац; ко није приљубљен цркви духом, тај неће примити даре Духа божијег, који у нашим недрима живи. А ко неприми даре Духа божијег, тај се не сајединjava унутарње с Христом Спаситељем нашим, кога по речма истине „нико не може Господом назвати,“ т. ј. исповедати срцем верујућим, „осим Духом светим“ (1. кор. 12, 13) а „ко се год одриче Сина, ни Оца нема“ (1. Јоб. 2, 23.) Ето до чега доводи наше туђење од свете цркве.

Прерадић у Голубицима.

Василіје Николајевић,
свештенник.
Историја хришћанске цркве.

(Продужење)

Павле, занимајући се проповедањем, у једној иса са жељом и љубављу мотрио на све, који су примили веру. Он је из Ефеса написао посланицу на Галате, код којих је он пре тога већ двапут сам био. Галати, како се видило, слушали су неке лажне учитеље, који су доказивали, да је испуњавање обреда Моисеовог закона нудно за спасење. Павле у својој посланици опровргава то мишљење, казујући, да је он задобио знање истине од самога Бога, а не од људи. Он објашњава Галатима, да се они не могу спасти спољним испуњавањем закона; но да силу има само вера савеличена са љубављу. Не чини чеда Аврааму и наследнике обећања првенство телесног порекла, као што су мислили Јудеји, но вера. „Ви сте сви синови вожића по вери у Исуса Христа, вели он, сви ви, који сте се у име Христово крстили, у Христу сте се обули“ (Пл. 26.) Казујући, да је Исус Христос умро зато, да би нас одкупио и усипио Богу Апостол вели: „По овоме дакле ти већ ниси служа, но син, а као си син, то си наследник вожића преко Исуса Христа“ (IV. 7.) На том основу Павле је убеђивао Галате да остану верни духу науке Христове, — да имају љубав радост, мир дуготрајње, благост, милосрдност, веру кротост уздржавају; плодове духа да саветују оне, који су пали у духу кротости, да носе тегобе један другога, да буду смирени и увек будни, да не клону духом у добру.

Стање цркве Коринтске, као што се види, задао је велики страх апостолу Павлу. Тамо су се порађали спорови и раздори; верујући делили су се на странке; једни су говорили: іа сам Павлов; други, — Аполов или Кифин. Ове неслоге дошли су до Павла и јако су га огорчиле; он је из Ефеса написао Коринћанима дугачку посланицу, у којој се од самог почетка саставио то. „Зар се Христос раз-
делио? говори он; зар се Павле распео за вас, или зар сте се ви у име Павлово крстили? Ња сам посадио, Аполос ие заливао, а Бог ие израстио. По томе и онаи, кои ие посадио, и онаи, кои ие заливао, нису учинили ништа; но све ие учинио Бог, кои ие израстио (3. 6 — 7).

Но нису само ти спорови у цркви Коринтској ожалостили Павла. Дарови благодатни, надприродни, кои ие Бог изливао на оне, што су примили веру побудили су у Коринћанима духовну гордост, због које их ие Павле укоравао, доказујући, да свако знање није ништа, ако они немају притом љубави; да дарови божи нистреба да порађају у човеку гордост, но жељу да употреби те дарове на службу Господу: иер сви су дужни служити Богу и ближњему оним даровима и силама, какве ие ко добио и као чланови једнога тела, дужан ие сваки да врши са жељом дело своје, у једном духу. Коринћани су у парничама својим прибегавали суду иако иака; Павле забрањује то и убеђује верујуће, да ие боље да уступе своје, него да имају парницу с браћом. Он уобште и најчешће напомиње о љубави, мира и слоги што треба да влада између браћом. Као што се ви, разне лажне науке већ су допрле у Коринт; неки су потврђивали да нема васкрсења мртвих. То ие мало повода, те апостол Павле јавно изложи науку о васкрсењу мртвих обијаштава на утеху свима нама, да ие троуглан дужан о бући се у нетрулежност, и смрт у безсмерност: иер ие смрт уништенна победом. Ако се ми у овом животу само кадамо на Христа, веди апостол онда емо ми највећењи од свих људи (X II. 19.) Треба нажљиво изучити целу посланицу Павлову Коринћанима писану; апостол у њој подручно излага науку хришћанску: о васкрсењу мртвих о таини причешћа, о браку; он говори у њој о разним обичајима првенствујуће цркве, као: о молитвеним саборима, о саборима ради поднога сиротине и т. д.
Свети апостол већ се спремао да остави Ефес, имајући намеру да походи Грчку, Јерусалим и после да иде у Рим, кад на једанпут се у Ефесу породи страшна буна. У тој вароши највише се величанствен храм, посвећен богињи Дијани, коју су Ефесеци особито поштовали. Храм тај држан је заједно од наивеличанствених здања у свету, и прилично је у вароши множину иностранца. Врло много вештаца живили су од тога, што су израђивали и продавали мале сребрне слике тога храма. Но од тога времена, одкад су многи јазичници примили веру у Господа, та је рукотворина престала доносити пређашње користи, и вештаци су иако омрзли на Павла. Један од њи, по имени Димитрије, сакупио је своје садругове и казао им: „Ви знате, да од овог наше рада зависи све наше издржавање, а међутим тај је Павле, не само у Ефесу но и у целој Азији уверио многие људе, да богови, које људи својим рукама израђују, нису богови. Ми се морамо бојати, да ће не само наша рукотворина бити презрена, но да ће и велика богиња Дијана изгубити поштовање, и да ће храм њен спустити." 

Ова је реч произвела велику побуну; другови Димитријеви одночели су викати велика Дијана Ефеска! и растуривши се по вароши, старали су се да побуне народ про тив светих проповедника нове науке. То их је испало за руком; народ је ухватио Гаїа и Аристарха, помоћнике Павлове; самом светом апостолу грозила је опасност да ће бити лишен живота. Началници вароши са великим муком утицали су буну и ослободили ухваћене од народа хрисћане. Павле се решио да отиде из Ефеса; а у тој вароши оста вио је ученика свога Тимотеја, кome је препоручио да управља црквом Ефеском, и да му власт рукоположењем да посвећује превитер. Апостол у посменицама, које је доцније писао Тимотеју, изразио подцнуш ове дужности па стирске. И тако је Павлов ученик, Тимотеј, био први епископ Ефески.
Павле је наново одпутовао у Грчку, проповедао је у Филипама; и Коринћанима је написао у то време другу посланицу. Напоменувши о опасности у којој је био у Ефесу, он благодари Богу за спасење; говори о својим апостолским трудовима, оддајући једном Господу славу и чест, и са смртеншћу се одзвива о себи самом. „Ми не проповедамо себе, но Христа Исуса, Господа. Јер је Бог који је заповедио да из таме просиће светлост, осветило и спри наша, да би нас тиме просветио познанем богишћу, у лицу Исуса Христа. Но ово сокровишта ми носимо у земљаним сосулама, зато да би ова наивна сила вила приписивана Богу, а не нама. Ми смо са свих страна притешавани, но нисмо стешњени; ми смо у очајавајућим околностима, но не очајавамо; ми смо гоњени, но нисмо остављени; ми смо низвргавани, но не ги- немо.“ (2 IV. 5. 9.)

„Ми не клоњавамо духом, веди он даље, но око наш спољашњих човек и трули, то се унутрашњи с дана на дан обнавља. Јер кратко време носимо високо страдање спрема нам у излазности вечну славу, када не гледамо на оно, што се види, него на оно, што се не види; јер је оно, што се види, кратковремено, а оно, што се не види, вечно.“ (IV.16 — 18.)

Он са великим силом убеђује оне, који су примили веру, да живе ради Господа. „Христос је умро за све да би они, који живе живили не за себе, но за онога, што је за њу умро и ваксрао. (V. 15)

„Ко је у Христву, тај је нов створ; старо је прошло, сад је све ново. И све је од Бога, који нас је преко Исуса Христа помирли са собом, и који нам је дао службу помирења; јер је Бог у лицу Исуса Христа помирли са собом свет, не приписујући људима њихове погрешке, и предао нам је реч о помирењу. Дакле ми смо посланици у име Христово, и Бог преко нас саветује; у име Христово молимо: помирите се с Богом. Јер он је онога, који није знао за грех, жертвовао за грех ради нас, да би нас преко њега постали праведни пред Богом.“
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНИХ САДРЖАЈА.
издање и уредује ректор богословије прота Никола Нововић.

САДРЖАЈ: Стати — Шта је савремени престо од краја на који ће таћа наћи језик, — Књига из историје хришћанске цркве. — О њему угарског Русања. — На знаме.

СЛОВО
ГОВОРЕНО ЋАЦИМА НА ПРИЗВАЊУ СВ. ДУХА. *

„Ко крема бна, приносах њу Инака онако да коснетса их.“

Ко је то приносо децу ка Исусу, о којој нам наспону садашње еванђеле? Приносили су их родитељи, нарочито маите њихове које покреташе особито чувство благовећа према Исусу и жубали према деци својој. Она жељаху да се Господ само дотакне до деце њихове јер сматраху ово дејство за особиту важност како на спрам њих, тако и на спрам деце њихове, и вероваху да ће Господ на молитву њихову даровати деци њихови сва блага, која су од прексе потребе за живот.

*) Призивање св. Духа на ученике наших школа у Београду свршило се у Саборној београдској цркви у Понедељник 1-г тек м. Милана је било видети ову групу многобројне дечиње обојега пола основне, средње и више школе, како весело и умилато чине редове у цркви и ослапавају ваздух ђеваљем скоро сви укупно на сваки воглас свештенослужилаца. Чинодеиствено је сврставао је Ректор богословије и по јереној чинодеиству наговорио ученицима горестављену беседу.
Но „ученици преврахће принесаћимо.“ Свети Златоуст примечаа да су ученици ову забрану чинили не за то, што су децу преврали, већ из уважења према Исусу — своме учитељу. Они су мислили: „гдје ће Исус сад да се занима с децом, да их прима к себи и забавља шњима, кад он има другу већу и узвишенију цељ, — цељ да уреди и подigne царство божије на земљи. А шта могу да разуму деца у том царству божијем. Проповед... учение... чудотворство... ево сад предмети његовог занимања...“ Тако од прилике, вели Златоуст, могли су мислити ученици Исусови. Но како су се јако у том варали! „видяхк же Његову немокола и рече: оставите дете приходиши ко мал и напраним им: такових ко есть царстви божије.“ Премијердни и свештајчи Господ негледаше тако на децу, као иош непросвећени донде Духом светим ученици његови. Ваш у деци тої, — у том младом и свежем потомству видео ње он праве наследнике свога царства... Старци и људи узрасни, сувременици Господу, већином беїаху очврсили у оним старим предрасудама, којима беше окужена сва ондашња околина. Ново божанствено учение Исусово некако се тешко калемљаше на срце њихово. Они небеїаху у стању да тако на мах одбаце оне ниске варљиве своје наде, којима се питаху неколико стотина година и да сад од једном преме учение, које беше из основа противложно њиховим веровањима, предрасудама обичајима. За вино ново, као што се Исус изражаваше једном приликом у причи, беїаху од потребе и нове мешине, — нова, непокварена природа. Па зато Исус и рече ученицима својим: „оставите децу и недирајте; љер таквима припада царство моје. Шта више, ја вам велим, ако небудете као они, нећете ући у царство моје.“ И загрљив децу обадвеза рукама благосиљаше их својим обилатим благословима.

Ево, мили ученици, како је био благ и милостив Господ према деци, и то још према деци која небеїаху препоро-
ђена његовим новим учењем ни ознаменована печаћу пре- светога Духа. Он им учини нешто више, него што мајке њи- хове желехао од њега. Оне желише да се он само дотакне до њих; но Господ их поред тога још загрљи, поучи благослови. Да како мора он бити благ и милостив према вама деца препорођенои, освештаној крвљи његовом и ознаменованој благодаћу светога Духа? Да, он вас данас далеко лепше обима невидљивим рукама својима и устима свете цркве благосиља, — благосиља на све оно што је лепо и узвишено што се клона на развиће ваше душе, на упитомљење и облагорођење срца и воле, на прослављење његова царства на земљи.

Имаите овај пример свагда пред очима, пок се нигда не туњите свога Господа, већ јутро вече приступајте к њему и сближавајте се у вери, љубави и ради. Он вас неће нигда одбацити од себе; он ће напротив обрћити вас боље но ондашњу дечу иудеїску и дати вам што више, но што ви сами умете себи и пожелити.

А и ви родитељи, учитељи и васпитатељи неспречавайте деци долазак ка Исусу; већ памтите како је ружно гледао Господ на оне, који нису пустили дечу к њему, који су им брашили слушати његове драгоцене поуке и приближавати се к њему вером. Јер ако си родитељ и неушије дома своје дете молитви, закону божију, и свему оном што му је од прегре требе за спасење, а недаш га у школу где би оно могло све то научити, — они знају да тим узв-буђуењем гњев Исуса према себи: ти у таквом случају брашни деци да приступају ка Исусу, да се сближавају с њим у својој молитви. Ако ли си васпитатељ и учитељ, на тако расположеж предмете твога занимања с децом, да их више одвлачиш на моде и сувремена одрицања а преебрегаваш развити у њима љубав према цркви, према вери прађедовској, ка којој деца теже и сама по својој чистој и неокаљаној природи, — то тим опет браши деци да при-
стунаиу ка Иисусу, с тим их опет одбиша од његове оби- 
лате љубави, од његова свемогућа благослова!
Не браните деци приступати ка Иисусу! Нека она и 
у почетку и у свршетку сваког свог важнијег дела иду по 
најпре к њему, и нек траже у свима својим потребама његовог 
тихог саучешћа. Господ њих љуби; он их неће никад одбацити.
Имајући све ово на уму, приступите сад мили ученици 
и целуће часни крст Иисусов, којим-осењаваиући вас, призивамо његову небеску благодат на све вас, да вас умудри, 
просвети и настави на класку истине како би у крепљени 
његовим св. Духом, течаи вашег овогодишњег учења срећно 
одпочели а још срећније довршили. Амин.

Шта би с животворним крстом од како га нађе света 
царца Јелена?
Пошто је Ћосиф с Никодимом скинуо с крста пречисто 
tело Господње, закопао дубоко у земљу они, што Христа 
разаоше, крст његов, мислећи да га за навек скриу из пред 
очију последоватеља распетога. Они незнајоше какву не-
оцениму услугу учинише тим цркви Христовој за толика 
времена! Глупост и лудост своју увидили би тада архиереи 
и књижници и сви браниоци „сіени законо,“ да им је ма 
акакав пророк, као што је Агеи прорекао, да ће се то дрво 
негда иако славити, да ће му „последња слава, далеко већа 
од прве бити,“ да ће се ради његовог проналазка, подићи с 
престола свога мати римског цара, — доћи на Голготу и 
„неће дати сна очима својим, ни трепавицама својим дре-
мати, од ког је пао прави голијат,“ — іер такав назва жи-
вотворни крст Господњи побожна Јелена.
Историја проналазка његовог саставља предмет светко 
вине једног великог праздника нашег, с тога треба да ће 
сваком поштоватељу крста Господњег познати. Шта је по-
сле проналазка његовог с њим било, слабо нам је познато,
Пошто је крст пронађен, и стављањем на болника кога јо изцелјиво, и на мртваца, који је животворном силој ожињиво, од остала два крста разпознат, уздигне га Патријарх и показа верним, који су га жељно очекивали видити; затим га пренесу у храм Вајкрсена је великим свечаношћу, што га је побожни цар Константин подиго, и сместе у склоцени склоп ради побожног поштовања.

Кад је блажена Јелена својим очима угледала крст, похита одма своје сину да му ту радостну вест саопшти и с њим заједно радост подели. Путујући к њему, поне се собом дашчицу с надписом, што је на крсту Спаситељевом била, четири клица (икесера) којима је на крст прикован био и по њено честицу од животворног дрвета. На путу пођио се ужасна бура, и море прећаше сваки час путнике прогутати. Св. Јелена да би стисала буру, баца у море један од њих клинаца и — бура на мах стица се. Цар радосно изиђе на сусрет матери својој и прими побожно из руку њених свете споменике страдања Христовог. Један од заоставшти три клиника, даде цар у свој калпак у кожати, другим утврди узду коња свог чим се иснуше речи прерачке: „у тај ће дан бити на узду коњекої, светиња Господу.” (Зах. 14. 20.) а трећи оставило међу царским драгоценостима. Говори се, да је честица једна од оног одломка, што га је царица Јелена собом донела, успоменик (штатуа) царски стављена, остала честица у три драгоцен крста положена, што их цар на сред велике пиаце престолице своје на високим стубовима ставити дао, у знак и спomen онога крста, што му се трипут појавио, а дашчицу, на којој је надпис на крсту био, пошле цар у Рим, гдје се и данас налази и чува у цркви св. крста.*)

*) Кад је крст неколован, вађена је дашчица с надписом за себијо одвојена од крста, а не на крсту. Она се једана чува у богатом ђавоту у цркви св. крста; писена су на њој врло добра, а писана су како грчка тако и римска по обичају ђеврејском с десна на лево; дужи је од пола аршина, дрво је буково.
Глас, да се пронашао животворећи крст Господњи, пуке брзо по свој христијанској цркви, и подигне гомилама побожних поклоника у Јерусалиму. Јерусалим, који је заборањен, остављен био, и своје првобитно свештено име — Јерусалим изгубио, постаде сад по речма пророка „градом траженим, а не остављеним.“ (Ис. 62, 12.) Над њим обистинише се речи пророка: „И твоја ће врата бити свагда отворена, неће се затворити ни дану ни ноћу, да ти се довде сила народа и цареви њихови доведу... и синови оних, који су те мучили доћи ће к теби клањајући се, и сви који те презираху набаће к стопалама ногу твојих, и зваће те градом Господњим, Сионом свеца Израиљеви.“ (Ис. 60. 11, 14. Побожни путници, долазише у Јерусалим, клањајући се целиваху животвореће дрво, и многи зажелеше ма и наимању честицу те драгоцене светини свагда при себи носити и пастири Јерусалимски испуњаваху те побожне жеље тако, да ће по речма Кирила Јерусалимског који је на 20 година доцније од како ће нађен часни крст, живео, у његово доба већ пуна земља таквих честица била. Те честице христијани окиваше у злато и сребро, и ноше на грудима место скупоцених украса. Св. Григорије Ниски сведочи да је и тако смаљено животвореће дрво било спасително многима. Наивећа чест животворног крста чува ла се у век код гроба Господњег у храму Вацкрсена, и сваки ће мого слободно тамо приступити. Особита слава и свечаност у част животворног крста, држала се двапут у години: на Крстовдан (воздвижење) и други дан Вацкрса, зато што је св. Јелена нашла часни крст светле седмице. У та два дана скупљао се небројни народ христијански у Јерусалим, гди ће Патријарх часни крст подизао и њим сав народ осењавао.

Тако благоваше Јерусалимска црква пуна три века под окриљем христијанских царева, — у почетку VII века настадоше за њу тежка времена под туђим господарењем, од
кога натисне често и свети споменици хришћански крст и гроб Спаситељев: Године 614 Озроиев персијски завлада Јерусалимом помоћу старих непријатеља крста Христова — Јудеиа зароби и Патријарха Захарију с многим хришћанима, и сам животворећи крст. Обожатељ сунца не хтеде дирути у светинју хришћанску, као негда што филистимљани не дотакнуше се заробљеног живота завета. Крст Христов чуваше се у ризници царској, и прејемник Озроиев побеђен од Ираклија, поврати га натраг хришћанима. Сам цар просто обучен и босоног унеесе тај победни знак хришћанства у поновљени храм гроба Гоподњег, на велику радост целе цркве, која је горко тужила за крстом, што га неверници заробише. Но — то је била њена последња радост: после шест година, тај исти цар, посумња се да ће моћи одпор дати непријатељима и сачувати св. град од последовања нове вере лажних пророка, одпавши у Цариград и понесе собом животвореће дрво. Наскоро после тога на молбу па- тријарха Софронија, поврати крст натраг храму гроба Господња, на првашње место.

Нови господари Јерусалима, арапи, не брањише хришћанима, као и пређе, долазити и кланати се часном крсту, ма да су славе хришћанске држале се у заробљеном граду, но не с таком свечаношћу и радощу као пређе. Турци, који с почетком XI. века завладаше Палестином, не поступаше већ тако. Пун злобе и пакости, угњетивање жестоку хришћанске богомолци, што долазише безбројно особито од Запада. Тај притисак принуди најпосле западне хришћане наоружати се против неверника и њих из св. града изтерати. Хришћани знајући, да би у време борбе борници вере лажног пророка гледали, да униште животвореће дрво, сакрију га на неко потајно место, и кад св. град паде пред крстоносцима, изађу на сусрет Јерусалимски хри- шћани победницима са животворећим крстом. „Кад угледаше, вели летописац крстоносне војне, хришћани часни
крст обрадоваше се, као да би видили самог Исуса Христа, на њему прикована.

Кад се настанише крстоносеци у Јерусалиму, рекло се тада, да ће наступити првашња слава и радост, што је уживаше хришћани гледећи часни крст и гроб Господњи. Но као што се види, сами крстоносеци мало разумеваху силу крста Христа, и по векој чести, тај знак мира и наивеће љубави носише напред као војнички знак у рат, што га је непријатељем водише, држећи, да док се он на бојном пољу поиави, одма ће бити њивом победа. — Промисао вечни зар да изобличи то неосновано мњење о крсту Господњем,— попусти нечерним да заробе животвореће дрво у знамени-тој битки код Тиверијаде, која је учинила крај влади крстоносца у Јерусалиму. Бадава напрезаше се хришћанске задруге, да крст наверни не заробе: гомилама њих у мира-ху храбро и постојано око латинског владише, који је напред крст у битки носио; они по речма победиоца, падаше и гомилаше се око крста Христа, као лептирице око све-ће; но турци смејаху се њиховом напрезању, и — животвореће дрво по други пут допаде њима. Великодушни по-бедиоц Султан Саладин чуваше га опет без квара, и кад је наскоро сасвим завладао Јерусалимом поврати животворећи крст у храм гроба Господња опакав, какав је у би-тки код Тиверијаде добио.

Одатле не доказује нам историја ништа више ни радосног, ни тужног о животворећем крсту. Знамо само, да га свагда бодро чуваху пастири Јерусалимске цркве, и као зеницу ока свог пазиште му драгоценност за све будуће векове. — Данас побожни поклоник нађи ће га у оном истом храму гроба Господњег, у ком је св. Јелена поставила први пут, само не онакав велик, но врло мален (око да аршина дугачак). Можда су и сами пастири Јерусалимски у невољи за толико векова, нашли за добро у течају вре-мена помало на мање га честице раздробити, како би га
у случају, да га беца рука неверника на једном месту уништи, на другом сачували, да га црква за навек не би изгубила. Учени описатељ светиња источних Руке Барских, који је прошлог века у Јерусалиму путовао казује, да је назазио повеће честице животворећег крста и ван храма гроба Господњег, на други меси свети истока, а на име: у Јерусалиму — у манастиру св. крста, (иедну четврт), — у Атонској гори, у обитељи ватопедској, есефигменској и килендарској; у овој последњој у доста знатно величини (иаче од пола аршина дугачак а дебсо као палац); на острову кипру у граду Левкару. Ћу се говори, да је сам св. Јелена, кад се враћала из Јерусалима у Цариград натраг, свратила се на остров Килар и дала тамошњим хришћанима ту честицу животворећег дрвета, која се и данас чува у храму св. крста; по опису барског изгледа као каква танка дашничка (широва и дугачка као осмина табака), која је по свој прилици срезана с предње стране крста, јер има две руце мале, као од прободца гвозденог. Русија има у многим својим црквама и манастирима доста честица животворећег крста, само су те честице врло мале. Последњи пут донешена је једна честица по записима црквеним, 1799 с острова Малта, и спомен тога преноса држи се сваке године тамо 12. Окторба.

В. Николајевић.
амова; и сматрали су људички као ниже од себе. С тога људички нису задовољни били с људима и укоравали су их за њихову неверност према закону. Апостол доказује, да су сви људи грешни пред Богом, и не могу се надати спасењу својим делима, него се спасавају само благодарћу божјом, вером у умрлог за нас Исуса Христа. „Сви су с грешци, вели он, и лишени су славе божије, а оправдавају се од греха благодарћу његовом, искупљењем преко Исуса Христа.“ (III, 24.) Ова милост божја треба да побуди у нама ревност на службу Богу благодарности и љубав; ми смо духовни старати се да живимо у обновљеном животу, да живимо Духом, да угађамо Богу својим делима. У тој посланици апостол подпуно изложе (гл. XII, XIII, XIII) правила хришћанског живота, саветујући к љубави, покорности власти, делашћу, узајимној љубави братској, трпишћу и благодарности.

Павле је намерavaо да сам походи Рим, и отуда да иде у Њаполи; но до овог времена догађале су му се неке препреке, те није могао испунити земљу; он је био тако оптерећен делима, да није могао располагати својим временом. Он је сад намерavао да иде у Јерусалим на празник петдесетнице, да би тамо предао присебе, скупљени у свима црквама за сиротне, а отуда хтео је одпутовати у Рим; но Бог је другчије дело одредио, и путовање Павлова у Рим морало се свршити сасвим под другим условима, а не како је он мислио.

Посланица Римљанима била је предата Тиви служитељки Кенхреиске цркве, која је путовала у Рим. Ми ћемо овде сад први пут проговорити о служитељкама цркве. Нију су називали даконисама. Дужности њихове подударају се у нечем са дужностима првих дакона, којима је нарочито стављено у дужност да надгледају болне и сироте. За даконисе биране су нарочито удовица, које нису имале до маће дужности и које се познавају са благочестивог живота. Оне су надгледале болне, служиле су свима, који су потре-
бохали помоћи и утехе, спремале су женскиње за свето крштавање. — Павле у посланици својој Тимотеју и Титу, иасно говори о дужностима ових служитељки цркве.

Павле је опет походио Грчку, и отуда је хтео најближим путем, преко Сирије, да се врати у Јерусалим; дозна- вши, да је учинен злоумишљај против њега, променио је план свој, и отишao је преко Македоније, у малу Азију. У вароши Троади (старој Трои) учинио је он велико чудо. Верујући сабрали су се били у дан васкрсни ради свршавања таине ехаристије или преломљења хлеба. Апостол Павле беседио је са ученицима до саме поноћи. То је било у соби на врху дома; један младић, по имени Евтих, који је седио на прозору, задремао је био и пао с трчег боја куће и убио се смртно. Но Павле га је исцелио. После тога сви су се молили и беседили до саме зоре.

Павле је желио да пређе Ефес, да не би задоцнио на путу. Он је, са верним својим сакупницама, походио неке острве Архиепага, и дошавши у варош Милет (близу Ефеса), дозвао је ту презвитере ефеске цркве, да се с њима опрости и да им да последња наставлења. Павле је знао, да их после тога неће више видити; иер су њега, по уверењу светога Духа, очекивале у Јерусалиму беде и окови. Није могуће читати овај опроштај Павлов са његовим ученицима, а да се не осети нека милоста у срцу.

Кад су се презвитери скупили у Милет, Павле им је казао: „Ви знате како сам иа живио с вама за сво време, од првог дана, кад сам дошао у Азију; служио сам Господу са подкупом смирености, са многим сузама, усред искушавања, која су се догађала са мном по злоумишљајима иудеиа; и нисам пропустио ништа, што је корисно, а да вам нисам о томе казао и поучавао вас и у народу и по домовима. Ја сам говорио иудеима и елинима да се покају и да се обраће Богу, и да верују у Господа нашег Исуса Христа. И ево сад, по упушту Духа, ја идем у Јерусалим, не знаиу-
ћи, шта ће тамо бити са мном; само Дух свети сведочи
ми да мене очекују око и беде, а ни нашто не мо-
трим и не ценим свој живот, само сам рад да са радошћу
довршим пут свој и службу, коју сам примио од Господа
Исуса, да проповедам еванђеље благодарити божије. И 
иа знам сад, да сви ви, међу којима сам иа ходио и пропове-
дао божије царство, нећете више видети ме. Па је тога
вам данас истинито кажем, да сам иа невин у крви свију
вас. Јер иа нисам пропуштао јављати вам сву вољу божију.
Дакле чувајте себе и сво стадо, над коим вас ие Дух све-
ти поставио за чуваре, да руководите цркву Господа и
Бога, који ие он крвљу својом задобио. Јер иа знам, да ће,
по одлазку мом, доћи к вама људи нуци, који не штете
стада, и да ће и од вас самих бити таквих људи, који ће
противно говорити, да би задобили себи ученике. Дакле мо-
трите, имајући на уму, да сам иа за три године непреста-
но и дану и ноћу са сузама учио свакога од вас. А сад
вас, браћо, препоручујем Богу и његовом благодарном слову,
које вас може више научити и дати вам наследство са свима
освећенима. Иа нисам ни од кога пожелио ни сребра ни
одеће. Ви сами знате, да сг ћем и моје потребе и оних, који
су при мену били, овим мојим рукама набављао. Иа сам вам
у свему показао, да ие нужно трудом својим подржавати
слабе, памтећи речи Господа Исуса, Јер ие он сам казао:
„веће ие блаженство давати, него узимати.""
и на брегу, клекнувши, сви су се молили Богу. Верујући су жалили, јер је многима, по уверавању Духа, познато било, да Павла у Јерусалиму очекују беде. Тако у Кесарији, где је Павле становао код Јакова Филипа, дошао је к њему пророк, по имени Агав, узео поиас Павлов, и свезавши њиме своје руке и ноге, рекао је: „ево шта вели Дух свети; тако ће свезати и суди у Јерусалиму тога човека, чиј је овај поиас, и дати га у руке људицима.“ Верујући са сузама молили су Павла да не иде у Јерусалим; но он им је говорио: „за што плакате и дражите срце моје? Ја сам готов не само да будем свезан, но и да умрем у Јерусалиму за име Господа.“ Ученици видећи постојањство, успокоили су се, говорећи: „Нека буде вола божња!“ После неколико дана Павле је са ученицима својим стигао у Јерусалим и станио се код једнога старца, по имени Мнасона. Ово последње његово становање у Јерусалиму трајало је само дванаест дана.

XI.

Павле у оковима. — Путовање светога апостола у Рим.

Десети. Апост. гл. XXI.

Другог дана, по долазку свом Павле је отишao Јерусалимском епископу Јакову, где су дошли и презвитери, дознавши о долазку Павловом. Свети апостол приповедио је поднуно о свему, што је Бог преко њега саршио код људицима. Сви су се радовали и слашли су Бога; но нису сакрili од Павла, да је против њега у Јерусалиму — велики гнев. Сви људи, који нису примили веру, омрзли су јако на њега; шта више, било је много и између верујућих, који су незадовољни били њиме, и сматрали су га за разоритеља старога закона. Хришћани од јудеја у Јерусалиму били су више привезани обредима и обичајима Моисеовог закона, него у другим варошима; и премда је сабор решио, да обредни закон не обвезује обраћене у вару људицине, ипак људи нису могли бити начисто с мислима, да људици могу бити ра-
вини њима да они могу задобити спасење, и ако нису при-
мили најпре јудејски закон: то је иако вређало њихов на-
родњи понос. Нуждно је било да имају много љубави хри-
шћанске, да би савладали то дубоко укорењено убеђење, и 
да признају за браћу-оне, које су они до тога времена мрзили и претирила. Но мало је било између њих такових, 
који су били способни на ту борбу; и већина Јерусалимских хришћана иако је мрзила на Павла с тога, што он није 
захтевао да обраћени иазичници испуње јудејске обреде. Они 
су држали то за знак, да он претири очински закон. Ја-
ков и превзети посаветовали су Павла да участвује 
у испуњавању обећања неких јудеја,— да се придружи к њима, 
и да измири трошкове за жртву, коју они приносе. *) Тиме 
је нуждно било доказати јудејској страници, да Павле сам 
за себе није пренебржевава обреде закона. Павле је пристао 
на савет браства: јер у томе није било ништа противнога 
хришћанској науци. Он сам био ие готов да чува очинске 
обичаје; но држао је за неправедно да их налаже на ино-
племенике, за које они нису могли имати тога смисла, ка-
кав су имали за јудеје.

Павле се придружио к људима, који су дали од себе 
обећање, и јавно је о томе свештеницима, строго грешни 
све, што се обичајем захтевало. Но мржња против њега 
била је тако велика, да су до свршетка испуњавања обе-
ћања, које је трајало седам дана, неки људи, видећи га у 
храму, побунили су против њега народ и ухватили га, го-

*) Ово је нужно обзирити. Кој јудеа је био обичај давати обећања, којих 
испуњење држао је за свештени дуг. Обећање, о којем је ове реч — 
обећање је Назорејац. Оно се састојало у томе, што је онај, који је да-
вао обећање, пуштао косу да расти и није ју никако секао, строго се 
држао поста, није писа вина и испуњавао је неке обреде за време озна-
ченог рока, после тога приносо је у храму за себе очишћавајућу жр-
тву. Могло се такође участвовати у обећањима других, примаћући на 
себе потребе за то трошкове, што су и саветовали Павлу, да учини 
Неки људи чували су обећања, која су дата за њи од њихових родитеља, 
целог живота, као у стар. завету: Самсон и Самуил.
ворећи: „ево човека, који свуда и све учи против народа и закона и овога места; погани храм, уводећи у њега Елине.“ Павле није имао времена ни да се одбрани; цела се варош узбунила; њега су ухватили, понукли га из храма и хтели га убити; но началик, дознавши, да је у вароши побуном, дошао је с војницима и ослободио Павла из руку разиареног народа. Началик се старао да дозна, зашто мрзе на Павла, но то је било узалудно; сви су викали, и таква се хука подигла била, да није могуће било разабрати у чему је ствар. Началик је заповедио да окују Павла и да га одведу у затвор; гомила народа ишла је за њим, вичући: казни га! Народ био је у такои јарости, да је началик заповедио војницима да у несу Павла по степеницама у затвор.

На самом улазку у затвор, Павле се замоли да му дозводе казата неколико речи народу. То му се дозволило, и он је са степеница одпочео причати народу, како је он у младости својој био један од највећих бранилаца очинског закона; како је мрзно и гонио последовао Христове, и како му се јавио сам Господ на путу, кад је путовао у Дамаск, и показао му истину. Даље приповедао је, како је био ослепио, како му је Амантия, по заповести божкој, повратио вид; и како је он једанпут, молећи се Богу у храму Јерусалимском, видио Господа, који му је казао, да јудеј неће примити његовог сведочанства о Христу, и заповедио му да иде к јазичницима.

Дотле су га саслушали пажљиво и ћутајући; но тек што је он изговорио реч: јазичници, народ се наново побуну, и са много већом мржњом и жестином захтевао је, да га казне. Началик, видећи страхну смутњу, но испак незнајући у чему је ствар, јер он није био иудејанин, заповедио је да одведу Павла у затвор, да га бију, и да га испитају, чиме је он навукао на себе тако велику мржњу. Војници су одвели Павла и спремили се да испуне заповест
началника свог; но Павле ње проговорио. „Зар ви смете бити римског грађанина, па још и без суда?“ Началник се устраши, бојећи се да не падне у беду још и зато, што га ње свезао. Незнајући, зашто народ виче против њега, он ње идућег дана заповедио да се saberu првосвещеници и извео ње Павла пред суд Синедриона.

Но и овде су били тако исто против Павла. Тек што ње Павле проговорио неколико речи, првосвещеник Ананија заповедио ње бити га по устима. Но кад ње он казао: „иа сам Фарисеј, син Фарисеја; мене суде за очекивање васкрсења мртвих,“ тада се у збору породи велика смутња; иер неки од чланова Синедриона били су Фарисеј, који су признавали васкрсење мртвих и будући живот; а други су били садука, који су и једно и друго одбацивали. Подигао се спор; Фарисеј су брачили Павла; и подигла се била таква вика, да ње началник, бојећи се да не би растригли Павла, заповедио наново да га одведу у затвор.

Но Павле није малаксавао духом уред свију тих смутња и опасности; он ње имао таког заступника и утешитеља; њему се Господ ђаво њођу и казао му: „не бојесе, Павле; иер као што си сведочи о мени у Јерусалиму, исто тако предстои ти да сведочиш и у Риму.“

Међутим уреда људа била ње тако велика, да су се више од четрдесет људи заклели межу собом, да не њеду и не пију, док не убију Павла. Они су одкрили своју намеру првосвещеницима, који су припадали секти садукејској, и који су такође иако ограњени били против светог апостола. Решили су дакле да га ма ново позову пред Синедрион, као ради даљег суђења његовог дела, имајући намеру убitti га на путу у Синедрион. Но један рођак Павлов, дознали они, одкриве ту заверу началнику, који се њако уплаши, да не би пала на њега одговорност, ако убију Павла; па с тога се реши да пошаље Павла те исте ноћи са многобројним чуварима у Кесарију, римском управитељу Феликсу.
Начаљник, по имену Клавдије Лисије, написао је управитељу, да шаље к њему човека, кога јудеи окривљују у неким спорним мишлењима; но не нахдећи, да он заслужује смрт или заточење, реци се предати цело дело на суђење управитељу; и да ће у своје време послати у Кесарију и тужитеље Павлове. Феликс, прочитавши писмо, заповеди држати Павла под стражом.

(Продужиће се.)

О умнин угарским Русијам.

(с руског.)

(Наставак.)

Зна се извесно да је у јужној Русији била уведена унин 1596. г. на брестком сабору, а перемишљанска јепархиня тек је примила 1692 г.; лавовска још доцније у 1700. години. Њу то време кад се увела унин је у Галицији, спада сасвим и коначно утврђено њено у мушачевској јепархини, у којој се борило православље с унином на измење до 1767. г. или до саме смрти владике Маноила Олшавског, кад је за владике Јоване Брачача рукоположеног 1768. г. унин светкова да православљем победу. Читав овај период што се отеже од Василија Тарасовића до Јоване Брачача преставља нам мрачну позорницу колебања народа међу православљем и унином. С тога позорницом што нам преставља прелаз из православља на унину ради смо да је у њеним главним цртама обележимо нашим читаоцима. Јован Григоровић наследник Василија Тарасовића био је посвећен за владику у Молдавији и постављен на столицу граматом кнеза семиградскога Борђа Ракоција, коју је издао у Албанији 1) 1634. г. Нема никакве сумње да ова владика не је од почетка био православне вере, а ни после не.

1) Београд у Ерделу на реци Морини. Аустријанци га у 18. веку назвавше Карлсбург. Овакога зовемо и ми у нашем земљопису.

*
изневери свога народа. То се види из грамате што му је дана. У њој се спомињу од речи до речи она тврђева о Грчкој цркви, која приметимо горе у грамати што је дана његову предходнику Василију Тарасовићу, само с том разликом што стои у Василијевој грамати назвање „Autkenos, traces“ 2) место „Ruthenos“ До последка се незна каком је побудом оступио оваи владика од православља и примио унију, намеравајући да иде у Јап ште да се у тамошњем премонстранском монастиру латинском прогласи за унијате. Оваи поступак владике Василија Тарасовића толико је огорчно кнеза Борђа Ракоција, да је заповедио ухватити владику, лишити га чина светог; на посетку да се бацји у тамницу и да му се одузе својим имањем. У след ове заповести, управљач мукачевске тврдиње Јован Балинга пошље неколико пешака у монастир с наредбој, да ухвате владику, војници сечкају владику баш на служби 1640 г, извуку га из олтара у светој одећи и поведу кроз улице у град да га предаду управљачу, који га заповеди бацити у тамницу после многих прекора. Цар Фердинанд III, који се старао да рашири римску веру и унију, узење несречнона владику под своју заштиту. Он се ће много пута заузимао писмено и преко посланика свога код ерделяскога кнеза да се владика опрости тамнице и да му се поврати иепископска столица са свим њеним имањем. Кад су владику затворили, онда су две проте предале у владично име протест графу Друйету у Унгвару, иерлавскоме Капитицу и иерделском латинскоме владици. против насилнога затвора њихова пастира. Примећујемо на основу овог протеста, да се между свештенством налазило лица отуда, која делише чувства с владиком о унији, и то обищенияоемо тим, што је владика после две године потврђења свог учин архиерейски добио пасош да обиђе своју иепархију па се овом приликом користио да придобие неколико лица на унију. Таким је на

2) Већ смо горе приметили како хрфаво употребљује Руско име.
чином успео да придобије у свештенству приврженика за се. После многих царских молбеница, пуштен би из тамнице поменути владика и поврати се на иепископску столицу, коју заузме изнова упочетку Априла 1642 г. Али се не је користио дуго њоме, јер је по заповести истог семиградског кнеза опет бачен у тамницу и лишен целог имања што припада његовој столици. Молбе цареве да се ослободи заточеник по други пут и да му се поврати столица с њеним имањем, бише одбијене као штетне; и само се у толико успело што је се љубимац царев ослободио тамницу, али му је забрањено да у напред опет заузме своју иепископску столицу. Цар Фердинанд III сажалењава до изгнаника и несрећног владику, те му одреди место пробивања у Калону граду сабољшке жучаније и заповеди (рад уживлења његова) да му се да ње годишње из државне благањице по 200 рајских форината. Али му за то утрапи дужност да распростире унију по областима царским. Негледећи на то, што му је цар толико давао плаће и наредио где ће животи, он се још за цело надао да ће га повратити у дужност иепархијалног пастира, али је лишен владика не доби, већ умре у месту свога пробивања 1648. године. Значајно је, што се називље Василије Тарасовић у царским граматах патријархом мукахевским. Вероватно је да су га одликовали том почасну са његова усређа у распростирању уније.

Унија је већ толико успела за његова наследника Петра Партенинева, да су могли свештеници водити јавне договоре о примању њеном. Како немамо других доказа, што се тичу открића мера употребљених, те да се склони свештенство на унији, то се овде морамо да ограничимо подацима цриљеним из грамата, што их је скупља поменути Јанићине Базиловић и ставио у своје дело под насловом: „Brevis notitia Fundationis Teodori Korjatovits."

Осеом монаха Петра Партенинева, који је постао до послетка владиком, био је још главни чинилац ширења уније
у мукачевској ђенархији, грански митрополит и угарски примас Ћорђе Липата. Много је помогао овом делу и народни сабор у Трнави од 1648. године. На њему су ссужени планови, како да се приведе на унију руско свештенство. Монах Петар Партенијев одговорао је савршено намерама угарског примаса у ширењу уније, те је тога и отиша на сабор трнавски у пратње неколико свештеника. Па како се поборници уније не надаху своме успеху у предузету, ако би позвали свештенство на безусловно сједињење, то се задовољице да му предложе ново услове да пређе на унију, те употребе Петра Партенијева као оруђе да убеди ђе свештенство о истинитости овакога ваљанога дела. У слови беду ових: 1) Да се свештенству остави право да бира само владику по својои воли; 2) да се свештенству ујамче као светица наречена источне цркве; 3) да се свештенство унијатско користи правима и добрима, која вреде и за свештенике латинске цркве. На основу ових услова, објави Партенијев од своје стране и свештенства мукачевске ђенархије да пристаје на унију. Кад се повратио Петар Партенијев на трнавскога сабора, Ћорђе Јакушић владику ђерлатски користећи се његовим саветом, сазове сабор у Унгвару. На овом сабору 24 Априла од 1649. године у присуству 63 свештеника ђенархије мукачевске. Па пошто је изговорио Партенијев и његов ђеномишљен наставку Гаврило Коновичев о унији беседу, тад цео сабор под предвођењем владику Ћорђа Јакушића отиша у цркву. Служба са сврши на славенском ђезику, и свештеници из ђенархије мукачевске приме унију, на изревку (признаду) да ће веровати веру по пропису у форми. Кад су извештали папу о томе шта су свршили, набројише потанко све горње услове, у својој грамати од 1652 године; по којима су пристали да приме унију. Па и опет у грамати, коју је издал грански митрополит у 1660. години о овоме предмету, не спомиње се ништа до то „како
поштовања достоињи владика Партенијев и многи други свештеници овога обреда не су учили латински језик, па с тога могу сву службу божњу и тајну свршавати на општем народном или илиријском језику, а по обреду грче цркве, које је одобрено од апостолскога престола.4

Тим је путем Петар Партенијев, који стајао је под упливом латинске епархије у угарској, успео. не само да даде важност јунги у епархији мукачевској, већ је прибавио и јединомишљеника у свештенству. На скоро га пре- поручи грански митрополит цару Леополду, који га граматом у 1659. г. постави за владику у мукачевској епархији. После године дана потврди га у томе достојанству папа Александр VII. Ето тако ми по нашем испитивању нађо- смо, да је први на реду у епархији мукачевској Партенијев, кога је папа потврдио (као владику.) До њега неће ни једног од предходника његових потврђавао римски прво- свештеник.

На у колико се показује сиаиан овај успех јунги за Петра Партенијева и опет срањивши околности, налазимо да је јунги баш и за време тога владике ухватила сасвим слабо корена у мукачевској епархији. Успеху њеном испо- четка не је говело то, што је се имање, које припадаше епархији налазило у рукама удовице ерделскога кнеза Ракоција Ђорђа. коју је молио неколико пута цар да изда имање владичи (за кога он тражи;) а друго за то, што су у то време кад је Петар добио грамату од цара на чин архиереиски, — изабрали свештеници у 1659. г. другога владику Јанићија Дейкона, кога је наименовала за владику удовица ерделска кнеза Ђорђа Ракоција по имену Софија Баторијева, и који је посећен за владику у Молдавији. Рад недостатака доказа не можемо да објаснимо зашто је он живео на споставеном имању у местичеву, а не у мукачеву. Али да је Зикан уређивао у мукачеву слободно види се отуда што је његовим дејством 1661. г. у Мукачеву поди-
гао цркву ¹) семиградски воївода Константин Мултивіански, и то од камена са овим натписом на каменої площи:

θεοδόρα Κεριατοκικъ кийемъ билъ,
За отпченье гръхокъ монастирз зробилъ,
Аркана църькокъ У къкъ саставала,
А теразнъшаго рокъ 1661. каменна стала,
Презъ Константина коекодъ мълтанскаго,
За нездан на имя госпожу его,
Кладыъкъ на той часъ Іолиникий саставма.
Зо Метичока о томъ са полно старалъ
И той камень зробити далъ.

Рокъ 1661, Маа 13

Владика Базиловић (Ауктор) желее да обиасни пребивање Јанићија Зеикана у Метичеву, примећава да је (владика) Зеикан живећи у мукачевском монастиру по свој прилици још до иншталације Партенијева, почео да гради камениту цркву. А кад је Партенијев заузео мукачевску стоплицу, онда је Зеикан отишао на своје имење у Метичеву, па је се и даље брину о цркви догод не је саграђена. Али има држимо напротив, баш и ако је Петар Партенијев био намештен уставним обредом, под императорском заштитом, да располаже имењем стоплице јепископске, опет због политичких бура које потресаху тада северну угарску не је дуго остао у Мукачеву. А међутим како је Јанићије Зеикан био православни владика, а стојећи под окриљем Софије Баторијеве, удовице Борђа Ракоција, која владаше у северној Угарској, то он могао животи, по својој воли или на имењу своме у Метичеву или у Мукачеву. Доста је тешко обиаснити како је се збило, да је Партенијев био завладичен од троицеж православних владика тад, кад је до рукоположења јавно примио унију. Овај факат папа Александар VII, који је потврдио Петра у чину јепископском, толико је као важан држао, што је нашао за добро да раз-

¹) Монастир— не мирsku цркву.
реши (опрости) Партенијево од црквенога запрекиња (искључења). Ми држимо да је Петар не нашав нигде у оконици унијатских владика а уз то је рачунао на боји успех уније, ако га завладиче владике источне цркве па је лице-мерно (врдао) и примао је писански чин од православних а не римокатоличких владика. Кад су и где умрле ове две владике-такмац — то се незна извесно. По дневним запискама Јосифа де-Камелиса, стои примећено у 1690. год. да је Петар Партенијев на 20 година пред овим за проти Јовану Завидовскога, — и по овоме нема никакве сумње да Партенијев не је још у 1670. г. дужност је писанскогу от-прављао.

О непосредним наследницима од Партенијево до Јосифа Камелиса, слабо се што зна. О једноме од њих по имену Методију Раковицком знамо из сачуване грамате, коју је он издао 1659. г. У тој грамати стоји како се разрешава владика од скупљања милостине на корист монастира, које је почео да гради месни свештеник у Заричију, на својој земљи, — а грамата је на руском језику. На њој се он пошици као владика: „мукачевски, маковички, специци, кра-спобродески и по свој угарској земљи.“ У споменутим за-пискама Јосифа Камелиса примећено је о Методију, да је он гад над се Јосиф Камелис торжанствено на столицу је писанскогу уздигао, пред Јосифом носио клетвену исповест католичке вере на руском језику. Тако он не је био до те године убајат већ православни владика руског народа што живи у Угарској. Унија је за Партенијева врло хабав основ имала, а јако се утемељила за Јосифа де-Камелиса. Грански митрополит Кардинал Леопольд Колофић кад беше 1689. г у Риму, повеле одонуд са собом мисионара и владику по-свећенога за цркву севастополску (Sebatinensis) Јосифа де- Камелиса родом грка рад ширења унције међу русинима и власима у Угарској. Али не је знао народни језик, па с тога немогаше одмах да заузме је писанскую столицу, те је
у почетку само дејствовао у звању мисионара у рускоме народу. На број он завлада и самом иепископском столицом у Мукачеву, а пошто је прошла година дана, био је већ иншталисан (потврђен) за владику мукачевскога. Одани срцем и души за унију, Јосиф де-Камилес употребио је сва срства те да рашири унију. Па како је имање, што припадаше јеписконској столици био конфискован Ракоције, које заузеше његови наследници, то владику Јосиф не престаиаше се трудити да избави имање из власто ердешких кнежева (владалаца.) У овом захтевану своме не је нашао на велике муке, јер Кардинал Колошић почев беше тутор наследника ракоцијевих, који тад беше у немилости промене владаоца, прегне од свега срца дејствовати да се поврати поменуто имање јепископској столици на коју је сео његов љубимац. Услед дејствовања Кардинала Колошића насокоро би издана императорска грамата у 1693. г. по којој се Јосиф де-Камилес потпуно утврђује на столицу по првобитној хрисовуљи савским добро што припадаше мукачевском ма настиру.

(Продужиће се.)

559

**На знање.**

**МАЛАА КАТАВАСИЈА**

Димитријем Подвешем, приправничким катихетом устроенем и за потребу децице школске удељени, може се добити у Сомбору код издаваоца по 4 гроша каршиеска.

Доашкошњу у тој струци оскудицу нашу ова је книга, која 8 пуне табаке осмине имаде, у свему попунила. Осим латирише воєкрене и свеуцрвана Христових у њој су све катавасије значајне и богородичне, као и све духовне песме са свим исправљене и за понаје удешени (онако којо што се то у великом катавасији 1867. год. у Сомбору штампаној налаза,) а то обеће по свима доашкошним ове струке књигама оскудева. На 10 претпладених књига ових даје се једна бадава; а на 50 књига устуна се 20. % —

Књиге ове за Србију могу се добити код наших уредништва, коме се само треба обратити с предплатом и књиге захтевати.

*Уред.*
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
ИЗДАЈЕ И УРЕЂУЈЕ РЕКТОР БОГОСЛОВИЈЕ ПРОТА НИКОЛА ПОНОВИЋ.

САДРЖАЈ: Одговор г. Никетићу. — Сноско у Јеленици — Моравија поука. Примјеза на песму Нетравање.

ОДГОВОР Г. НИКЕТИЋУ.
(види „Србију“ број 103. *)

„Нек покриву лице своје стидом наши филозофи: они тешко привукну у своје коло по два три ученика, па и они опадну од њих, кад их прва каква опасност еначе. Ученици Исуса Христа — рибари, царинци „полутани,“ но обратите на свету љубавелском целу ва свому. Безбројне опасности у месту да зауставе њихову проповед и њих ни боље ниђаху на руку.“ (Пропов. Златоуста у Антиохии) (посвећена радикалцима.)

Критика није сад постала нити ће је у овом нараштају нестати. Она се јавила још онда од кад први човек рече: „тева неће бити тако, да ја ћем постепено по умрем, ако окусим до плода сего“ и трциће донде доке труба не затруби на облацима и ми не пођемо на сусрет Господу; јер тек тада измениће се наша природа и нестати у њој ове ограниченоност и

*) Нека нам опрошти г. Никетић, на и г. Петровић, што се закаснилимо е одговором на њихова задиривања. Ми смо ово дана били под особитим теретом због призања њихових писама у богословију, па вршећи оно што смо морали, одложи смо до сад оно што нам је на воли стајало.

Уредник.
кратковидости. И критика при оваквом стању човековом, не само није ствар хрђава већ напротив још ие и благодетна. Она исправља, износи на видик наше мане, наше погрешке, а тим самим води ка унапређењу, усавршавању. Но каквели су наше критике? Да ј' су оне тога права, тога характера? Наше критике, с неким малим изузетком, у опште се не могу похвалити тиме. Критике су код нас, особито у ово последње доба, постали права грља, или да речемо још боле лична освета. И овај жалосан правац, поред других тешких околности, у којима живе наши књижевници, учинио је то, те неколико наших књижевних раденика оставише поље књижевне радње и одпочеше да раде само једне своје званичне послове. А да како и неће? Ником није мило да се сваки титра његовим именом, чашћу. Међутим чим се што јави у листу, потрче и разметну се са свих страна којеаквви школовници који нити су кад што изнели свету на видик од науке, нити су пуштили у јавност бар једнога свог научног чланка, којим би задобили у свету име човека научна или оно што кажемо популярна, већ ако су се чим јавили, и имају што своје, то само једне подскочице, насочице, пецка-ња, заједања и т. под. па у место критике не оставише ни једног поштеног књижевника кога не изграђише! Ако ко неверује да су већином наше сувремене критике такве, нека узме и проучи већину наших листова, нек загледа и у 103.-ги број „Србије“ где се оно припева паримеља „Пастиру.“ Па нек види има ли там критике и каква је оно критика? У целом оном говору он неће наћи ни једне нове мисли, ни једног научног разлагања, — на кратко: неће наћи ни мириса од критике, до једне само личне мржње, опадања. Но да не би ви поштени читаоци, рекли, да и ми ово тек онако од ока велимо, те да тиме само одбијемо нападања која нам се ово дана од стране г. Никутића наметнуше: то икакве стрпења поћи за нама, те да комад по комад разгледамо шта се тамо пише и како се пише.
При свега г. Никетић вели: „Пастир нема никаквога правца.“ Но чиме он ово доказује? Ни чим на свету. Довољно је то што ће он смео тако рећи, на шта хоћете више? Након ће вазда когод, ко ће помислити: „на да није тако зар би овај смео рећи?“ А то је за њега већ добит — бар у пола целу постигнута? „Пастир нема правца“? Да какав би правац ви желили видети код „Пастира“. Да ли правац Иисуса, који продаде право свог привредства за чланов сочиба, на кад то поиде, онда опет потражи своје право путем мача и насила? Да ли правац љубитеља материје, којима је дика и понос одбацивши све што се односи к Богу, к бесмртној души човековој и њеном вишем загробном опредељењу, на пригрзти само једну материју, на материју? Да ли правац социјалиста, који иду на то да увере и себе и друге, да смо ми створени само зато, да се наслађивамо земљом и њеним јединим благама, да ће пада на будући живот само једна химера, да ће срећа излечиво само у богатству и земаљским забавама, да богатство на земљи мора бити подељенако подељено међу свима, на радио ко више или мање, или нерадио ништа; да за ово могу бити допуштене свакојака средства на м’а она била и таква да се изврне друштвени поредак, да се одбаци и религија и поштење? Не! не! на тај правац неће те навући „Пастира“ на м’а како и колико ђош викали против њега. Ми имамо своји правац, и њему смо били верни и остаћемо му и у напред. Ми проповједујем Христа распата, кожин силу и кожин премађрост — ево нашег праваца. На сад било то у причама, било у поуци, било ли напоследку у чудесима, као што је на прилику оно, да се на Богојављење у ноћи по мињу нашег светог отварају и затварају небеса, и пр. и пр. Но није г. Никетић први у овоме. Он је имао својих другова ђош у сувременом друштву Златоустовом. И велики оратор хришћански, гледајући на њих није се устидео с Павлом рећи: одекол срце ихз; они ихзамкнула заиста;..
мнаёс — овкрети. Било је људи (а има их и сада) који су и јеванђељу приписивали такву ману, говорећи: да је то учење без системе, без извесног правца. Али је оно било и остала књига живота.

Шта још вели г. Никетић? вели: да смо ми у стану једним махом пера порекли све оно што смо до сад радили, па да смо и оно, што о спољним украсима нашег свештенства говори смо, порекли. Није истина, да ми тако мислимо и пишемо. Ми смо порекли само оно што нам се подмеке, а на име, да смо тобож мена, да треба код нас заводити ордена. Ми смо ту ствар дали на решење самом сабору, а од своје стране изнели само материјал казвши: да би много боље и свештеним чину приличније било дати онакве знакове одликовања, који су више црквенски него ли световни. Ми и сада остајемо при том и велимо: ако се хоће и жели да и наше свештенство има неке спољне знакове одликовања, да је далеко лепше китити га с крстом, набедреником, жезлом, митром и т. под. него ли црвеним свилом и црвеним поиасима, које боље долikuje полиционај струци него ли духовној. А камо што другу да смо ми утврђавали а после одрицали? Није ли то мањеврисање г. Никетића а не наше?

Г. Никетић вели даље, да се ми хвалимо нашим знањем, нашом јаком лођиком, нашим научним чланцима. Но и то непостоји. Напротив ми смо у нашем раду и одвие били скромни. У самом почетку нашег листа ми смо рекли: „браћо свештеници! ми покрећемо један јаван лист у нашој духовној књижевности ради тога, да се и сами поучимо у књижевном раду а и вас позивамо да нам у том припомогнете било пером, било добром саветима.“ Где је овде јако разметање и хвала у своју моћ, у своје знање?

Што се тиче тога, да наш лист има доста руских превода, ми то и не поричемо. Ми би на ову примедбу само то одговорили г. Никетићу: да нам каже има ли где ли-


ста, који носи само оријенталност? Зар се и други листови неслуже тако исто преводима? Где је и у ком крају света по највише развијена једна грана људског живота, там листови, који имају задатак говорити о овом или оном предмету, и обраћају се понајвише ка оној страни, где је та грана људског знања понајвише развијена. Било је некад време кад се Русија служила нашим и бугарским књигама. Но данас она стоји далеко више од нас у решеним питанјима богословским. Па где би ми у садашње доба могли боље и поузданије наћи подпоре у претресању религиозних питанья ако не у Русији? Зар није и сам г. Никетић првео из Русских књига оно што је у нашем листу писао „о Српској цркви“, и зар није и ово што у последње време писао у „Пастиру“ о калуђеријима узео од речи до речи из руске новине „День“? Да, ми имамо много позајмљеног из руске књижевности, али зато опет не можемо пристати, да немамо у нашем листу бар трећину оријенталних чланака, а и то је до ста и одвише код оваких наших званичних послова.

Шта још вели г. Никетић? Он... он се вата ка утолпљеник и за сламку само да доскочи з’а чиме свом противнику. Он купи мрвице из „Пастира“ па и то показује свету на видик: вели: „Пастир“ објављује, где се шири хаљине са добром ширитом,“ а неће да каже какве хаљине, као да ми нисмо дужни бринути се и о благогледности црковном већ само о једном догмама. Ми мислим да и друге новине према своме положају пуштају на јавност подобне огласе. Кад „Србиа“ таи хвалени лист, може извлаћи где се налазе добре цигаре за пушење и платна умереном ценом, кад званичне новине могу благодарити једном човеку, који је поклонио воисци по акова вина и т. под. зашто да не можемо ли казати нашој брати, где се могу шити хаљине црквенске по постојећој форми и без преваре, па да те хаљине буду хаљине црквенскога штила, а не накараде и ђакови?...
Сваки предмет има своју храбаву на и добру страну. И само сунце, које је тако јасно да се непа у њ је гледати, ните без ње, без тамних места, па богме и наш „Пастир“ све зависи од тога како се што и са које стране погледа. Једном Апелес беше изнео на излог атинској публици своју слику с молбом, да сваки примети на њој шта му се м’а из који узрока недопада. А како свагда и свуда има људи залудни, који ништа не раде већ само туђе радове претреају, то и ова слика беше до ноћи сва претрпана разним примедбама. Узеши своју слику Апелес рекне, да ће он све ово по учињеним примедбама исправити, но не дираући ништа до што избриса само оне мрљотине он је опет после неколико дана изнесе на излог с молбом, да сад примети сваки, шта му се м’а из каква узрока на тој слици донеса. И опет до ноћи сва слика беше начинчана разним примедбама- Сад он тек објави, да баш ништа на тој слици поправљао није. Па не би ли боље било и г. Никетићу имати ово на уму при оцени сваког рада људског, ако већ мисли да је кадар ценити га.? 
У остalom mi se moramo samo za једно извинити пред нашим читаоцима, a to i јe г. Никетић рече „Пастиру“ s Богом! a mi ga opet ne ostavljamo. No „Пастир“ ово чини зато, што се он не може по самом својом позиву опростити ни с ким несамо увом већ у будућем веку. И по смрти он се мора бринути за њ, a tим више у садашњем свету, где се јасно чују речи ђеванђелске: кад замлуди једна овшица, зар човек не оставља деведесет и девет здравих, те да иде i потражи замлужену? (Лук. 15. 4).
Признати морамо да смо ми оно пре говорећи о погрешки штампе и цензури, нишанализ мало и на њега; иер ђе он био уредник нашег листа за време нашег одсуства па и онда кад ђе онаи наш чланчић о свештеничким спољним знацима одликовања изашао у свет. Но ми смо га за онда поштедили у ђавности и као друга и као сусретника, иер смо држали, да то захтева деликатет а и дружба. Но кад он сам изазива, то сматрамо за дужнос да се изјаснимо. Да, њему ђе као уреднику листа надлежало не пуштати на ђавност тушће дело, кад није могло изаћи овајним каквим га ђе писац написо, (а он то и сам признаје) већ ђавити писцу и трајати на то дозволећа. Али кад ђе већ као уредник узело ту одговорност на се, онда шта му ђе трбовало радити кад се већ на то ђавила критика? Ми мислимо, да му ђе требало изаћи на ђавност, па ту ствар бранити у онолико у колико није потпуна изашла а њиме допуштене То захтева и право и поштење у свету. Но зашто он то није учинио? Защото... то ђе он сам знати по најбоље. Улазити у тушће мислице и намере, није нам дано. Тек ми можемо, судећи по ономе појаву, рећи, да није без задње мисли — без злоумишљаја. Ово велико тим пре, што видимо како даље он изводи своје тенденције, како усклицава: погибла ткао ђе тежко изрелу! како нас сакетуће да се држимо оног што смо ђедном рекли па ма то било и глупо, и како у натегу ове мисли позива у помоћ и свето писмо, као да оно с оним речима „еже ђе, ђе, и ђе ни ни!“ потврђује ту мисао. Зар ни су то г. Петровићу речи речени у смислу заклетве? Не вели ли Исус: „немоите се у за свахта клети, но што јесте — јесте, а што није — није!“ И кад би тако било, као што ви г. Петровићу, тврдите, т: ђе да човек остане при ном што ђе ђедном у штампи изнео на ђавност па ма било и погрешно, то нашта и та штампа? Не би ли боље било у таквом случају скроити ђедан извесан род мисли
на их ником и не јављати већ остати при њима и држа-
tи их се?! Није ли то и цељ јавности, да се људи менjaу с мислима и примају оно што је боље?.. Јадни ли су људи кад у бујној страсти хоће да што бране! Невидите ли г. Петро-
вићу, да пунечи оружие освете и пуцајући без разбора обрласте њиме своје сопствени образ? .

СЛОВО
НА ДАН ГОЉЕЊА КНЕЗА СРПСКОГ
МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА IV.
10 Августа 1869. године у Лозници *)
У потамнелој Душановој царевини после четири столе-
tног пропства, заблеста слобода једном делу народа српског. Заставу слободе изнесе код Таковске цркве 1815. г. велики јунак српски Милош Обреновић I. и позва борце за слободу, да под овом светом заставом, или слободу створе, или као народ достојан свога имена, изгине. За кратко време ова победоносна застава обхвата Србију, да епила Турска сну-
ждено оборивши главу оставља земљу српску, у којој тол-
лико година аговаше и благоваше о зноју народа српског. 
Кнежевини српскої сину сунце слободе. Србин поста го-
сподар куће своје. Од тог времена Србија наврши нешто више од пола столећа, ових врлих бораца редкост је међу нама, али остала застава, оста жеља и аманет Милоша и ње-
гових другова: под ову заставу, Боже, прикупи нам, сав наш мили народ српски! Синови српски, уздањица наша, заставу ову у красите делима јунаштва, љубављу братском, узајимном слогом, па ће доћи скоро општи васкрс слободе целог народа српског. — Мисао ова поста светиња народна, он је храни и гаји у грудима нараштаја свога. Свакидашњи 
чврст ове свете заставе, овог отачанског аманета, народ рече да буде Обреновић. Па и у овом времену, народ је

*) Говорио Димитрије Поповић свеш. Ковиљачки.
предао ову светињу потомку Милошеву, с надом да ће он подпомогнут љубављу и оданошћу народном испунити свети аманет својих великих предака. И данас још пре ране зоре, оре се звона на црквама српским, народ већ осећа како му крв у жилама живаће ради, весео ие, иер ие данас његов општи празник, дан рођења владарца српског Милана Обреновића IV. Гомиле овог побожног народа, врве на глас звона црквама на богомољу, да заједничким молитвама, замоле се Господу Богу за дуг и срећан живот свог љубљеног Господара. Из искрених срца, уздужу се у молитвама жеље народа српског престолу Саваота, да оиача и развие снагу нашег младог светлог Господара, па да скорим под свету заставу искупи цео народ српски. Велимо да искупи српски народ; иер иошт Србин у Босни стење у јарму Турском, чује звона, чује весеље наше, ал несме главу да подигне, несме осећаје да искаже; иер Турчин господари и његовим мислима, и жељама. Иошт Косово притиснула тама, иошт Призренцу коран суди, имање му Турчин граби, обрад и поштење његове породице сиграчка ие његовом душманину. Херцеговац, одгаиен дивно природом, ове кратке земље српске, коме груди казују џупанство, заденуо пушке и иатаган спреман чека на свету заставу, гледа на Србину, на српскога кнеза, као на иарко сунце, па да свали тешко бреме несносног господара, да животом живот свог народа одкупи. — Свуд ие Србин њедне мисли, сви имају њедне жеље, њедну општу мисао. Србин се данас свуда, било у цркви, или дома, било у пољу под ведрим небом моли Богу, за дуг и срећан живот свог младог господара и кнеза Милана Обреновића IV, моли се, да Господ Бог животом његовим подари слободу народу српском.

Господе Боже молимо те, са молитвама целог народа српског, прими и нашем срдечне молитве: поживи нам дуго и срећно нашег светлог господара и кнеза Милана Обреновића IV, разви и оиачај умишу и тиелесну снагу његову, како
би васцео народ српски под владом његовом искупио се под свету заставу; заставу свог слободног живота, ово благословено раіско дрво, под којим срећни народи на земљи, уживайу благодет твог небесног дара. Амин.

Морална поука.

На малу Госпођу *)

„Рождество твоє Богорадица
Дъко, радость кози ксей
кселений.“

(Трошар праз.)

Сунце се рађа свако јутро и пролеће долази сваке године. Но негледајући на то што се сунце рађа свако јутро и што пролеће долази сваке године, опет нам је свагда мио излазак сунца и долазак пролећа као да се први пут у веку с њима сретамо. А зашто? зато што и једно и друго дисне пуноћом живота, што стварају, рађају, оживљавају. Но ако су ово тако мили за нас поїави кои својим дејством узбуђују и подхранују нашу, строго рећи, само једну физичку природу, то шта да кажемо о рођењу оне, која рођењем својим роди свету Сунце правде, те обаси њиме све народе, и разрежин клетву растопстре благослов, употреби смрт а дарока нама живота кћичного?! Да, рођење твоје, о престослави мати! благодарити је по нас од рођења сунца, плодотворни од дивнога пролећа како само по себи тако и по неоценивим плодовима, које оно изли и излива на цео род хришћански. И ма да га сваке године сретамо и поздравља-мо, све једнако је оно свеже, све једнако ново за нас, као што су свежа твоја благодарна дела међу нама, као што су нова твоја заступништва за нас и за цео род човечански у престола славе сина твојега Господа Исуса Христа!

*) Говорена у Ружици цркви.
Но како се спремало и како се остварило б. хр. то плодотворно, то дивно по све нас рођење у средини онако грешног и поквареног рода људског, кога с једне стране обремењаваху прародитељски а с друге — и своји сопствени греси?

Дуго и замног спремало се и пречишћавало ово плодотворно рођење у избраном роду давидовом, дуго и за много изчекивало ње оно достојну утробу праведних богоотаца Иаћима и Ане. Но спрема та не беше налик на спреме ондашњега света. Док ништаван мисирац говораше: „зидај вуле и пирамиде, зидај величанствене гробнице и лабиринте, иер ћеш сутра изчезнути са овога света, па да тако колико толико продужиш спомен о себи;“ док весо у богатој и раскошној природи стари Елин окружаваше себе сладострасним забавама, и, пливајући у земаљском изобиљу, говораше: „граби, граби, о човече! да се што пре насладиш, са чим год можеш у овоме свету, иер ћеш ту конца свему твоме благовању;“ док охоли и горди Римљани, меташе као победилац многих народа све вере под ногу, а и своју ка што треба не штоваће кличући: „у бои у бои! завоји мачем све народе, завоји земљу, па ћеш тако задобити и небо:“ — дотле побожан род праведних богоотаца Иаћима и Ане, све једнако преврташе листове светог писма изучавајући чудне и тајанствене путове божије, и, осечајући своју и целога човечанског рода душевну празнину, безумора подизаше очи своју к небу, да Господ пошаље обећање своје дано роду људском, да избави и одкупи душе њихове и света човештва од проклетства и ропства греховног — да оправи свету Спаситеља, Избавитеља. И ово даноноћно пребивање у закону божију, ова непрестана тежња за својим и светом човечанског рода спасењем, ово непремицино усиливање и жеља за правдом и светлом, која је имала доћи и обасати све народе на земљи, — низвело је особиту благодат божију на потомке рода давидова и у лицу праведног.
Иаћима и Ане препородила и пречистила и онако чисту и невину њихову утробу, те у дубокој старости њихови произађе од њих цвет изабран — Богоотроковица Дјеви Марија — достојна мати Богочеловека. Ево укратко како се спремало и како се остварило то узвишено, то плодотворно рођење! И ево како је могла да се роди и јави у свету на данашњи дан та пречиста и пренепорочна мати свега света.

Но како ли ми, бл. хр. стојимо са избором срества за достижење наших срдечних жеља, наших високих стре- мања и нада? Полажемо ли и ми у основ свега тога оно, што видесмо у основу ове светле, божанствене породице? Да ли је и за нас вршење закона божња и чисто служење правом и истинском Богу први и последњи услов за достижење нашега временога и вечнога блага?

Ах! ако је и горко, но признали морамо да их има доста, који се слабо угледају на тај диван пример ове свете породице, — да их има, који и ако посе име хришћанина но нак у многоме не уступају некадашњим садукејима, који окружаваху рођење пресвете Богородице и који дрским одрицањем својим не поштоваху ни врлине људске па и само небо — ову последњу мету човечанског успокоиња. „Говорите самом о чему хоћете, само не о вери“ чује се овде онде и у нашем друштву; „иа могу живети и без те вере шапућу овде онде поједини злоумни. Но није ли ово право упорство у јавној истиини? Није ли ово крајње неразумевање себе и свога вишег определења?

„Говорите самом о чему хоћете, само не о вери?“ Но о чему би они хтели да ми говоримо шњима? О слатким ђестивима, о балу, о накитима, политци, прекрасном времену, о новостима? Но зар једини само ови предмети могу бити устанку да задовоље безконачни полет наше умног и безсмерног духа? И зар не би ми у таквом случају били налик на оне празнолубиве фарисеје, који
цео век свој провођах у томе, што један другоме причаху о текущим новостима? (Dieia, 17 21.) „Говорите о чему другом, само не о вери?“ Но о чему може говорити онај, који само уме свесно говорити а да се несретне с питавима о вери? Ни о зру горушном, ни о капљи воде, ни о травки зеленој, која данас иесте, сутра није, — није могуће заговорити а да се не дође на питање: одкуда све ово постаде? како се јави, како се оличи та чаробна, та чудна, слика природе? . . И невише ли они, да ова питања одводе човека опет на питања о вери?

„Говорите о чему хоћете, само не о вери?“ Но права вера просвещтава незнаоце, утешава сиромашке, помаже странике, олахашава судбу болестника, исправља преступнике, проповеда опроштај онима, који су се покајали, насомиње човеку о његовом достојанству, опредељењу, дужности, — па не говорити о вери, незначи то не говорити о свима овим најсветијим потребама живота људског?! „Иа могу животи и без вере.“ Но права вера заповеда љубити своје родитеље, служити с поштуном, преданошћу отацбини, уважавати права ближњега, права сопствености, породице; повиновати се Господару земље као помазанiku божијем? Па животи без вере — незначи то бацаћи за љеђа сва ова суштаствена и стварна питања? И зар они мисле, да друштва могу животи и опстати без свих ових врлина, без свих ових законитих уређења?

„Иа могу животи и без вере.“ Но да љ могу они умрети без ње? Историја нам представља много и премного страшних примера, где се тако исто говорило у младости о вери но доцније заговорило другим иезиком. Ту је Монтеске, ту је Беранже, ту је и сам Волтеро, и други. Но зар нису сви ови у последњем тренутку свога издисаја признавали заблуђења своја и тражили са утешом вере свештеника с крстом у руци? Не, благоч. хриш. таквог равнодушија на срцам вере несме бити код нас. Ми морамо го-
ворити другче носећи име хришћанина: права вера мора бити за нас важнија од свега на свету! Време је да се једином у бедимо у том а и оне, који су већ пошли странпутицом садећтвом својим одвратнику, па у основ нашег домаћег, друштвеног и државног живота боље и снажније унесемо то животворно ничело наше лепе вере. Нека Дух њезин почиња и над нама и у нама, нека се под упливом њеним и зачине, и рађа, и живи наш будући човек, наш будући нарођен. Јер тек тако ми можемо изгледати на божу и свацину нашу будућност, јер тек тако можемо се надати да се српска слава захори и у другим српским градовима притиснутим руком неверника, као што се хори данас у Рушки цркви а уславу и част богомајке, којој нека буде вечна хвала из рода у род — амин.

Примедба на писмо патријархово.

(Продужење из броја 21-вог.)

„Еванђелје — веле претерани либералци — иде на супрот зактењанима природе и живота човечијег. Оно се брише нарочито о спасењу душе пренебрегавајући потребе телесне, а међутим без подмирења ових потреба ните могуће изчекивати ни духовног развића. Еванђелје саветује нам распинати плет скок, дакле недати иви ништа шта она жели и хоће; навикавати своје последнике на трпеж и оскудицу; водити их по путу скорби и патње. А међутим природа наша саветује нам нешто што је сасвим противно овоме. Она хоће задовољства, радости, простора и насладе; патње и скорби неподилазе под укус њезин; природа човекова обрће главу од њих, а тим самим показује да није на тугу и чемер већ на задовољство и утеху саздан човек. Еванђелје као да боље иде на руку сиромаштву него ли богаству, као таквом терету са којим ће тешко ући у цар-
ство небеско. Међутим живот говори сасвим другаче. Човек, осигуран с имањем, бива весо, спокоиан, добар, кад у исто време сиромашак иде с обореном главом: нужда и сиротиња само га љош већма раздире и кињи. Где ће ту да он помишља о царству божијем, кад крче прева, кад му ваља мислити како да подмри своје потребе и да нађе минуту задовољства и насладе?

Јеванђеле, веле они даље, налажући на човека разне обвезаности наприм других, заборавља о правима и користима његовима са стране других према њему, и не само заборавља, већ шта више и учи нас да се одречемо сасвим од сопствених својих права и интереса, и да имамо свагда на уму то, како се неби зачепили м’а у чему драго за права и користи других. „Ко те удачи по десном образу, вели Јеванђеле, окрени му и други. И ко хоће да се суди с тогом око кошуље подаи му и горњу хапну. И ко те примвора иди и један сахват с њим, иди и два.“ (Мат. 5. 39. 40.) А да ли се може живети, ако тако будемо свачему уступили у свету? Да, покушај један-пут и двапут незаузети се за своју част кад те буду нападали, — пак ћеш видети да ће поврвети на те с увредама и ругањем са свих страна. Покушај те пређути и немој се заузети један пут и други пут за свој интерес, за своје добро, — кад те ко спопадне; он ће ти онда сести за врат и ти га се никад отреши неможеш. Еванђеле, веле они, сувише уздизке смирење, кротосе, молишће до унижења. Међутим човек није то, што првић какав: он мора сазнавати своје достојанство, ценити и уважавати себе; иер ко не буде уважаво себе, тога неће уважавати ни други. Ко ћути кад се над њим смеју и кад га свако-іаким речма прескачу, над њим ће се свагда смејати. Ко буде вечно скроман према својим добрим делима, према заслугама и трудовима својим, а не побрине се о свом узвишеву посредством опште примљених мера, — тај са својом скромношћу неће далеко доћи, и сваки ће одпочети да
Историја хришћанске цркве.

(Продужење.)

Наскоро су дошли у Кесарију и тужители Павлови међу којима је био и првосвештенник Ананија. Они су у тужби својој називали Павла кугом обштества, националном назорејском иереси, чинноћем буне. Павле је с постојањством одговарао, да он служи Богу нарочито тим начином богопочитавања, које његови тужители називају иерес; да он верује у еве, што је писано у закону и што су проороцени предизказали, имајући тврдо надање на Бога, да ће бити васкрсење мртвих, праведних и неправедних, и да се потоме стара имати чисту савест пред Богом и људима. Зашта, Феликс, римски управник, као иазичник, није могао схватити из тога у чему је ствар. Он је, као и иерусалимски начелник, држао цело дело за празну разногласност у мишљењима, која се тичу људског закона; с тога је одложио суд, и не сматрајући Павла за кривца, заповедио је да га не чувају строго, тако, да је се Павле могао виђати са својим познаницима; и тиме се он вероватно користио ради проповедања слова божијега.

И сам Феликс желио је сазнати, у чему се састои наука, коју Павле проповеда; он је, после неколико дана, призвао Павла, и слушао га је заједно са женом својом Друзилом. Павле је са таком убеђујућом силом говорио о прави...
ди, о уздржану и о будућем суду, да ие се Феликсе збунио: иер ие порочно живио. Он би био срећан, да ие послушао пробуђуићи се глас савести, он није то учинио, него ие посло Павла натраг, казаоши, да ће га слушати други пут. И заиста, он га ие призивао, но Господ није отворио срце управитеља, да позна спавајућу истину. Феликсе ие био користољубив; на зато ие он дуго држао Павла под стражом, надајући се добити од њега новца, и ако ие знао да ие Павле невин. Тако су прошли целе две године; Феликсе ие био смењен, и други управитељ, по имени Фест, заступио ие место његово, и продуживао ие држати Павла у оковима; иер ие тиме желео да угоди људима.

Павлови непријатељи у Јерусалиму молили су Феста да им пошље Павла на суд: иер су они тајно намишљали да га убију на путу. Но ово им није испало за руком; зато, што Фест није пристао да им пошље Павла, него ие захтевашао, дао им сами дођу у Кесарниу. Они су дошли у Кесарниу, но нису могли ништа дозвати против Павла. Павле пак, користећи се правом римског грађанина, казао ие, да жели, да му суди Кесар. Тиме ие учинио био крај постраживањима Павлових непријатеља.

Фест није могао да не пристане на захтевање Павлово, које ие био сасвим законо; но он се, вероватно, устезао послати га Кесару с тога, што није био у стању да поваже, у чему се састои његова кривица. У то време дошао ие био у Кесарниу Агрица, син Ирода Агрице, што ие умро у Кесарнии. Фест ие преповедио Агрици, да се код њега нахodi под стражом један човек, на кога су се људи иако озлобедили, и непрестано захтевашау, да се исти казни, но да дозна, у чему се састои кривица његова. „ Они су били противни њему, казао ие Фест, само у неким сноровима о њиховом богопощтенавању и о неком умрлој Исусу, о коме ие Павле доказивао, да ие жив. " Римљани су, у то време, врло
мало знали о новој науци, која је морала наскоро да прео-
брађи цео свет.

Агрипса, који је могао знати боље од Феста, каква су
мишења људи зажелио је да види Павла. Апостол је пред
Агрипом и његовом сестром Вереником, изказао главне до-
гађаје свог живота, приповео је о пређашњој мрзости
својој према закону Христовом, о чудном појављењу, што
га је обратило у веру, и о тврдом надању свом на васкр-
сење мртвих. Павле је казао, да је га Господ послао к иа-
зничницима да им отвори очи, да би они прешли из таме у
светлост, и изпод власти сатане к Богу, и да би вером у
Христа задобили опроштење грехова и део са освећенима.
"Иа не говорим ништа више, тако је завршио апостол, до
to, o чему су говорили прорoci i Moisce, da ће бити; t. i.
da iе Христос мора пострадати, и, уставши први из мр-
tвих, обавити светлост целом народу (јудеиском) i iазничницама.

Речи о васкрсењу мртвих учиниле су се иазничнику Фе-
сту као безумље. Он је ударно Павла, повикао: да је
он сишао с ума.

— Не, поштовани Фесте, одговорио је апостол спокои-
но, ја нисам сишао с ума, него говорим истину и паметно;
иер о томе зна и цар иа држим, да то није било од њега
сакривено, иер то није бивало у потаи. Веруислиш ли ти про-
роцима, царе Агрипо? Ја знам, да ти веруеш.

— Умало ме ти ниси убедио да постанем хришћанин, 
казао је цар.

— Ја би молио Бога, одговори Павле, кад би не
сами ти, но и сви, што су ме слушали данас, постали ова-
ки, какав сам иа, само не у оковима.

Затим је цар, по договору са свима, који су ту при-
сутствовали, казао Фесту, да не налази код Павла никакве
кривице достојне смрти или окова, и да би могуће било
ослободити га, кад он не би захтевао нићи на суд Кесару.
С тога су и решили да га пошаљу у Рим Кесару.
Путовање Павлово у Рим било је дуго и тегобно. Но капетан, коме је предат био Павле, поступао је с њим човеколубиво; и кад је брод застаоа код разних острва и вароши, дозвољавао му је видити се са верујућима. који су свуда са љубављу предуретали светог апостола. На броду је било до 276 људи; међу њима су били и другови Павлови: Аристарх Македонац и свети апостол Лука, писац „Диеванниа,“ коме и ми имамо да благодаримо за подпун опис Павловога живота. Он подпуно описује и то путовање, — страшну буру, што је застала путнике, и жалостно стање брода близу брега Милете, садање Малте. Уред опасности рука је Господна очевидно чувала свете проповеднике његовог слова. (Про дужић се)

---

ДА СЕ РАЗУМЕМО?

У броју 84 Световида изашла је недавно једна критика на чланак наш о стању свештенства који излази још у „Пастиру.“ Ова критика управљена је у виду дописа из „врначке бање“ под знаком 8. Писац овога чланка изванира се дуж целог говора што је изишао је кратвком пре него што је дочекао да се наши чланак доврши. Види се да је човек од запата критичарског! Да је невознати писац, има стрипсе причетки да нишаме поематрање о „Свештном стању“ довршено уверени смео да би у двојако добити био. Једно што би себи труди уштедно пишући допис у Световид, а друго што би доцније увидно да се ми слашемо у главном. Но ми га подпуно у томе предузехеме извињавамо једно с тога што нам је својм дописом дају причане простране о овом важном постављу поразговарати се, а друго што је помогао попунић један број Световида, што је такође добродетељ.

Дакле да се разумео! примедба незнаног дописника клони се у главном против наша разлога изнешени у 16. броју „Пастира.“ У том броју ми смо само узгредно наспоменили „да смо против томе, да се свештенство плажа из касе државне.“ Том причаком ми смо се удржали од даљег разлагања, казавши само, да нисмо ради од свештенства начинили особиту кастьу.

*
По прописани писац „Световида“ ето шта је његова сага у колико се на крпито може гледаћи и читаво:

„Зар није звање свештенство као служића цркве Христове и државе у друштву човекашком — народу и држави као звање члану суда окруженог потребно и нужно? Исте занете ако ћемо право рећи поважности и потреби са његова достојанства њима равно; па да треба и свештеницима као члановима плату известну дати."

Ми смо о том као што напред рекохом, врло ограничено у „Цариту“ за онда казали, а таме нам ће дала повода изијава протоцереа на светој Адријанској експлата. Но задржали смо себи право о том на свој месту и у својо време обширије говорити.

Поштовани г. дописиначе. Ми вам инач кажемо да писемо зато, да се свештенству награда систематизира, и да свештенство допушће у једну категорију са чиновником, што се награде таче. Ово наше уверење подсједнако дели с нама сваки онај који изближе познаје наше прилике и позив свештеници. Ми писемо ради да нам свештеници буду господа по плати, не зато, што они то незаслужују, и што би то за њих много било. Звање свештенство велико, и позив њихов далеко ће већи и значајни, него ма ког у држави чиница, на према томе свештеница треба и да су награђени. Но ова награда не мора онаш путем њих којим и чиновничком. Ми смо ради да свештенство Српско као и досад буде веагда је наградом, и у народу оно што се од њега очекује.

Ти си пошт. г. у средини наших народа и познат ен скореа са стањем његовим. Обележи нам дакле нах прост народ. Како му ће важити у дому. Како ће и свадби, како мртвима подушњи гађац. Кажите нам негршали он немилаче и своју снагу и имао ћу на оно што се може с много мање обичи и непротив са својом породицом или градиће, или мученички животари. О томе има сваки уверења које живо у народу, које ће ма још прилике бити на слави, свадби и даћи. Кажите нам по душни неприцаи још родитељи дечи својој вамишрани и вештицами. Не пропадаиу толики радин дани наме неки свеченика; као бели четвртака, водени вторника, Вратоломница, Прокопља, н. т. д. И нетрпли народ у сваком по гледу градне штете са оваки и подоба предрасудни поступака?

Свещениство и што други инач познат да обавештава људе, и одвраћа их од ови штетни и нагубни навика.

Ми дакле хоћемо да свештеник српски не само у речи но и у делу, буде својој обштини права учитељ, и нескрени учањек у
свима тужним и веселим приликама они који су његовој брзи и старању поверени. Ми хоћемо да свештеник буде прави апостол своме народу, у свему што је свето и пленацето. На кратко ма хоћемо да ње свештениство наше у неразлучаји свези с народом.

Да то свештениство наврши све како треба, и да свом позиву одговори задоста, треба га достојно и наградити. Трбаш свештеник да зна сам, па да може и другога научати. Поред учеша у школи, треба и после да се читавем и радои усавршава, да је готов у сваким приликама наћи се као што треба. У садашњем стању то не можемо од наши свештеника тражити. Но читање је да ли ће свештеница кад буду плаћени на државне касе бити народу оно што треба да буду. Не били се нашло каква удесяња начина да се по-прави стање наших свештеника?

Има држава у којима свештениство на други начин своју заслугу према, и које рад своје награде нисе у оваким приликама као наше свештенство. Па зашто ће ту сви свештеници својем народу. Занеса некада оно што је наше свештенство своем народу. Које има прилике видити да на 10 крајњем обилази парохијани свога душевног лекара, па и са страш и поред куће му пролази. Ко зна да се такви парохијани ни за 10 године неближе са својим попом не може састанти ко то велим све зна, тај може судити колико ће тако свештениство народу и колико хасити може.

Да би у овом што рекосмо још приступнини били, навештимо како ће у самој ствари.

Сада је свештениство у свакој прилици је народом. Оно дел и њим све прилике његове и тужне и веселе. Свештенику се снуда уступа превештен и на његову реч сваки пази, у њему има сваки његов парохијани већу веру него ма у ком. Добар се свештеник од сваког поштује и име његово је хвалом се уноси. Ово бива колико рад важности звана свештеног, толико више рад његовог по-нашанба и учаћа у судбим својих парохијана.

Свештеник јак посећује болни болник он седа крај њега тишина, и храбр. Поред скрштене молитве препоручи болном према зна-ну у умешту свом другу који лек. Болник одрао нема краја благодарности његовој коју уноси Богу и своме свештенику душевном врачу. Саучешће овао прете толико благослови, и добра награда. Такве и многе веће услуге чини свештениство друштву и другом приликом једобилаз послом своје парохијане. Том при-ликом свештени обучава и неправла, саветује стараје како да сво-ју децу чуваиу и негуиу; мале дечаке учи прекретите, се стараје
укорава што и ње томе необуће, па и њи пита дали и сами то знају. Знаяући свештенник свакога скроз у својој парохији, кара и изобличава бујне задруге, да се са осталима слажу, и да старешине поштују. Опет другом приликом старешине неправља у поступању својом са задругама како би се одржала кућа и задруга. И ко би јошт кадар био побројати све добре последице које истичу из ова ко тесне свезе свештенства с народом.

Но од свега тога да ли ће што бити онда, кад свештенство буде награђено извесном платом? Сад када свештенство непосредно заслугу своју од народа прима, оно гледа да што више привреди. Стара се да стече веће заслуге поштовања и наплате. А кад добаје плату како ћемо онда имати свештенство. Не кажемо да неће вршити точно своје дужности, некажемо да неће учествовати у судби своја народа; али народ неће никада имати у својим свештенцима оно што треба да има, и што је досада имао.

Са известном платом, настају и друге обвезе. Свещенство ће се држати строго само онога што му је у дужности. А које дође у дом енорог свог парохијанина да изврши какво дело то ће бити офенциозно (званично), и чим буде готов удаљиће се да заоставше време проведе у друштву које му је по важности наиближе, јер тада ће бити пода у другом смислу господин. Он се сваком обраћа званично, па то тражи у равни жери од другог. На кратко са овом системом награде настаје одмалостиње свештенства од народа. Посматримо положај чиновништва на смо онда и са свештенством на чисто кад у једну категорију са овим дошло буде. Теко ће бити у односу на све ствари које засечају у интересе общине и државе свештенство ће накратко у свем играти ролу чиновничку.

Но кад ово кажемо, нека немисли нико као и поштовањи до писник Световида да смо ви противни томе: да се стање нашег свештенства поправи. Стање свештенство мора се поправити, и свако оклевање око тога повлачи за собом непрегледне штете по народ. Но то стање треба поправити према измовном стању нашег народа, и осталим околностима. Па и сама држава дужна је припохоћи у том. Нама ће као и свима прилатним напреда ћако за тим стало, да се стање нашег свештенства што пре поправи.

Ми смо то нише колико су нам силе наше доушише до сада у више пута покретали. То многи знају, који су с нама сагласно радили. Поред остalog наши разлоги о Свещеном стању довољно то сведоче.
Нека поштовани дописник Световида буде у стрипењу док не довршимо наш чланак у „Паестру“, па овда нека изреке суд свр наших разлога о богој судби свештенства.
Сматрам за дужност обијаснети онај наш навод о току, да не треба да свештенство дође у једну категорију са чиновницама. Ми са тим ненадимо ипуколико противу система чиновничког нити се у њима уређења хоћемо мешати. Позив је чиновника као и њихове обвезе и дужности са својим одвојен од позива свештеног, па је тим и начин награде. Оно што је за Петра, ние сљедство, да може по-

Алекса Илић,
свеш. и чиновник беог. конс.

ЗНАЊА РАДИ.
Ове године уписало се у богословију нових 89. ђака међу ко-
има има их неколико из V-te и б-te гимназије, па из I. године
права. У II-ти разред прешло је 65 у III-ти 57, а у IV-ти 45. И
тако света ученика за ову 186.70-ту школску годину имамо у бо-
гословији 256.
Пропише године било у I раз. 72. у II. 62; у III. 49; у IV-tom
30.-т Од ових по решењу савета богословије добили су за одлично
владање и успевање у научи књиге и похваљне листове сљедујући:
из IV. Разреда.

I. Књиге
1. Петар Остојић
2. Александар Поповић
3. Марко Аћимовић
4. Данило Недељковић
5. Милен Сталовић
6. Маринко Ивановић
7. Милан Павловић
8. Стеван Димитријевић

II. Листове
1. Светозар Весовић
2. Петар Рашаић
3. Марко Вирчанин
4. Стојан Јовановић
5. Вићентије Димитријевић
6. Сава Поповић
7. Риста Николаевић

из III. Разреда.

I. Књиге
1. Љубиша Вркић
2. Марко Симоновић
3. Милан Алексић
4. Милослав Ђорђевић
5. Добрић Протић
6. Јеврем Илић
7. Милош Јокић
8. Павле Јовановић
9. Сава Петковић
10. Тодор Атанасковић
11. Чедомир Константиновић

II. Похвал. листове.
1. Вићентије Поповић
2. Мирче Атанасковић
3. Димитрије Ђорђевић
4. Милош Велимирковић
из I. Разреда.

I. Книге

1. Аврам Живановић
2. Герасим Поповић
3. Димитрије Нешић
4. Аксентије Радосављевић
5. Христофор Захариевич
6. Живко Харич
7. Милан Пантелић
8. Стеван Радончић
9. Вуле Костић
10. Димитрије Радетић

II. Листове.

1. Коста Глишић
2. Коста Бунарчић
3. Милан Петровић
4. Михаило Плазинић

из I. Разреда.

Книге.

1. Пантелић Машић
2. Василије Милић
3. Светозар Цветковић
4. Јован Кленић
5. Илија Вучетић
6. Живота Миловановић
7. Ристо Лазаревић
8. Димитрије Поповић
9. Никола Божић

Листови.

1. Љубомир Обрадовић
2. " " Поповић
3. Василије Поповић

УПИСНИЦИМА „ПАСТИРА.“

Већ и последња четврт од године хоће да настане, а предполовицу „Пастира“ недоби смо од многих наших уписника који су се још у почетку године прејавили и наш лист држе. Помислите, Господо, да се без новаца не може лист одржати, па се сетите, те нам оправите бар оно што дугујете, ако већ неће те и за унапред предполовицу оправати, као што у том имају срећу други листови.

Уред.

ШТАМПАРИЈА НИКОЛЕ СТЕФАНОВИЋА У БЕОГРАДУ.
Реч на преобразјење

O просвети. *)

Само две десетине још, па два дуга столећа, да се већ на врше, како је турским зулумом поштени Србин, после дњи пут очајно целивао гробове отаца и дедова својих, те оставив све Турчину клетом, са поглавицама својим прешао амо, иезик и веру само да спасе.

И Србин је доста пролевао крви, Србин је много заљело па и живот, за ову нову отачбину своју служећи верно нова господара. Но што је досад борба са мачем за веру и народност чинила своје, сад ваља борба са умљем, да доврши оно, што мач не могао; јер убоино поље даваше Србину само славе, и то таште славе и правне заслуге, а никако спаса за светиње своје. У просвети за то тражимо од нас спаса, у просвети ону моћ, што ће нас иедино као народ још држати моћи. А ову, да потражимо, те да је и створимо, то нам сад закратити неће, — Богу божиће, цару царево, но и сваком своје реч и данашњег века.

*) Говорена приликом црк. славе у фелдварцу, од М. м. Папића.
Но шта је то просвета? запитаће можда ко од стоиче овде браће и сестара.
Ево даље да вам кажем.
Просвета је Богом дана и урођена у нами тежња, да, испитујући истину, усавршавамо себе умно тако, како би достоино то име човек, као име наисвршенијег божијег створа, носити могли.
Да браћо! Ова тежња Богом дана, још у самом пово- иу кад смо, усађена је у нами, јер не вели се бадана: да је једин човек по облику божијем створен, кога не ваза узети телесно по душевно, јер разум је она искрица божија, коју је Бог при стварању првога човека, задуњу у њега, целом роду људскоме подарио.
А кад је то воља божија, а служи нам само за боли напредак наш и народа нашег, зар нећемо и ми вољи тои, да се подложимо, зар нећемо просвету, како где и чим који можемо у народу нашем, да подпомажемо? Та и повесница, та књига искуства људског, најасније доказе нам даје, да су непросвећени народи свагда и најгоре стојали, јер — они беху свагда само робови тела и чулих страсти својих, те тако мало душевно опадајући, а од више угађајући телесном нагону своме, сатрше тело своје и нестаде их са лица овога све- та. Напредак и срећа народа јединог за ото само од просвете зависи, јер нема томе равног, што би на развитак и напред- дак народа јединог већег и благотворнијег утицаја од про- свете имало. Народ тако, који је душевно занемарен, ако не одма и брзо, али извесно кад тад утаманити се, затрти или у други који народ прелити се мора. Шта више, народ, који је умно немоћан, није кадар познати ни саму вољу бо- жију, па ни самога Бога. Јер ето у прастара времена, зна- мо, како први народи, који се у глибу умног не знања на- лажаху, у први мах дрњу и камену место Богу клањаху, после обожаваху сунце, затим одоше даље, те упознаху не-
видимог Бога, али не једног по више, и на последњу тек умом просвећени поклонише се једном невидљивом Богу.

Тако браћо! том Богу ако и ми желимо послужити мо-рамо својски и пријати, да оно што њему подобно има-мо, потрудимо се онако и неговати, како ћемо мудро ужи-вајући земаљска блага, стећи и светских заслуга, стећи у изображеном свету лепо име и отличног уважења. А ово није тешко, особито за српски народ, за кога се пуним пра-вом рећи може, да има лепу моћ увиђавности, да је бистар; иер народ — који је у тим силним, не тренутним, но вековима трајућим теретима, искушења, опет, поред наро-дних врлина својих задржао у себи и здраву клицу за сва-ки умни напредак нужну, таки народ, ако је на добром путу само, много је учинити кадар, и он никада пропасти не може и неће, иер он сам себе чува, сам себе одржава.

Браћо! Признати морамо, да је једина вера народ наш досад снисавала т. ј. она је одржалас у Србину чијо и здрав-ви дух, она је сачувала га, да се и данас Србин, само Срб-бином зове. Но досад беху другчићи непријатељи, који су-рвом силом и бројном превагом само смераху, да нам на-родност нашу затру и утамане. А сад на против са свим другим стоји иер место општих бајонета и силених топова, којима Србин нигде подлегао није, отворено је пред нами поље умне борбе, начицано са многим учионицама и про-светним заводима, што је много опасније по народност на и саму веру нашу; иер ту се не испи више снажна миши-ца и јунако срце, век знање и умна образованост, да мо-жемо онима, који нам са истима прете, да нас час пре по-паве, довољно мушка одпора дати.

Дижимо за ото и ми школе и то прво и прво школе народне иер заман ћемо имати неколико само изврших синова, ако нам народ цук у незнанљу, предрасудама и дојакошћим правоверцима својим заостајао буде. А то једино од нас зависи, иер сад је бар, као што век реко, наступило оно
добра, кад нам нико у томе на пут стати неће. Руке су нам одрежене, поље отворено, те с тога ваља и волно сваки на рад да пође. Узимамо се за ото добро на ум и упишемо се из све снаге, ако не желимо, да нам деца, да нам потомство са нерада и немара нашег, исто доцније љуто одпа- штати мора! Па тешко онда нама и нашој јадној души! Јер свако каиање доноси и патње, а патња изазива сузу, тешку сузу душевних болова, те ће нас сустићи и клетва, клетва нашег сиротног народа, а знаите! да нема теже клетве, од клетве народне, јер она и на невине пада! Ши- римо за ото и опет велик просвету, јер она је једини кадра, да нас од поплаве туђега живља потомство наше са- чува, лепу веру и народност нашу одржи. Та просвета бра- ћо, диже села и градове, просвета усмерава и води цветању сваки народ, па како, да и нам неће! А напротив незнанье и глупост и насилини народе руши и обара, баца у гроб — у заборав. Јер, где просвете нема, ту нема ни свести, а где свести нема, ту ни душевне снаге, па ни трајног живота бити не може и неће.

Сетимо се само првог препорођаја народа нашег, кад оно Немања са мачем у руци раскомадан и подељен народ српски прикупи у једно тело. И Србин онда беше доста велики и јак да се одупре туђинцу и силом силу одбие, или, сам себе да победи, т. је свешћу да угушти страст, ту се ломи Немањин мач — и он уступа, да св. Сава са књигом и крстом доврши оно, што он не могао са мачем. — Немања је створио силу, а св. Сава одржао је т. ј. он је тако ређи тој мртвој силе са науком и вером дао душевне снаге, дао иои свети, кола је јача од сваке физичке силе, јер сила се да сломити, али свети, кола је чедо просвете, нитда и никада.

Но сетимо се и Душана силог и упитаимо се, шта ту беше узрок они како брзом распаду његовог огромног царства? Јер, друго ако не опет душевна немоћ народА, јер, спрам онаке силе, да беше довољно и саразмерне просвете у на-
роду, не би се заиста он делити и заводити дао себичначком цели великаша своих, него би српском свешћу наоружан, мушки одапрео се грамзивости њихови, и остао уједињен и јак, као и за Душана, што беше.

Но хвала Богу, што ма и поделе, после толиког страдања ево опет остасмо Срби. А ово доба, које име, да даде нова полета душевном цветању народа српског у толико бар затече Србина свесна, да иасно већ поимити може, шта просвета важи, те тога ради већ, као што видимо, и достојну пошту одае онима људма, који по племенитости душе своје бесценим умљем пропосећи и подпомажући просвету у народу своме, толико се уздигоше у њему, да му постање узор мужеви и стекоше лепо име, име родолуба.

Дао би Бог, да данашњи дан, као преображај Господа, буде и преображај народа српског, те са лепом вером православном, да спои и просвету, и буде опет велики, као што је негда био.

Примедба на писмо патријархово.

(Продужеве.)

Истина, да се јеванђеље брине нарочито о спасењу душе наше; но да ли ње нужно да се оно брине и о том, о чему се човек и сам по себи, без иаквих настављења и побуда, брине и сувиште? Нику није непријатељ своме телу, вели апостол Павле, него га храни и греје као и Господ ирикаку (Ефес V. 29.) Ова примедба апостола, нарочито ове последње речи иасно и одсечно говоре, да учење Христово не само непротивеиствује већ иде и на руку нами нашем телу. А кад апостол у другој посланици наговешћу е распинате плоть скок се страстићи и похотеми (гла. V. 29:) то овде реч плоть има сасвим други значај. Плоть — то је наследствена од прародитија наших исквареност природе наше — зла сила, или наклоност, која нас
вуче ка оном, што је противно закону божију, дужности и
савести нашој. Ову дакле наклоност с њеном клицом, стра-
стима и ниским жељама, треба распињати, т. ј. преодоле-
вати је тако, да би могли дати одсечну превагу и торжан-
ство духу, — овој лепшој и вишој наклоности нашој, која
нас располаже на све оно што је добро, поштено, општет
корисно. Дакле хришћанско учење о борби духа са плотљи
нема и неможе имати у себи ништа, што је противно на-
шој природи. Јер овим закон ђеванђелски одређује само меру
плотских затрпевања, показује надлежне границе, и нагове-
шћује кад, на каквом ступњу и при каквим условима њи-
хово удовлетворење непостаје без нарушењем. Јеванђеље не
брани нам да се радујемо, да имамо задовољства породи-
чна друштвенна; оно не осуђује насладе и забаве, већ пре-
комерну жећ за овима. Оно не виче на то што ми њемо, већ
на то што се преједамо; не виче на пијење вина — већ
на пијанство. Зар није и сам Спаситељ нарањивао по по-
треби толико хиљада људи? Зар није присутствовао и на
брачним весељима и претварао воду у вино како ради тога
да докаже своју божанствену силу тако и ради тога, да при-
помогне весељу брачних гостију и домаћину.? 

А ако се у ђеванђелу заповеда трпљиво подносити ну-
жде и оскудице, то ваљда се не већ: трпи и прекрсти
руке на ћути. Напротив там ће те наћи онаку заповест:
труби и ради; у противном случају нећеш вредити ни за парче
хлеба (г. Сол. III. 6 — 10.) До душе пут ђеванђелски није
засађен ружама, већ трњем. На њему ћеш наћи овде онде и гућу
пресојкињу. Ко се решио да иде по њему чесно, доброса-
весно, по правди, без обзира на након префреке, искушења
и саблазни, — тај често мора навући на се мржање, пререзе-
ње, подпасти под гонења, опадања, зацемљивања са стране дру-
гова, који ће га ловити у речи, извртати их, тако рећи, отрова-
тв их ѕедом својим и навести тамну сеньку на сва дела његова
на м’а како она била поштена и светла. Па колико само
овде треба борбе и снаге те да се човек одржи у правди и добру против разних искушења и напасти! И ево тог пута патње и борбе којим нас води іеванђеље. Па може љ' бити да тај пут заслужује м'а каквог прекора? И ко је тај, кој би могао с правом захтевати да іеванђеље попушиш нашим страстима, да дозволи да ми само мислимо о том, како не би вређали људе, а вређати Бога — о том и да не мислимо? Уклонење од пута іеванђелског оправдавају тиме, што у нас постоји природан закон чуваћи себе: но расудите, да ли је праведно под овим претпоставим своју дужност, свој позив? И да љ' би било паметно спасавајући себе погубити своју душу?

Веле: „іеванђеље напада на богаства а иде на руку сиромаштву.“ Но и то није истина. Оно неосуђује безустано богаства и нехвали бедност. Оно само износи пред очи људима високу превагу блага духовних пред благама вештаственим — житницу небеску пред земаљском. Оно само наговешћује — упркос очврслим предрасудама ђудејским — да у царству Христовом и пуки сиромаштва може имати већег значаја него богаташи; да — ако се сиромаштва одржао у тешкој борби, те није посредно с права пута, — зар његов подвиг неће остати на суду божију без награде. А кад се вели да ље богаташу тешко ући у царство божије, то се тим насломиље, да ће се од онога тражити више, коме ље више и дато. „Богати, веле, спокојан ље и добар“. Но да љ’ неће то бити налик на лаза који ље тако исто спокојан и добар док ље сит? Ми држимо да на земљи нема таквог богаства, које би задовољило све потребе људске а нема ни такве бедности, којој би неслао Господ марак од времена на време м’а коју утеху. Налажући да од свега пре тражи човек царство божије и његову свету правду, іеванђеље ни наимање не одвлачи човека да законим путем не умножава своје богаство и неосигура себе у животу; оно само предохрањава нас од прекомерне тежње за тековином, која као какав лопов неприметно може да се увуће у наше срце и
да роди међу нам распре, недоброжела и разне неправде.
"Иеванђеле продужаваиу они даље, говори непрестано о на-
шим обвезаностима на спрам других а пропушта говор о пра-
вима и користима нашим, саветује да ће боље уступити у сваче-
му и одређи се од својих права и интереса." Да рекнемо да ће и
тако. Хозар иеванђеле не говори ово свима и свакоме, ван само
иедноме? Кад би сваки пригрљо оваи налог, то тим самом
осигуран би био интерес и право свакога. По овоме иева-
нђеле нажалући ово на све и свакога, тим самом осигура-
ва права и користи свију и свакога. Но самољубље чове-
ково изврће ова права под разним предлозима. Тако на при-
лику вас ће неко увредио. А ви одма говорите — обешчестио.
А да ли ће то тако у самој ствари? Уверитељ ваш нару-
шио ће само право ваше на уважење према вама. Но зар
онај који што од вас укрладе нисе нарушио ваше право на
сопственост? Па шта ће сатим? Он ће обешчестио себе са-
мог; а вас — чим ће овде обешчестио? Осем тиме, што ће
dоказао да сте ви невешти у чувању ваше сопствености?
Тако ће исто и са оним првим. Ко вас ће нечим увредио,
обешчестио ће не вас, већ себе самом. Па како вам треба
у таквом случају поступити? Иеванђеле заповеда: непроти-
вити се злome — (Мат. V 39), наравно зато, да не увећате
зло и да се и сами њиме незаразите, по чему то зло произлази
често из ништа а свршава се по кад кад таквим горким
последицама које нисе лако показати. Од њега, као од ис-
кре, рађа се често наивећи пожар. Но то још неје довољно ако
ко само не распаљује зло; рад пуноће наравственог подвига
ваља још и да се поведи то зло — ваља доскочити не
злу човеку већ самој злости његовој. А како да се ово из-
врши? Врло просто. Кад се вам према оном, што вас ће увре-
дити, обратите с пуним спокојством, с умиљатим и финим
погледом, то и тај може доћи у спокојно стање и овлада-
вши собом деше испитати своје стање и осетити сну сво-
iју кривицу. Па ето вам ту и край! А ви с вашим снисхо-
ђењем, с вашом деликатном речи зар нисте у таквом слу-
чају учинили то исто као кандасте му обрнули и други
образ после удара по једном?
У осталом оно на случај нудите небрани нам законим
путем бранити и своја права и интересе, и ни у колико не
иде на руку нападачима и оскорбилима наше части, има-
овине, већ напротив подвргава их приватном и друштвеном
изобличењу а напослетку и изгнанju из друштва. „Ако ли
ти сгреши брат твој вели Спаситељ, иди и покара га међу
собом и њим самим; ако те послуша, добио си брата сво-
ие га. Ако ли те непослуша, узми са собом још једнога или
dвојцу, да све речи остану на устима два или три сведока.
Ако ли и њих не послуша, кажи цркви; а ако ли не по-
sлуша ни цркву, да ти буде као незнабожац и царник.“
(Мат. XVIII 15 — 18.)

Историја хришћанске приве.
(Продужење.)
Увреме буре, кад су већ бивши на броду, пали
у очајање и изгубили надање на спасење, анђео божи
явно се Павлу и обећао му живот свију бивших с
њим. Четрнаест дана блудили су они по мору, незнан-
iући сами, куда плове; Павле је храбро пловеће с њим,
обећавајући им свима живот. Напоследку је брод насео на
пруд; војници хтедоше да поубијају сужнике, бојећи се, да
се они не би разбегли; но капетан их од тога одбраћи,
стога што ље желило да спасе Павла; и дозволи свима
da se избављају, како који може; те тако су неки плива-
iући, неки пак на одломцима и даскама брода срећно до-
спели до Малте.
Жители Малте примили су их добродушино, наложили
су на брегу ватру и путници су се грејали. Кад ће Павле
метао на ватру сува дрва, измилели испод дрва љутица
или једовита змија и обесисе о његову руку. Островци, видећи то, говораху међу собом: „одићу је овај човек велики злочинац, јер и ако се спасао од утопљења, опет неће остати жив;“ но Павле је спокојно стресао змију у ватру и остао неповређен, чему су се островци ћако дивили и стали поштовати Павла за Бога. На истом оструву исцекло је Павле чудним начином отца управитељевог, и свршио је много чуда и многе је исцелио, чим је задобио велико поштовање од житеља.

После тромесечног бављења у Малти, путници су опет сели на брод и одпловили у Сицилију, а потом у Путеол близу Неапоља; одкуда су Павле и његови другови, пошто су се видили са верујућима, пошли у Рим. Хришћани, који су живили у Риму, чувши о њима, пошли су им на сусрет. То је Павла јако обрадовало. У Риму га је капетан предао војеном начаљнику, који му је дозволио, да може у особитом дому живети са једним војником, који је одређен био да га чува, и да се сме виђати са сваким.

Тим начином испунила се давнашња Павлова жела да походи Рим. Он је још у 58-и години писао Римљанима: „Бог, коме ја служим и проповедам његова сина, сведочио је у томе, да ја непрестано спомињем вас и увек се молим, да би ме божија волја упутила к вама.“ У 61-ој години Бог је испуњио ту молитву. Павле је дошао у Рим као сужник, но слово божије морало је преко њега слободно да проницке у све слојеве римских сталежа и да освети светлошћу и радосним надањем дубоки мрак јазичког Рима.

После три дана Павле је сазвао к себи најзначајније јудеје римске *) и проповедио им је о гонењу против њега у Јерусалиму, као и о томе, да је он захтевао да га суди Кесар. Римски јудеји нису знали о томе ништа, и изиавили су, да желе познати науку хришћанску; „јер свуда зборе

*) Јудеји били су изгнани из Рима од императора Клавдија, но после његове смрти опет су се враћали.
о тој науци." Они су одредили дан и дошли Павлу и он им је "од југа до вечера излагао науку о царству бо-
жном, доказујући им то и уверавајући их о Исусу из Моисеовог закона и из пророчких предсказивања." Но те-
жко је било убедити људе, да је распети од њих Исус заиста тај сами месија, од кога су они очекивали толика блага. Врло мало их је прешло у веру; и Павле, жалећи о слепоћи других, помињао је речи пророка Исаије: "иди
овом народу и кажи: очима ће те гледати и нећете видети. Iер је отврдал црц ових људи, и ушима тежко чују, и они
су своје затворили; да не виде очима, и не чују ушима, и не разуму срцем, и да се не обрну, да их исцелим (Ис. 6,
9. — 10)" Кад је Павле видио, да су људи упорни, обра-
tио се с проповедањем к иазичницима.
"И Павле је живо целе две године у закупљеном њиме
dому о своме трошку и примао је све долазеће к њему,
проповедајући царство божије, и слобдно учећи о Господу
Исусу Христу."
Тим речима завршуле се проповедање светога апостола
Луке о деланима апостолским. Доцни извештаи о њима
морају се подрсити од части из њихових посланици, а од
части из исторских предања.

XII.

Прво становање апостола Павла у Риму.

(Од 61 до 63 године.)

Из посланца светога апостола Павла, писане у 58-ој
godini, mi видимo da je u to време бilo у Риму доста
хришћана; они се скупљаху на молитву у домовима,
што се види из речи Павлових, који поздравља Аквилу и
Прискилу са његовом domaћom црквом. Правитељство римско,
не раздвајајући хришћане од људи, мало се старало о томе,
да доша, у чему се нарочито састоји њихова наука, и није
них узнемирало због вере.
Римско правитељство било је у то време доста равно-
душно према вероисповеди подчињених му народа. У Риму
су стојали идоли богова египатских, сирских, и других, за-
иедно са идолима грчких и римских богова. Римљани су
имали обичај, кад покоре кажава предео, не нарушавати њег
ове обичаје, него примати туђе богове међу своје. Прави-
eteљство је тиме мислило утврдити своје господарство над
покореним народима.

Сами римљани, па и грци, мало су већ у то време
веровали својим боговима; но они су више него грци одани
бли сполашњем животу и нису тежили за истином с та-
ком силом. Они су били јако суиеверни. Све, што је за њих
било непостижно као: необични појави природе, изненадни
удари судбе, приписивали су они дејству тајних, непријате-
љских сила; они су се са суиеверним страхом старали
da умилостиве те непријатељске силе, да разреше или од-
врате њихов утицај. Цео живот римљана, обити и дома-
ћи, био је пун обреда, које су они вршили из суиеверног
страха. Они су веровали свакојаким врчбинама, старали
се да дознаду будућност по полету птица, по унутраш-
њности животиња, приношених на жртву боговима: сматра-
ли су неке dane за несрећне, а друге за срећне. Његови
жреци доиста су се старали, колико су могли, да подржа-
вају све те, за њи корисне празноверце. Са Истока су до-
p伊拉 у Рим врачања волшебника, науке персијских и
халдејских мудраца, који су дознавали будућност по течаи
и положају звезда. Једном речи, сваковрсне науке и сва
суиеверства налазила су за себе место у Риму; у њему су
се слободно вршили сви обреди.

Од неког времена ушло је у обичај у Риму давати им-
ператорима божанствене почасти. Тиверије и Калигула, ови
страшни зликовци, стављени су у ред богова; за част њих
ову подизани су олтари и свршавана су жртвоприношења,
пред њиховим штатуама димно се тамиа, као пред идолима
богова. Испуњавање уведеног обреда за чест императора сматрано је као доказ верности и преданости, и то је готово спадало у дужност поданица. И премда је вера у богове готово већ преживила свој век, ипак се, тим начином, јазичко богопоштовање још јако држало у Риму судијерним страхом, обичајем и грађанским установама. Сами философи и учени људи, који су у својим сачињавцама исказивали богове, нису се смили одређени од участвовања у установљеним обредима; ијер би тиме навукли на себе мржњу судијерног света и строгост грађанских закона.

Због тога дакле, што су римљани били трпељиви према вероисповедима и равнодушни према истини, сливала се и мешала у Риму сва разна јазичка богопоштовања, позаимљујући иедно од другог, обреде, поимове, називе богова. Но један од подчињених Риму народ стајао је удаљен, чувајући строго своје богопоштовање од утицаја тужних обреда, и није сакривао своје презрено према јазичком многобоштву. То су били људи, којих је било много у Риму. Они су презирала и мрзли на своје владаоце јазичнике и строго су се држали установе Моисеовог закона, која им је забрањивањем имати близак сношења са незнабожцима. С тога је њихов закон био мало познат римљанима. Јазичници нису могли сазнати, каквом се Богу клане људи, и јер нису налазили у њиховим молитвени домовима никакве слике божанствене; и били су доста склоњени да их држе за безбожнике. Суров изглед људи, њихово строго тужење у јазичким обредима, све ово давало је неку сумњу римском правитељству, те је строго мотрило на њих, као на незадовољне и немирне грађане. Јудеи су се заиста непрестано колебали, уздајући се на своју зависност, и очекујући с дана на дан долазак избавитеља; и већ су једанпут из тога узрок били изгнани и Рима, но по смрти императора Клаудија опет су се вратили. Римљани подозреваху на њи као на немирне грађане, но ипак нису их хонили због њиховог закона.
У том малом кругу људи једночо је вероватно проповедање науке Христове, — но кад и како, о томе се не зна извесно. У Дієаниама се напомиње, да су се тога великог дана педеретнице, кад је Дух свети сишао на учене, народилу у Јерусалиму Јудеа и из Рима по томе се може мислити, да су они први донели у Рим мио глас о васкрсењу Исуса Христа и о спасењу помоћу њега. У св. писму ни не налазимо, да је апостол Петар путовао у Рим; но најстарија историјска предања потврђују, да је он походио ту варош у 45.-ој години, и да је заједно с њим био ученик његов Марко, који је под његовим руковођењем написао у Риму своје јеванђеље. У то исто време допрла је света проповед и у друге италијанске вароши. Марко је проповедао у Венецију и у Аквилеј, богатој вароши близу људранског мора; Варнава у Милану; и вера се Христова распространила, не излазећи у почетку непријатељску пажњу људског правитељства.

И кад је Павле у 61-ој години дошао у Рим, као окриљен, на суд Кесару, обходили су се с њим доста благо: дозволили су му да живи у особитом дому, да иде куда хоће и да прима к себи кога хоће; само га је увек чувао ђе дан војник. Вероватно су Фест и Агрипа јавили у Рим, да нису нашли код њега кривицу, због које заслужује да се казни, и да је он окриљен само у спорним мишљењима, која се тичу људскога закона. То није могло бити важна кривица код римскога правитељства, каде није стало до људскога закона; па зато Павла нису ни држали строго. Он је од ерца проповедао слово божије; и његово двогодишње становање у Риму учинило је, те су се многи душевно спнали и просветили.

„Околности моје послужиле су на успех јеванђеља, писао је он филипенима, тако да су мои окови постали по-

*) Военом савету.
знати свима па и целој преторији *) и многа су браћа по Господу, орабрен моим оковима, одпочела слободније проповедати своово божије. Свето проповедање дошло је до самога кесарова дома.

Успех у светом делу беше за Павла велика радост. Осем тога он се тешко гледајући уза се другове своие: Луку, Јовану, Марку, Аристарху, Тимотеиа и друге, што су му с вољом помогали. Он је добио успокоиавајуће доказе љубави и добре воле од оних, који је он извео на пут истине. Филипсци и колосанци шиљали су му своје епископе *) Епифродита и Епифраса, да се извести о њему и да му по-руде помоћ; они су му свакоако укаживали своју љубав и благодарност. Павле није малаксао духом; он је ватрем суцем радио Господу, трудећи се са том светом радошћу, са том готовошћу, које удвојаваху силе и срства, посвећена Богу. Такво стање духа огледа се у посланицама, које је он у то време писао ефесенама, колосанима и филипсцима. У оковима, очекујући суда, Павле је непрестано благојарио Богу, што је обогатио верујуће обилатим богаством своје благодати; напомињу верујућима о високом звању у које су они позвани, поставши од туђинаца и дошљака саваседници Христу и своите Богу; моли их, да би живели достојно тога великога звања, да би се владали као чела светости, као чланови цркве, која је тело Христово. Имајмо на уму, да се сва настављења апостола тичу и свакога од нас.

Из Рима је Павле написао посланицу иевреима, у коме им обишањава смиса закону старозаветног у одношайу према Христу, и посланицу Филимону. Ова је посланица написана била из овога узрока:

Филимон, побожан Колосанин, имао је код себе роба, по имени Онисима, који је због неке своје кривици, одбе-гао од свога Господина и дошао у Рим, где му је, због велике вароши, лако било сакрити се од потере. Ту је по ми-

**) Фил. II 25. Кол. I. 17.
лости божиој, њему испало за руком, те ие саслушао проповед Павлову. Речи апостолове побудиле су у њему каиа-ње; он ие прешао у веру, примио ие крштење и стао ие служити Павла. Павле га ие заволео и желио ие задржати га сасвим при себи; но држао ие да нема права на ово без дозволења његовог господина. С тога он пошле Онисима натраг Филимону с писmom, у коме га моли да опости свом робу и да га прими као брата по Христу. Филимон тако учини; он ослободи свога роба, кои ие доцније био епископ и много ие пострадао за име Христово.

Св. Апостол Лука написао ие у Риму књигу: Диеианија апостолска. Јеванђеле написао ие он ранније, у Коринту.

Ми нигде не налазимо којим ие начином оправдао се Павле пред Кесаром. У то време Кесаром беше жестоки Нерон. Но вера Христова још није задавала страх ћицима. Нерон, вероватно, није држао за нужно обратити пажњу на спорна мишљења, тичућа се закона; с тога ие он и одпустио Павла. Господу се свидило да продужи још на неко време тако користан за цркву живот. Пошто се Павле ослободио окова, опет ие предузео далека странствовања ради проповедања слова божијега. Он изнова посети она места, где ие већ проповедао пређе у Криту постави за епископа ученика свога Тита, и пропутује по удаљеним пределима на Западу. Неки држе, да ие он походио Британску, Шпанију, и да ие проповедао по бреговима Дунава, где су живила славенска племена. О свима овим странствовањима иису сачувана подпуна известија; но сами стари писци *) наспомињу да ие апостол Павле распрострео проповед своју на Истоку и Западу. У то време написао ие он посланицу Титу и прву посланицу Тимотеију. Обе ове посланице садрже драгоцена настављења и указују на управу и стање цркве.

(Продужиће се.)

*) Међу њима св. Климент.

Сљедује додатак.
О уннін угарскіх Русцна.

(с русскот)

(Продуктъ.)

Пре годину дана овај ће владика добио императорску грамату у 1692. г. да се на основу њену свештеници што приминше унніу ослобођавају сељачких терета, данака, војних дужности а тако исто и синови свештенички отпуштају се од војних дужности и узимања у рекруте (новаке.) Рециу унніатскоме свештенству на основу горње грамате, дата су права и преимучства да се не могу премењивати и схизматицима, то ће рећи онима, који су православни. Поврх тога стоји забезно у грамати да унніати, светкују прознике по латинском каленару заједно с латинима. Узевши у призреже то, што ие после исклучења забезано да се светкуиу прозници по латинском каленару, које осим тога и није ступило у дело, сва добра, преимучства и права, која су обећана унніатима, забезана су већом коришћу и олакшицом рад унутра њихова положаја, па с тога лако можемо поимити што ие унні за Јосифа Камелиса морала већма успевати. Уз то кад се узме не уморна делатност ревниоца унніе, ви ћете се сложити у томе, да ие Јосиф де-Камелистекао себи боље заслуге у ширењу овога учења. Па и у самоме делу он ие путовао једнако по иенархии, сазивао свештенике на саборе, убедивао их о привидном превасходству унніе над православљем и описивао им обећане користи скопчане с унніом те ие тако мало по мало успео да обрати своју иенархии од православља и убеди ие да се повори папи. По сведочанству његових дневних записака, он ие на сабору, койи сазивао у Ћукачеву 1690. г. обратио на унніу више од 60, свештеника, у Зборову — 90, у Истанч — 40 на ие се старао да таким начином свуда рашири унніу у руском свештенству. У исто време не облеваше он да издевствуе по местима надлежног начелства нека добра (уступке) за народ, који ие пристао на унніу.
Тако је у неким местима помоћу светске власти одузело (отказао) десетак који је народ платио протестанским проповедницама. Осем Јосифа де-Камелиса особито се одликовао ревностно ширем једине, иеромонах (калуђер) Исание који је дошао с њиме заједно из Рима. С почетка је определио Јосиф Камелис Исанију приход, што беше у Дебрецину; после га постави за свога намесника међу власима и напослетку га за архимандрити за монастир у Биксару. Овај се Исаније рад ширема једине користио чак и војном силој, а особито кад је откривао дужност намесничку међу власима. Он провођаше сав свој век постојано у радњи да рашири једину. Оба ревностна побожника једине свршило свој живот. Исаније 1703. г. био је пону убијен у моноастиру злочинаком руком некога глаха Јован Шухаја. А Јосиф де-Камелис 1704. г. умре Пржакачевском моноастиру. Тело му је сахрањено у Пржакови, у тамошњој цркви миноритских монаха.

Владике што долазише после Јосифа де-Камелиса на мукачевску столицу, држаху се тврдо једине. У императорским и папским граматама они се називалу изрично владикама Русина и Влаха, који примише једину. Поврх тога папе потврђујући их у чину иепископском, прописуваху им у дужност да их рукополажу владике источне цркве, које бе љаху под едином.

На три године после смрти Јосифа де-Камелиса у 1707. г. постави император Јосиф за владику мукачевске столице Јосифа гадемарскога. Овај је откривао дужност иепископа намесника, који се дочешао царске милости јестога, што је у време револуције, под Ракоцием саставно од Русина особиту чету, и предводио је у битке против бунтовника, који се бораху за Ракоција. А император жељи да награди поданичку верност вођа свештеника, потруди се од свег срца те му издестише у папе римскога потврђење за владику мукачевске столице. Но овде се показао папа као не
умољив и непоколебив заштитник црквених правила. Он не хтеде потврдити Јосифа Гадамерскога за владику на основу тога, што је он као вођ окривио руке своје крвљу човечанском па с тога по правилима црквеним не може бити владика. Затим пошле папа у Угарску, у звању апостолног намесника некога странца мисионара, Поликарпа Филиповића, који је носио наслов владици Бодоненскога, ко- га опет некте император никако да прими. После смрти цара Јосифа, удовица његова а тако исто и наследник ње- гова престола, Карло по други пут тражише од папе, да пошле потрђење Јосифу Гадамерскоме за владику мукачев- скога. Али сва њихова усилавања и молбе остадоше на- празно. Ми не можемо да објаснимо себи како је могао папа толико се одуцирати молбама аустријских владаоца тада, кад су у средњем веку саме латинске владике сасвим бориле се и предводиле војску на бојном полју; тада кад саме папе држаше редовну војску и дрмайући владицу зе- маљских владаоца, поджигаху пламен војне међу народима, па слаше од своје стране читаве војске на бојно полје? Имајући у виду, да је унине била увек најглавнији предмет властолубивих тежња римских папа ми држимо да је та- данји папа бринући се о ширењу унине, претпоставио ту- ђинца мисионара ономе отачанственом сину, па га је за то и послао у Мукачево на іспархину — а сина из земље те нехте потврдити, који живиаше у нади. Он је то чинио с тога што му се врзоше по глави успеси, које је починио мисионер Јосиф Камелис у обраћању Русина и Влаха на унину.

Па како Јосиф Гадамерски не је могао да добије од папе потврђење, то је морао да се одрече од почасна на- слова јепископскога. Ово је он учинио 1715. г. пред митро- потитом граничним, који је опуномоћен у име овога факта као преставник његова величанства. Кад се он одрекао ово- га наслова јепископског, тада би наименован за мукачевско-
га владику Ђенадије Визанци, који је био дотле велико-ка-
ловски општински свештеник, и догод беше јепархија у
сиротињи, заступник јепископски. По садржају папских
буле, у којој се налази потврђење његово од цара учин
јепархијалнога владике, или на име у звање апостолскога
намесника, у були, коју је издао Климентије XI у 1716. г.
он је добио наслов за сеаставољског владике. Он се је
завладио у Галицији. Овај се владика одликовао многим
душењим својствима, која приличе архиепископу. На њему
се огледао особита љушка мирноћа, добродушност и вели-
ка смиреност. Он се је пре свега трудио да утеши Јосифа
Годермерскога, кога су надама обманули: Он ја постави
за архимандрита мукачевскога монастира и за свог ћене-
рална наместника; уступи му све имање што припадаше
моастиру и поврх тога треби део доходака, који се добиима
а од столице (што народ даје), а тако исто и део суд
ских приреза. За се је задржао владика једини доходак од
свите (бира), који примаше као архиєреји по делу и на после-
tku поделио је с њиме братски чак и сами стан свој. Кад
умре Јосиф Годермерски 1729. г. тад владику Ђенадије по
слошком договору калуђера буде избран за старешину или
архимандрита мукачевска монастира али с тим условом да
имање што припадаше монастиру буде сопственост мона
стирска а не јепископске столице. Ово као и сви предло-
жен ми услови примишће се од њега са свега ћрца. Ђена-
diјe једнако живиаше са калуђериима од кад се замантила, а
држао се строго устава монашког. Он је метуо први камен
у темељ монастирског цркви од камена, која је саграђена
у Марији — Повечкој; за његовог је доба у 1729. г. та
кође поправљен крашобродски монастир. Желеши да ола-
kша положај свештенству, које још једнако трпише угне-
tење, он се постарао да издествује у цара Карла потвр-
ђење права и добара, која је дао унитатском свештенству
цар Леополд. Из садржаја грамате, што је издао цар Ка-
рло 1721. г. види се да су унијатски свештеници, негледа
tијући на права и преимуњества обезбеђена Леподовом гра-
tом, опет били подвргавани селачким радатама (калуди-
ма) и различитим данцима; па на исти начин морање и
синове давати у новаке (рекурте.)
По смрти Венадиа Бизанція, који умре 1733. г. се-
dеше на јепископској столици мукачевске јепархије три вла-
dике: Симеун Олшавски, Гаврило Блашовски и Маноило
Олшавски. О првоме је само то забележено у летописима
da је 1734. г. у присуству посланика, што их је послало
жупанијско начелство, начином опис зграде и ћелија мука-
чевског манастира. Види се из описа да је у то време мука-
чевски манастир стајао у хрђавом положају, што је у њему
био у исто време и јепископски стан. Наследник Симеунов,
који се завладио у Галиципи, добио је први из државне
благаинице тисућу рајинских форината у виду потпоре рад
потраже свога стања. Он је желео да поправи благоустање
свещениству, те је с тога био на државном сабору и ста-
оље да на њему изради потпоре за бедни положај уни-
јатског свештеница. Кад се враћао језека сабора он се по-
боли на путу те умре 1742. г. у манастиру, који се налази
у Малом Врезну. Многу је бољим успехима увенчити и ши-
ром делатношћу означен био живовот Михаила Олшавскога
коме наденувше име Маноило у кадуђерству. Живећи у зва-
њу јепископскога заменика или џенералнога намесника, он
беше по други пут по смрти свога претходника назначе-
ван за владику мукачевског царском граматом од 1743. г.
Те га је што године потврдио у чину јепископском и папа
Климентије XIV. т. Ј. у први чин апостолскога намесника а
уз то му је дао још и наслов рускога владике. За њего
во доба у 1761. г. подигао је неки Софроније Сарабаиет по-
већу буну у народу сатмирске жупаније у нади да га отрг
не од умије и поврати ка православју Владика Маноило
лично опуномоћен од царице Марије Терезије, отишао је
тамо где су поникле смутње. Њему испадне за руком те умрри узбунене а поврати опет оне унини што отпали бежу од ње. Веседа му се одликује лепим наречњем и вештином риторичком, који је овом приликом изговорио свештенству на латинском језику. Ова побуна народна, беше последњи покушај да се пониште свеште са унином у јепархији мукачевској, иер је народ желео да пређе опет у православље. Од тада па до данас у колико нам је познато, не беше више покушаја да се избацт власт унине. — Врсни ревнилац унине Маноило Олшавски, коришћао се особитим милостима царице Марије Терезије. Осем оне тисуће рајских формата одређених и утврђених за његова предходника у виду потпоре рад издржања јелиопскске столице, — он примаше сваке године из државне благајнице потпору за јепархиска свештенство по 2.000 р. ф. придаваним из државне благајнице, а из особитог црквених фонда. Поврх тога Марија Терезија, у издатој грамати од 1751. г. Заповеди да се на рачун државних трошкова подигне у граду мукачеву каменит двор за овога владику. Вечити споменик честита усрђа овога владику би довршен у 1756. г. а то је грађене цркве Марије — Повчанске, коју је почео да гради у 1731. г. владида Ђенадије Бизанција. Усрђу овога владида ваља нам приписати и грађене цркве уз манастир светом великим Василију, која и сада постоји. Ово је цркви положио први камен у темељ владида Маноила 1749. г. као је свадба неводе што му метаху завидљивци у његову предузећу; тада је ревнилац славе божије успело да побуди и у других благочестивих људи саучешће у своме предузећу. (Продужиће скл.) 578

Неколико речи

Нашим свештенствима и учитилима.

Кад оно пре кратког времена издахом позив на другу књигу народних песама, и одрехти половину прихода од те
књиге на фонду свештениства, надао сам се да ће ме у томе помоћи сав наш читалац свет а нарочито наши свештеници и учители; одређени рок предплати прође а уписни-ка се врло мале број иави, поред свега тог што сам се по-старао да сваком свештенику и учителу позивница у руке дође; ево који су се досада са предплатом иавили:

Г.Г. Милан Савић намес. Аранђеловачки 12 кн.
" Љ. Бабовић свеш. у Коцељеви окр. Шабачк. 11 "
" Коста Протић намес. Обреновачки 14 "
" Јован Димитријевић писар среза Посав. Тамнав. 11 "
" Неша Никитовић кенлер из Шапца 7 "
" Павле Милетић свеш. из Јагодине 7 "
" Никола Павловић намес. Жуписки 5 "
" Петар Рашић из Батвине окр. Јагодинског 6 "
" Пантељеimon игуман м. св. Троицед 10 "
" Милан Николић из Јагодине 10 "
" Илија Рапачић парох Брлошки 3 "
" Госпићица Томантић Ђорђевић васпитателька 10 "
" Г-ђица Рахила Костић васпитатель у Неготини. 13 "
" Г-ђица Јелена Лонгиновић из Итебеа 1 "

Свега 147 кн.

А тај до сада пријављени број уписника не достиже да плати ни четврти део штампе за књигу; и почео ми са више страна иављаи, да ће узрок слабом одзвику тај, што позивнице на време нису сваком скупитељу у руке дошло — иа сам мислио, да би добро било продужити рок уписивању још за неко време.

Продужујемо дакле рок уписивању на књигу до конца месеца Октобра ове године, и позивљем учиво сваког бра-та Србина а нарочито наше свештенике и учитеље, да ме у овом делу помогну.

Имена уписника са новцима нека се шаљу или управ на мене или на књажару Валожићу; како ће кome згодниe. у Београду 1. Октобра 1869. године.

Благоје Стојадиновић,
ствен правник.
ПРИМЕДБА УРЕДНИШТВА.

Иош кад смо примли позив г. Стојадиновића на „Народне Песме“ и разаслали га уз овај лист, иош тада мишљамо, да ће тре- бало са неколико речи спровести речени позив.

Што тада не учињемо, мислимо да нам је дужност да то учи- нимо сада.

Нисмо намерили да фалимо књигу о којој и ње позивница уз наш лист разасла, тим више што то је садржај честа народна умотворина, која никакве фалс не треба; која могао само једну књи- гу Вукову прочитати, тај ће лако знати шта вреде наше народне песме, ко је, најпосле, могао добити прву књигу г. Стојадиновића, тај ће заиста похитати да и другу набави. Ми је као за корисну књигу сваком без разлике препоручујемо наилепше, тим више, што је од те књиге половини прихода одређена на корист нашег свештенничког фонда.

Наш преосвештени г. Митрополит Михаило, радујушћи се што ће таква вредна књига угледати света, и што ће од ње неки део доћи у помоћ свештенничком фонду — сам ће од г. Стојадиновића узео 800 комада позивника, наредивши своме секретару да их на- шем свештенству разашће.

Ми се надајмо да ће наше свештенство знати да ову прилику употреби на своју двојаку корист да добије лепу књigu а тиме и фонду своме узимањем те књиге припозноге.

_____

ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ.

Господин Јеремија Берчић аген т друштва пароборденског прило- жио је цркви В. Градишкој људ поиа са златним ширитом у вредности 2 1/4 дуката цесарска.

Г. Јован Абдулић приликом погреба умрлог му сина Влади- слава једно лице од добре стофе за фелон, у вредности 9 дуката цесарски. Приложеним на овом подарку свештенство цркве В. Градиште поред извршљене захваљности, пред публиком јавно им благодари.

Уредник.

ШТАМАРИЈА НИКОЛО СТЕФАНОВИЋА У БЕОГРАДУ.
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНИХ САДРЖАЛА.

издаје и уредује ректор богословије прота Никола Поповић.


Српска црква

(Од Канцела.)

Може бити да име „Канцел“ није познато многим читаоцима нашег листа, па зато смо ради да пре, него што изнесемо његов поглед на српску цркву и њену управу, прозборимо неколико речи о самом Канцелу.

Канцел је туриста и уметник, који је — како нам се чини — почео своју радњу као сарадник и путник липских илустрованих новина. Стално, или да јацните кажемо, стручно има стекао је он својим иетнографским и археолошким пословима и балканском полуострову. Што је појединце издавао у одломцима, оно је лане прикупило и обрађиво у целини, те је изашло лане у Латинцу у књизи под насловом „Србица“ исторично-іетнографске путничке штудије од 1859 — 1869-те године у прекрасном издању, са многим сликама. Критика словенска са свију страну (у „Србица“ 1868. у лето, у „Виликратка примјела, у раду југословенске академије VI. књ. и у „Виеснику Јевроц“ за новембар 1868. колико је нама познато) поздравила је ово дело сумњивим
одзивима. Признаван је писац труд и успех, али само до некле, не утолико мери, на колико је писац сигурно нисуначно, а што се тиче тежње и намере безумље је да не стоји на чисто. Немачко „Културтрегерство,“ на не само оно, него и аустријска тежња на Југ, врло непријативно вире из Каницева дела. Од других његових послова, које је све писао немачки, поменућемо „путовање у јужну Србију и северну Бугарску год. 1864,“ „бугарске одломке“ штампане и у српском преводу у „Даници“ идне године „прилозе за познавање старина српскога Дунава од Права до Беграда, „Ципцаре“ „Византијске споменике у Србији,“ који су изашли са Срписким обнађењем и у којима су заиста прекрасни нацрти религиозних грађевина старе српске државе. Само што не можемо прећутати како је име овом после дњем делу пометено. Грађевине су у Србији српске, а какво ћа стиља, византијског или каквога год иначе мислим, да се не може узети у вредности присвојенога придеа. Друге српске чланке Каницева, који се тичу ових земаља и који су мање или више вредни, не ћемо овде ни спомињати. И ово што ћемо насипе али, дано ње да докаже да је Каниц много радио о стварима југословенским, и да по овоме заслужује да се име његово с поштовањем спомене па и ако је у многим радовима својим, као римокатолик, често вукао на страну настава и у посединим предметима као човек хотимично или нехотише грешно. Дело његово о Српској цркви, које смо ми намерили саопштити читаоцима нашег листа на више је места врло характерно: у њему је уловљена црта и дух православља, али на више места дата превага наставу па и сама факта нисковеркана. Она је писано немачким језиком, али зато опет доступно многим кра јевима српским, пошем на оној страни наша браћа свеште ници скоро сви без разлике знају немачки. Па зато пуштајући га у преводу на српски ми ћемо га пропратити нашим примећама, те тако исправити поседине погрешке ученог
човека, а и онима, који су то дело читаји, помоћи, да пре- дмете, који су тако блиски ерпској цркви и ерпској цркве- ној управи, разуму у правом њиховом облику.

**Уредник.**

„Српска племена, (започиње Канич свој чланак) на илириском полуострову примише зарана веру хришћанску почетно од римских мисионара. (Конст. порф.) Доцине предузме по готову довршено дело грчки цар Василије са великим ревношћу. *) Исти апостоли и њихови последици који унеше међу Бугаре хришћанство с народном словен- ском службом (литургиом то су обој и у Србију увели.

*) У самом почетку види се да автор телги на страни римокатоличку. Јер није утврдено да су сва српска племена примијала веру Христову најпре од црногорских мисионара, а потом по готову довршило започето дело Василије. Да су римски мисионари проходили у нацир и Далмацизу и сав Или- рик крстењи овде оне поједине домове током подлежи никаквој сумњи; но Илирик заједно са овом по установима бисара припадаше Западној половини римске царевине. Но и ово што су они овде оне покретали копија дом или племе не имају особитог каквог значаја за римљане, пошто римска црква не беше њих рађеноена од цркве источне, те не по томе и хришћанство, које доношућу међу србе латини не беше ни у чему различито од хришћанства источног. Нову покретним србима јача- ли су, до душе, ипсископи, свештеници и ђакони из Рима и ерпска нова црква беше пала под владу архиепископа Светогорског, где у то време жи- вљаху потомци старих римљана преселиних у Далмацизу Диоклитијаном. Но сва ова вицна заузетост није дуго могла опстани ни доћети благода- тних последица по веру Христову међу Србима. Срби од виешћа ценни- ли су и дубоко поштовали свој језик и своју народност. Код ових нових учитеља својих, они не нашле ни једно од овога двога. Латини имали су свега обичаја, као што и седи имају, не само наметати се другоме за учитеља и руковођу, већ наметати му и свој језик и своје обичаје. На тако су они почели радити и са овима новообреченим србима. А ово и послужи за узорок те срби наскаоро оставише нове своје учитеље и нову своју веру на прирљишне изнова старе своје богове: Додона, Давора, Љела, и др. Обраћање Срба у хришћанство свршило се строго говорени онда, кад они заједно с хрватима оправише молбу цару Василију, те ам овај оправи учителе и проповеднике али не из Рима већ из Цариграда; но и ово не беше коначно већ почасно. Нотину довршење овог дела би видимо тек онда, кад дођеше словенски просветилни Бирко и Методие и кад српском народу донесоше словенски језик и словенску службу.
„Копне приморске земље уз Јадранско море, које беа-ху својим географским положајем у блиском, одношай са Италиом чуваху по готову само римску образованост (култу-ру). На скоро се започне раздор између последника исто-чне и римске цркве, који је поникао због забране словен-скога језика у цркви, што је на дalmatinским синодима у Сплету (925 и 1059) закључено. те су с тога много столећа непрецидни ратови вођени. (Фарлита.) „Матрополити, што их папе иедно за другим поставља-ше у години 1044 у Бару и 1121-ве у Дубровнику и по-други пут у Бару у 1179-тој години, не могаху стећи по- штовања у унутрашњости земље, која беше одана правосла-вљу источне цркве. Само у Хрватској, Славонији и Босни дејствоваху владике, што их из Рима постављаху на дије- цезе у Крехеву и Џакову, великим ревношћу за ширење римокатоличке вере. Још у то доба беаху метуте вероза- конске препреке између северозападних и осталих српских племена, које и до данас трају.
„Закључци Синода у пожуну (1309) којима се закра- ћује брак између римокатолика и православно источњака, и што их је прописивао Душанов законик, још жешће пома- гаху ови расцепљење. Као што је већ споменуто у одељку историјском Рим поред свега тога провођаше у српским земљама обичним упорством ово, што је навикао.
(Продужиће се.)

Примедба на писто патријархово.
(Спршетак.)

Шта још веле тих претераници сувремених идеиа? Веле: „иеанђеле осуђуе нашу слободу, нашу смелост сазнање чо- вечанског достојанства, а зактева да смо ћутљиви, смире- ни, кротки, уступчиви, да и оно што знамо кажемо да не- знамо.“ Но и ту се они, као и у многим другим изразима
йеванђелским збунући неразумевајући смисла и духа йеван-
ђелског. Јеванђеле не осуђује у човеку сазнање својега до-
стојанства, већ — охолост, која надмашито гледа на друге
а невиди своје сопствене недостатке; а смртне и кротост
оно хвали зато, што тек поред ових, т. ј. поред сазнања
своих погрешака и недостатака, може човек згодно и лако
doći до исправљења и могућег савршенства. С друге стране,
че смирене и кротост не само не сметају, већ напротив и
потпомажу човеку да стече опште уважење. Гордост једно-
га сударајући се с себичношћу другога производи узајамно
раздражење и љутњу, кад међутим смирене и кротост
јединога, доприноси да се успокои надутост и дрзост дру-
гога и да узбуди узајамно сачуванће. Унижавајући друге
надутопшћу и заносљивошћу својом охоли човек тим са-
мим чини то, да и они презиру њега; а напротив смрта-
вајући се пред другима човек као да их узвишава, па зато
и они у своје време потпомогнуће његово узвишење. Сла-
већи кротке и смирене људе Јеванђеле у исто време даје
нам поуку да ми без нужде и без разбора непуштамо наше
речи тек на ветар, већ да ће боље да јутимо онде где наше
речи не би повеле ни к чему доброме. И сам Спаситељ нам
јутао је више пута кад је видео да ће ћутањем учинити
више, на прилику на суду код Пилата, Ирода, првосвеште-
ника; али где је нужно било да говори, там он нисе ћутао,
већ говорио од ока у око. Међутим код нас се често до-
гађа, да ми говоримо онде, где би боље вио ћутати а напро-
тив јутимо онде, где би требало говорити; па по где-који
у оваквим случајима излете се у речи до тога, да покажу
од једном сву неотесаност и грубост своје нарави — при-
роде. Но нашто таква наглост, разметање? Ако хоће чо-
век да покаже своје наравству савршенство, ако хоће да
одкрије своју оданост земљи и отаџбини, да покаже своју
верност према благу општем, зар нема другог начина, до
трубити о својим заслугама а порицати туби те радове? Зар
не би се то могло свршити путем скромног, тихог размишљавања, узајамног братског обавештевања? Сет овај није ни-кад боо без добрих људи а није ни сада. Право и поштено срце неће се сакрити под спођом; права заслуга говориће сама за себе — и у бутиљу: људи ће ће приметити, оценити и изнети на видик. А ко сам труби о својим засlugama радовима, и разним средствима — често уком и буком— крчи себи пут ка вишем попришту: тај код озбиљних и солидних људи не може заслужити друго име до име ветрогоће. И његово благостање, његова срећа може бити само тек у дану. Јер то су они о којима Исус говори да они зидају кућу своју на песку: па како захучи олуја и стигне буйца, то однесе и њих и њихову грађу ....

Шта љош говори дух времени или поједини људи у садашњем времену? „Ми нећемо да знамо ни за какву религију: Нека верује у шта ко хоће; или љош боље: у којој се ко вери родно, тамо нека и остане. То захтева, веле они, равноправност људска, то захтева човешност.“ Но судити овако, нама се чини да ће то све једно што и одузимати разуму разумност. Одкуда произлази такво закључење, таква логика? Као да вера није ништа друго до некаква пошња, која само спољно покрива нашу наготу а на унутрашњост не дејствује ни наимање? И зар могу људи имајући различите вере имати нешто опште међу собом, које би метило ка једној општој мети, ка једној општој цељи? Зар нису вере до тога различне да једна другој против рече до крајности? Не бивали често да једна од њих нешто пре- поручује, а друга забрањује? Не говорили једна о Богу мира и љубави а друга — о Богу рата и војне? Не вели ли једна да је тајна супружества наисветнија веза коју Бог везује међу мужем и женом до гроба, а друга да је то обичан уговор међу мужем и женом, који може бити закључен по међу мужем и једном, двема па и целим чопором жена гледајући на то колико ће коме дубок љуб и у
колико му памет засеца, па и то ако хоће на годину, две, три, судећи по страсти и наклонасти своје грешне природе? И зар може бити све једно, кад наша вера говори о Христу као ваплоћеном Богочеловику и кад говоре рационалисте да је то ваплоћена идеа извеснога доба и времена одричући и сами историјски значај његов као лица? Кад би то било све једно ми онда не би да ли никаквога значаја религији, и за нас би било све у једном случају животи и међ кафрама, готентотима као и међ њевропејцима. Но историја и сувремена цивилизација не веле нам тако. Њен значи то, што је тако велика и грдна разлика у напредку и цивилизацији једног народа пред другим? Ми се нећемо преварити ако рекнemo: уска садржајном својом религија — уска и цивилизација. Апостоли ни су почивали с предустројством формалнога законодавства и државног уређења. За њих је добро било започети од неба и обавити свима људима да су једини по свом створу пред Богом, па од овог није тешко било створити онај други појам — појам јединакости и на земљи. Препородити треба индивидуме на се никад није био добростуђено ово препорођење неће наћи начин да се одкриве и у приватном и државном животу. А ово недају човеку подготвако све вере без разлике. Знаду то и они који другима таково што препорукују — знађу и виде да није све једно или слушао човек Равино, Имама, или хришћанство — православног Архијера; да није све једно или ишло ко у Синагогу, Јемииу, у цркву оргула или цркву православну где се хори славенска песма са славенским богослужењем. И кад би тако било да сваки верује у шта ко хоће или у ону веру у којој се родио: то зар не би значило, да ми са тим хоћемо да рекнemo: ко се родио у земљи незнабожачкој нек се клана Јупитеру Марсу, Венери; ко се родио у Мисиру нек обожава Крокодила Аписа; ко је рођен у финикији, нек приноси на жртву животињу па и децу своју Мокоху, Астарти;
kosu rodio u Šurskoj, iek se peše na čamčju i iek sla
via Muhameda, proroka nad proročima; komu i otacanestvo
Meksika, iek laovi lude kao diveljač sa oružjem u rukama
i iek ih daše u žrtvu svom idolu; ko je stanovnik
ostrova sredizemnog mora, iek se klaja parchetu dreveta,
kamenu i t. podobna? . . Da, ka ovakvom tujnom rezultatu
dovela bi nas nauka ili bože da rechemo kosmopolitka
suvremene ideja nekoliko lude nigledauij u na
to, što i oni znaju da ono, što je istinsko i pravo u
velopom svetu, da ono što nosi pechat bokanstenosti ovde,
nesme i ne mora biti drugočije ni u Americi ni u
sandviskim ostrovima, pa ni u kamatu. I posle ovog ovii lude
nestide se govoriti da su oni lude narodski i da svaki onaj
koji ne deli njihovo mishiene nije s njima, nije s narodom.
Koliko tek samo u poslednje vreme mi chüemo različnih
napada na „Pastiira“ samo zato što „Pastir“ nije
toboj na stranici narodne samo zato što nije s njima. No
interesno bi bilo znati, uki je taj narod, taj masa koja je
s njima? I mi smo u narodu i bash u sredini onog naroda
koj saštava iegro srpskog naroda; no mi nevidjemo sim-
patične narodje na njihove strani. Mi vide smo iednu zeb
ju, samo iedno strahovanje naseg naroda prema takvim
bogoodstupnijim težnjama njihovim. Iedno i i samoy u cemu
nash narod krvii patriarha i u cemu ga i mi ne opravdava
vamo, a to i e: što patriarhx nije imao one praktichnosti, one
gibkosti u karakteru svome, da podobno apostolu Pavlu
rekne: „ekmz bixh xca, da svako nkkia slas.“ Na njih
ie trebalo gledati kao na lude bolesnije, zaaranje iedom.
A ipada radje lekari kad imaju namjeru da izлечe bolesnike?
Poštaju i ustupaju mnogim željama njihovim a u stvari
predpisuju dijetu i lekarstva ona, koja teorija izvesne
bolesti zakteva....

R. II.
Историја хришћанске цркве.
(Продужење.)

XIII.

Смрт светог апостола Јакова.
(63-на година.)

Шта се међутим догађало у Јерусалиму? Ми смо ви-
dели, како су људи непријатељски гледали хришћане, и то
непријатељство растио је према распространавању вере Хри-
стове. Јудејма неиспадоше за руком зли умишљај против
Павла. Павле, захтевајући да иде на суд Кесару, спасао се
из руку непријатеља, који су покушавали да га убију. Кад
су људи видели, да су обманути у надању свом, окрену
су своју злобу на верујуће, који су се налазили у Јеру-
sалиму и стану их жестоко гонити. Они највише мржаху
на апостоле; но апостоли се нису дуго ни бавили у Јеру-
sалиму. Они су проповедали, походили удаљеније пределе, и
само су по некад, и то на врло кратко време, враћали се
у Јерусалим, да проведу ту празник, да се виде са верују-
ћима и да покажу један другом успех обштега, светог дела.
Света црква ће сачувала предање о чудном долазку апосто-
ла у Јерусалим на дан успења пречисте Диве Марије, —
кад су они били сведоци њене небеске славе.

Но у Јерусалиму је постојано живио свети апостол Ја-
kov, брат Господов. Он је био, као што већ знамо, епископ,
јерусалимске цркве, и свом праведним и строгим животом
задобио уважење и код оних људеа, који нису примиле веру.
Ми смо видели, да је он на сабору, бивши у 50-ој години
издавно мишлење, да обреди закона Моисејовог не обвезују
иазичнике, који примају Христову веру, он се сам као људе-
анин, строго испуњавао исте обреде па с тога је био у ве-
ликом почитању код народа. Народ је знао, да је он стро-
гог држао пост, непрестано се виђао у храму, где, кљечећи,
moli Бoga о опроштењу грехова народа. Сви су га звали
праведником и одрраном народа; њему једном било је дозвољено да у лази у свако време у онај део храма, где су првосветеници улазили само једанпут у години.

Свети апостол ватрено се и с вољом брину о распрострање вере Христове. Он је у 59-ој години писао посланицу растуреним хришћанима, што су од јудеја примили веру, у којој их склања к трпљењу и покорности усеред беда, к миру, кротости и узаимној љубави. Он их моли — да добрим делима последочавају своју веру у Христа, који је одкупио; јер је вера без дела мртва. Свети апостол Јаков, први је, по вишем душењу, саставио чин богослужења или литургију. Та се литургија и данас свршава у Јерусалиму на дан, у који се он спомиње.

Вера Христова јако се распростирала у Јерусалиму; шта више и неки од старешина примали су је. То је јако застрашило архиерее, фарисеје и књижнике. „Тим ће начином скоро и цео народ признати Исуса за Христа кога ми изчекујемо“ размишљаваху они; „нуждио је томе стати на пут. „На шта они после овог намилаше? Да моле самога Јакова, да он стане томе на пут; а ако не хтеде, да га убију. Настао је био празник Пасха, — време у које се обично стиче у Јерусалим многи народ. Књижници и фарисеји дођу сад к Јакову и кажу му: „молимо те, праведниче, изговори поучење народу. Он у заблуђењу свом признаје распетога Исуса за Христа; изведи га из тог заблуђења; он ће теби поверовати, јер је свима познато, да си ти свет и праведан. Стани на кров храма, да би те могли сви видети и чути, па их поучи.

Затим они изведу Јакова на кров храма, и скупивши око њега множину народа, повику: „праведниче сви су дужни теби веровати; кажи овом заблуђившем народу, како треба да мисли он о распетом Исусу."

Јаков громогласно одговори: „Што ми питате о Исусу сину човечанском, који је добровољно пострадао, и умро, и
био погребен, и васкрсао у трећи дан? Он данас седи на небу с десне стране Бога, и онет ће доћи на облацима не-
беским, да суди живима и мртвима.

Тад верујући, находећи се међу народом ускокну ра-
досно: „слава теби боже! осанна сину Давидову!“ Но фа-
рисеи и књижници, разљућени тиме, што су дали Јакову
прилику да проповеда о Христу, стану сад викати: „пра-
ведник незна шта говори“ і истраживши на кров, ђуше све-
тога апостола с кровом храма. Јаков павши с такве висине,
смртно се убије по приправи последње силе, клекне на
колена подигне руке к небу и гласно се замоли, говорећи:
„Господе Боже, опрости им! они незнайу шта раде! „Док
се он овако моли, неки од народа, подстремнути од фари-
сеиа, стану се бацати камењем на њега. Човек један, из
племена Рихава, викао је у одбрану светога страдаоца.
„Престаните, престаните! шта ви то радите! Праведник се моли
за вас, а ви га убијате!“ *) У то време, један сунтар уда-
ри Јакова тежким навојем (вратилом) и разби је му главу.
То је било, како неки држе у 63-ој или 64-ој години по
Христу.

Доцније уплаше се и сами непријатељи Јаковљеви збор
злочинства, што су учинили, убивши таквог праведног чове-
ка. Наскоро се отвори воина и јудеје постигне страшна
казн и онда многи од њих сматраху ту кару као заслуже-
ну за убиство праведника. Јосиф Флави, јудејски исто-
рик, који је описао страхоте воина, говорећи о њима, дода
и: „еве се то догодило збор смрти Јакова праведника, бра-

*) Неће нам сматрати да насипоменемо ове, шта се говори у Библији о Ри-
хавитима. Један правоат њихов, јегодан, прописивао је својим питањима
нека правила, као на пр. не нити вино, не имати добра и домова, но
живети под маторима. У време воина се. Навукодоносором заповедио је
Бог пророку Јеремија, да еколон Рихавите да навуше дата им правила; но
они нису на то пристали, већ су и даље чували свето правоатске пра-
виле. Тада господ, срамниши њихову послушност са непокорношћу на-
рода израилске, који ће често однаца од закона, благослови их и обе-
ћа, да ће се међу њима увек ваки човек угодан веку (Јеремија XXXV.)
та Исусовог, што се назива Христос. Јудеи га убише па и ако је он био свети човек.“

По смрти Јаковљевој, Јерусалимски хришћани изберу себе за епископа Симеона, сина Клеопиног, сродника, Господова. Јудеи су и даље жестоко гонили хришћане. Око тога истог времени пострадао је у Јерусалиму за веру св. апостол Матеј. Он се много и с волоћом трудио о распрострањеном слова божијег, проповедао је у јудеин, малој Азији и чак у Етиопији. Затим је дошао у Јерусалим и продужавао проповед о Христу. Првосвештенник Анах окривио га је у богохулству, и св. апостол изведен је био иза вароши и убијен камењем. *)

Но негледајући на све опасности, апостоли и даље распростираху свету науку. У раду њиховом испуњавале су се пророчке речи псалмопевца: кроз се земљу прође глас њихов, и кроз све крајеве света речи њихове. Слово божије, проничући у срца, просвећујући разум истинитом светлошћу свуда је приносило благе плодове, стварало у верујућима нов живот, уливало им доброчинства о којима незнађаше незнаобошћи свет. Но цео незнаобошћи свет устајао са свом снагом против те нове науке, која је одривала њихове по- роке и разврат. Ми ћемо доцније прегледати делања светих апостола пространите; а сад нам ваља вратити се у Рим, где је бушуло прво жестоко гонење на хришћане од незнаобошкаца.

(Продужиће се.)

O уніји угарских Русина.

(с руског)

(Продужиће се.)

А на име граф Франциско Кароли, као помоћник у ступио је место за зидање поменутога монастира, а на о- снову грамате од 1758. г. уставним законим поретком;

*) Спомен св. апостола Матеја свршава се 9. Августа. Ради веће обши- рности види: Избране животопис светих месеца Августа.
а уз то ђе потврдио монастиру и нека добра поред усту-
пљенога места. А како владика би принуђен да
грађење реченог монастира, због оскудице у средствима, а
doцниће му прекрати рад смрт то Бог посла другога (за-
меника) добротвора св. обитељи, који дрвриш одночето бо-
гуудно дело владичино. А то беше Димитрије Рац, родом
'

Русин, а син богатога трговца из Мукачева и ревноуси при-
врженик источне цркве. Ставши у војну службу, он брзо
обрати на се пажњу свога ђенераля Францишка Кароља,
који га ђе узео за свога ађутанта и да му чин поручика.
Пратећи свуда свога ђенерала, Димитрије Рац користио се
самаио, па ђе свуда са својим каспачком авизова свогу верност пре-
ма ђенералу. Кад ђе ђенералов коњ у (бици) боју са фран-
цузима убијеш, и ђенералов живот био у опасности, тад му
пјиртићи Димитрије Рац, понуди свога коња с кога ђе ве-
што одскочио па предложи графу да бежи те да се спас.
А граф тропут неограниченом верношћу, својаша ађутанта,
заповеди да узгаје коња те да се у исто време с њим спо-
сава. Пошто се сврши воїна и обојица се сретно дома вра-
те, благодаря граф не заборави да награди својега вернога
слугу. Он га постави и опуномоћи за управитеља свога
dобра па му поклони властелинство везенду. Па како ђе
отац Димитријев у време ракоцијеве буне, с једним трго-
вцем узајими благаинци 80,000 рајских форината, то ђе
граф Карољи издејствовао од управе да му се поврати та
сума. Те тако Димитрије Рац, расположући знатним брејем
новаца, прими се да дрврише грађење монастира Марине Пов-
чанске, који ђе отпочео да зида владика Маноило Оличевски.
Он ђе дао за ту ђе својих 14.000 рајских форината. Код
таквог великог пожртвовања, беше у брзо дрвршено дивно
здање монастирско на два боја а већ у 1753 г. станише се
у њему калуђери. Таи великодушни добротвор монастира,
Димитрије Рац, у ревноусом суделовању љепископа мана-
стира, у место старога монастира мукачевскога, који хтеде
да се сруши, а који је саградио Јосиф Камелис, разрушио га до темеља, подигао је својим трошком и трудом ново дивно здање на два боја које све досад крашнечку гору, и смешта у себи цвет калуђера, чина св. Василија великога, који се труде духовно у Угарској. Поред овога монастира налази се сакривиште, у коме се чувају остатци добротвора и основаоца његова Димитрија Раца, који умре у 72. години свога живота. У одличне заслуге владике Маноїла Ошпавскога ваља нам уврстити заузимање његово о утврђењу училишта у Мукачеву за изображење младежи, која (ххше) се спремаше за свештенички чин. Овај владике што се одликовао многостроком делатношћу умре у 1767. години. Тело му је сахрањено у монастиру Марије Повчанске — где је он за живота свога спремио угдну гробницу да остави своје смртне остатке. Он је за живота свога заводио пет униијачких владика: Гаврила Палковића за свидничкога владику — у Хрватској 1752 г; — 1753. г. у Марији — Повчанској, Петра Павла Арона за фогарашкога у Ердельу, — 1750 г. у Марији — Повчанској Мелетија Ковача за велико-варадскога у Угарској, такође у Повчанској Василија Божиковића за свидничкога и напослетку 1764. г. у Мукачеву Атанасија Редника за фогарашкога.

Трећи период унисе почиње се у време Јована Брадача наследника Маноїла Ошпавскога, који ми називљемо периодом торжанства унисе над православљем. У овом периоду не је била униса потресана никаквим покушајима рад повраћања народа у православље.

Прозревши карактер минулога периода, који смо горе нацртали, примећујемо да се у њему рад ширења унисе употребљава средства с целу, да се православни склоне више силом и обећањем користи и добара, него правим (мирним) путем и испуњењем обећања. Јер негледећи на то, што бегу обећања унисатском свештенству права и преимућ-
ства подиједнако као и латинском, владике и свештенство пошто примише унину, бише такође сасвим као и пре унине гвечени и притењивавани. Што-год је дато права унинатском свештенству, то је само на хартији. С тога су морале владике једнако захтевати да се испуне обећања, али у ствари не успеле ама ни у длаку. Мукачевска ћепархија у течају минулога периода, не је имала својих самосталних владика, понче је била потчињена латинском владици у Јерлави, већ само апостолских, т. ј. папских намесника, који носише почасни наслов владике. Свештенство се надражавало и после у унини као и пре ћедином добровољним приложима вернова стада и његовим узакоњеним даццама, а понакише земљородним производима. Свештенство не је привело ништа из државне благаинице до времена Маноила Ошавскога, који је за својо време израдио потпоре у новцу 2.000 р. форината. Али од свега беше најтеже за мукачевску ћепархију што је зависила од јерлавских владика, којих се до посета отрасла. Она се оснивала на заклукење сабора Латеранског IV. који је закључио да хришћани различити обреда, у оним местима где има латинских владика морају потпадати под њихову област, с додатком права да могу имати намесника свога обреда. Таким начином јерлавске владике утврдивши за се власт над мукачевским владикама, тражише од њих потпуну покорност, коју по некад одрицање мукачевске владике позиваоци се на старину своје ћепархије и самосталност њених владика. Тако већ владика Маноило Ошавски не хтела да признае власт јерлавског владике, него се је уклањао да му се закуне на покорност. Отуд је постала жестока препирка, међу двам владикама. Јерлавски владика Естерхазија старао се свакојако да одржи у покорности своје сгодище, мукачевске владике, па је тога ради позвао владику Маноила у Јерлаву 1747. г. с предлогом да се договарају како ће прекинути свађу међу руским и латинским свештенством. Естер-
хазнија сазове канонике из својега капитула (града) те упри-
сусту њихову свакоаким претњама принуди владику Ма-
ноила да му положи заклетву покорности, и ако је Маноило
протестовао против учињена насиља. Тај је владика Јерлав-
ски у 1748 г. под изговором тобож да нагледа латинске цр-
кве дошао у Мукачево, те се упутио ка руској саборној
цркви и захтевао да му се отвори: А кад се његовој на-
мери успротиви руско свештенство, а он ночу заповеди вои-
сци да доведе преда њ их знатнија лица између свештеника,
тражећи од њих заклетву покорности. Свештеници кад ви-
деше да их је опколила вои ска, па да би избегли зле по-
слетке, склоне се да даду заклетву покорности Јерлавскоме
владици. Ово унажено стање унијатскога свештенства по-
стане до послетка несносљиво, те је грозило опасошућу да
раскрсти с уніјом. многе општине у Ердељу, а после у
Угарској Сатмарске Жупанији, распаљивањем Софронија Са-
рабанта, затим велика општина дорошке у мукачкој јепа-
рхији, отпадну од уніје, гадећи се што им владици зависе
од латинских. Па зато пређу у православље, јер су знали
da тад неће зависити од латинских владика.

Поборници уніје кад се убедише самим делом, да не
 могу постићи своје целе јединим важним обећањима и пре-
ким мерама, реше се да учине неке уступке у корист уни-
јатског свештенства како би се успело у ширењу уніје.
Пред свега царица Марија Ћерезниа старава се, поред не-
уморнога суделовања владике Јован Брадача, да издесиву-
је у папе Климентија XIV. канонизацију мукачевској јепар-
хии, то ће рећи проглас њене независности од јерлавских
владика. Карло Јестерхазиа тадашњ владика Јерлавски, ста-
раше се да осујети намере царице која жаљаше да осло-
боди мукачевске владике од власти јерлавских, па ће с тога
своје искуство речитости употребио да запити своје ми-
шљење. Између остaloga он се трудио да убеди папу, како
и о основана молба мукачевских владика да се ослободе
Следује додатак.
зависности; он говораше да униатске владике рђаво сме-раиу, іер по огласу њихове независности од иерлавских вла-дика — они ће постати самостални сасвим као и правосла-вини. Иер вели Естерхазиа, униати се не могу никад кори-стити том слободом, која је православној цркви, где митро-полити не зависе један од другога — док униатске владике свакад морају зависити ма од кога — ако не од некога владике — а оно (зацело) непосредно од папе. Да ли не ђе Естерхазиа мислио, да сви они морају и од њега зависити, што од папе зависе? Види се да ђе он себе држао као дру-гога папу. Потоме говорећи о православној цркви, он ђе праведно приметио да су у њој вере слободе него ли у латинској у којој сваки вери духовни старешина, у одношану према мањем, држи се као папа — и тражи од мањега безусловну покорност. — Даље се тај Естерхазиа неће ни мало устезао да искаже у своме протесту против незави-сности мукачевске иепархије, да би веома ваљало кад би царица и саме православне (Schismaticos) потчинила надзору латинских владика, те би се тако могли лакше држати уни-вати у шкрицу. Граф Естерхазиа, у исто доба и латински владика, баш се овога пута ни мало не ђе обзирало на до-гматичку разлику, што дели источну цркву од римске, већ ђе имао на уму једино да одржи власт над киме — па било пошто по то. Прелазећи ћутом друге доказе што их ђе Естерхазиа наводио пали да га убеди, те да од каже обиа-вом независност мукачевске иепархије, као на пр: О ума-њењу доходака іерлавскога владике, о гажењу права, што му припадају по саборским закључцима; іош налазимо за умесно да приметимо, како ђе Естерхазиа претказивао, као пророк, да ће се мукачевска иепархија убраја повратити православљу или по његовим речима схизми, ако се огласи за независну од иерлавских владика, Незнамо да ли ће се збити скоро његово пророштво, али смо у томе убеђени, да ђе оно ужао узмуто памет противника православља. Ми
морамо веровати да је то прорицање Естерхазијино тако подејствовало на папу Климента ХШ, пошто је савршено одбољио мњење јерлавског власника, јер му је поручио да иде код царице те да је убеди како валиа свакоако одбити мољбу мукачевскога владика. Речити и лукави говорник и успео је доиста да увери царицу опасности која је у свези са ослобођењем мукачевске јеширхие, од власти јерлавских владика. Услед тога, царица граматом од 1768. год. заповеди мукачевском владици, да остане и унаред покоран јерлавскоме архиереиу, препоручујући му уз то обвезу, да лично оде у Јерлаву, рад номирења са онајшеним владиком и рад договора како би се прекратило закетуше сваште између њих. Владика мукачевски поведе са собом неколико одабраних свештеника своих, те стигне 15. Септембра 1769. г. у столицу латинскога владика. Кад су одсели угостионици, владика Јован Брадач, извести Естерхазију преко своих посланика о своме доласку, и замоли га да одреди време за конфенцију (седницу.) Естерхазија не одреди дан зи конференцију, већ пошље мукачевском владици свога архивара с поруком, да га позве на ужину и да му предложи стан у владичину двору. Владика Јован Брадач извинио се болешћу и постом (часни пост) па не хтеде да прими ни једне понуде јерлавскога владике, него препоручи архивару од своје стране, да благодари преосвећеноме на његовој ласковој наклоности према госту. Такође сутрадан не прими понуду од меснога владике да му на ручак дође; но после ручка Јован Брадач отиде са својим свештенивством у двор Естерхазијин да га походи. У подужем разговору о свакоаким предметима, на послетку заподене се реч и о питању независности мукачевске јеширхие и о правима њених владика. Па како је бранио јерлавски владика упорно своја права, остајући једнако на томе, да му Јован Брадач даде заклетву на покорност; то се они и расправе без измирења и решења, које се тицало њихових
узајамних одношаиа. Трежи дан по доласку своме у Јерлаву, лицем на Ускрс врати се кући својои по служби, мукачевски владика. Пошто је скупио приход у Шајов Петри (сент Петру?) што је у његови іепархији, он сазове и ње свештенике из околине, па на се договори с њима, буде једногласно одређено, да се пошле у Беч Андрія Бачинскі, који беше тад јакон дорошки с поруком: да деистује код царице за ослобођење мукачевске іепархии од притежавања іерлавскога владика. Убедивши се Марија Терезија, да другиће не може бити постојана мира међу іерлавским и мукачевским владикама, а тако исто и међу свештенством руским и латинским, догод се не огласи независност мукачевске іепархии од іерлавских владика, па се с тога опет заузме да деистује код папе Климента XIV о ослобођењу мукачевске іепархии. Папа саслуша молбу царице Марије Терезије, па сместа у 1771. год. огласи мукачевску іепархию за самосталну независну од іерлавских владика. Те тако Јован Брадач, у реду уніјатских мукачевских пастира, ослобођених од власти іерлавских владика, први је примно управу над самосталном іепархиом. — А почем је постао владика од мирског свештеника, то је се морао за- калуђерити пре рукоположења, његови се наследници све до сада производе за владике — ал без тога завета. Овај је трудолубиви и честити архипастир умро 1772. год. на годину дана пошто је добио царску грамату, да је постављен за іепархијалнога и самосталнога владiku.

За царовања Марије Терезије мораше се многи срби иселити из Аустрије у Русију због гонења православне вере. Тад је она употребила у одношаиу према уніјатима врло благе мере, и бајаги таке што им годе. Имајући на уму утврдјење и распрострањење уніе, она одликова многим почастима и обасица царским милостима Андрію Бачинскога, наследника Јована Брадача. И само његово рукоположење за владику мукачевску іепархије беше означено бле-
ском необичне светковине. То се збило 1773. год. у бечкој царској капели у присуству царичином и светлих чланова царскога дома. Ово је посвећење свршно крзински унијатски владика Василије Божиковић, у друштву с великим варадским унијатским владиком Мелетијем Ковачем, помоћу многих других свештеника, који присуствоваше од стране иепархијалнога свештенства. Овом је приликом обдарила царица новога владику богатим и лепим светитељским одејдама, са свим утврдима за иепископску капелу. Али опет ни чим немогаше она придобити за се толико мукачевске унијатске владике, као назначењем обећане потпоре (плате) — што се даваше из државне благаинице. Мукачевске владике примивши унциу, без сумње ражунаху иззадавна на то, да се они са свештениством унијатским на основу царске грамате, коју је накао Још Леополд у 1692. год. могу подиједнако користити свима правима, доброма и преимућествима, која вреде за латинске владике и свештенство. Али се они преварише листом у својим ражунима. До Маноила Олшавскога, кад је за његова доба одређена плата, коју поменуемо, ни владике ни свештеници не примаше ништа из државне благаинице. До Јована Брадача поећала је иепархија под иаром иердатских владика, а до Андреје Бачинскога, владике не имаше задоста ужитка. Од времена цара Леополда, па до данас, и кроз теча два века, унијатско свештенство све још једнако живи у нади, да ће му се (остварити) испунити сва обећана права. А ми смо уверени, да их неће добити све дотле, докле се не прелише заједно с народом у туђу нарадност. Донде ће обећана права и преимућства, унијатском свештениству, служити вазда као мацац, рад обраћања и њега и народа његова у латинззам. А у случају наимања противлења, одма ће се наћ подозрвати да ће у схизми (православљу) и принуђавати се да се одрече обреда источне цркве и своје народности; без тога неће оно добити тих права, која су му тако свечано и мно-
го пута обећана била. Узевши под своје окриље мукачевске владике униијске, Мария Терезија, без сумње имаде на уму да продужи падежни пут ка достижењу цељи, што иде с унином. И у самом делу она је радила наивећима на утврђењу уније, јер је употребила средства непостена да угуши у човеку узвишену чувствиво и да угаси у њему дух храбрости, рад заштите својих светих права. Унијатски народ и свештенство видећи где им архијерата иза, и ако слабачким одблеском славе што окружује латинске владике опет нађе за добро и нужно да се подрже туђем упливу и да измени обичај своје под утицајем живота латинске цркве. Па како су унини у одношану према латинима састављали мањину, то морају непремено у узајамним одношним у свему да уступају латинима. Таким је начином ослабила у народу љубав према рођеној цркви; увукла се разлика у обреду, охладнела љубав ка народности, непреметно се поткраде у црквенском уставу промене, уништени се многи смерни обичаји, ушао у народ дух тврдоће и туђења, уселила се у ње малодушност и овлада њиме страх, речни — народ је потиснуо (изгубио) самосталност а подвргао се туђем старању и начинио се машином. Од времена Андреје Бачинскога унини почне брзим корацима напредовати ка навршењу својих планова, који икадаше цељ да означају латинизам па средством њега да унините народност. Ми се ни мало нећемо огрешити, кад кажемо да је наивећа поимла Мария Терезија згодна средства ка достижењу уније — већма и боље од свих њених предходника. ... 605.

Из Кијева 30-т. Септембра.

(Припослато од једног Србија питомца Кијевске дух. акад.)
Постиовани Уреднице.

Ево же са неколико речи да вам еапишем што ма и укратко за нашег високодостојног Господина Митрополита Михаила. Не могу
вам опредељено казати кога је дана он стига у одесу, тако толико
знам да је архиепископ Одески Димитрије донео ако виест Митро-
pолиту Кијевском, да је наш Господин Митрополит у одесу стио,
pуштио за Кијев. Ми смо ово чули још 25 Септембра, и с тога вза-
шни смо на обалу Днепра причекати га. Овога дана Господин не
дође, него сутра дан 26. у вече око 1/4 деветог сахата. На обали
dочекао га хвилов или боље рећи батар са запрегом а на самом
месту од паробрада поздравио га је архимандрит лаврски Варлаам
са једним архимандритом добродошлицом. И ми овде учећи
се некадесмо срећу видети нашег преосвећеног Архиепископа, поздра-
вити га са добродошлицом и пољубити му свету десницу. Господин
Митрополит здрав је а тако и његова свица.

Да пређем сад све церемоније о празновању јубилеја па да се
задржим на личности самог нашег преосвећеног Господина.

Господин Митрополит наш својим присуством овде побудио
и веома љубопитство и хвалу. У цркви и ван ње највећим инте-
ресовала се публика разговором о њему, његовом служењу и по-
здраву Кијевској академији, који је изговорио у сали академ. Но
и од стране академије прва је почас нашем Господину указана.
Пред сабраним публиком у сали професор Малешевски говорио о
историји академије за прошли 50. години, (више од два сахата) и
набраиајући знаменити личности што се за то време учини, обра-
тно се нашем Господину са овим речима: "за ово пред њега би-
се и најдрагоценијег украса академије наше у лицу преосве-
щенног Митрополита Михаила Србије," затим говорио у хвалу његову више од по сахата, реко је: "Диела његова
за православну цркву и српског народа слободу, целој су Европи
позната." После овога накадесмо срећу чути и нашег Господина,
где у хвалу Кијевске академије, Руса, владаоца и правитељства
изговори по свом красоречију изгравити беседу. За сво време док
је господин говорио народ је стогао на погама. Више о томе писаћу
други пут.

Као што сам чуо, Господин у цдући Понедељник 6. Октобра
поеази одавде за Москву и Петроград. Пролеће недеље гостила је
академија све архиероје, иаче — професори академ. а данас гости
Митрополит Кијевски. Данас Господин служи литургију у Лаври као
на дан Михаила, руског светитеља а свог именника. Пред литурги-
јом поздравиште га сви архиерен са именданом. Сутра ће гозба
у монастиру Голосиеву, а прекнеутра — у Муравиова генерала.
ЧЕТЕРЕЖ.

Говоре неки, да наш народ ни е победен, да ретко посећава своје храмове и да се слабо заузима за улепшавање ових богомоља. Познавају га изближе, ми и ако можемо са осталима рећи, да наш народ не нати тако много на богомољу, али никад није у стању ни помислити а то ли рећи, да он не храни у грудима својим дубоко чуство религиозности и да је готов у свако доба одазвати се по могућности својој са свима могућим приложима на улепшавање и подизање свете богомоље своје — цркве. Треба му само воле умети казати ову потребу његову и разложити ону дивоту, ону милину, коју осећа и сваки путник а то ли становник овог или оног места у коме се узвишава и блиста цигана богомоља и на њој часни крст — символ победе хришћанског супостатима, другим речима: треба да има једног само више или мање свеснијег и зрелијег поглавара, који би му у том, као и у свачем другом што је истинско добро и прекрасно предњачио, па цећ никад промаше на бити неће. Примера ту имамо на сваком кораку, а ево један, који се деши ово дана у окр. Пожаревачком код Четережке цркве, а лицем на малу Геопођу. Ту беше слава црквенска. Народ се беше стекао од све околнине — тако да изгледаше као какав нашар. Г. Павле Радивојевић свештенник и тутор Стеван, тек што споменуше у софи људма, да је време споменути наш стари обичај и пољубити свету икону, кад на једанпут осуше се са сви страна прилизи. Ми неможемо да се уздрживи, да те наше благочастиве приложнике непоменемо по имеци. Тако на прилику приложили су: Јанићни Гавриловић српски печалник 1. дукат. т. Јован Стоичевић I. писар српски 1. дукат г. Младен Тодоровић првак. ерес. 20 гр. Савка девојчица Косе Митровића писара из Полање 1. дукат Милосав Стевановић трг. из Бошњака 1. дукат Михаило Гвоздић из Добрња 1. дукат Петар Милич пресед. суда кушиљевачког 1. дукат Михаило Максимовић из Кушнијев 40 гр. Јеврем Станчевљевић из Забрђа 1. дукат Димитрије Миљковић из Тринова 1. дуката Милан Милицевић пресед. суда жабарског 40 гр. Марко Илић пресед. из Прве 1. Милорад Миленковић пресед. суда сивићког 20 гр. Стошка Буковац из Сивицике 20 гр. Вучко Стоичек из Брзо-ода 24 гр. Милан Костац из Свилајница 24 гр. а после тога, који цванци, који 2 који 3. и т. д. што су дали, добивено је тога дана 21. д. ц.

По овоме и г. Павле Радивојевић свеш. и старешина ове цркве по слави направи здравицу његовој светлости, г. митрополиту,
српској војсци и приложницима; здравица ова потресла је многе и оставила дивну успомену у мислима и срцима побожних хришћана, који праштајући се међу собом и растајући се од ове гобле молаху Бого, да се ако не боље а она онако лепо и до године састану код храма и принесу на олтар своје богомоље своју оскудну аспирицу.

П. Д. Протич.
писар опш. Ракији.

ОГЛАСИ.

Герасти Ђакон монастира Благовештења рукоположен је за Јером. 13 јуна ове год.
Симон Ђакон м. Раче рукоположен је за Јером. 10 августа ове год. Коаста Станислав учитељ Бреонички 10 августа за Ђакона а 14 септембра исте године за свештеника и постављен је на порохну Врдњичку.
Гаврило Поповић свршавши ове године богословију рукоположен је 26 окт. м. за Ђакона а 27 истог месеца за свештеника и одређен на удову порохну при моисејској цркви у окр. Рудничком.
Милан Марковић свештеник урдњички у срети Караоначковој а почасни члан конзисторије ужичке постављен је за дејствителног члана исте конзисторије 8-т. окт. месеца.

НЕКРОЛОГ.

Свеш. и члан конз. епар. ужичке Благоје Ђорђевић престав. у вечн. 31. августа ове године.
Петар Вујовић син и капелан протоиреја Караоначковог 12. септембра ове год. на велику жалост родитеља у 24. год. свог живота преставио се у вечност.

УПИСНИЦИМА „ПАСТРА.“

Како смо на иззнаку године, како и нама ваљда одговарати својим кредиторима за различне радове око „Пастра“ то и последњи пут молимо наше предузеће да нам и вересну и нову предпулату на последње тромесечје што скорије послати благоназво. Ако се не могу са овим непосредно на нас адресирати, нека изводе опратити новце сваки по окружнију протоиреји или намеснику а у Крагујевцу на свештеника М. Бариактовића, којима смо ми ово дана писали и братењи их молили да нам у том буду на руци.

Уредник. „Пастар.“

КЊИГА.

„Чини благословеница и пр“ већ је готова са штампом и дата је на повез. До 7 дана би ће готова и с повезом. Ко ће ту книгу наручио а није повеће оправио, нека ускори с предплатом, па ће му се књига једна оправи.

Уред.

ШТАМПАРИЈА НИКОЛЕ СТЕФАНОВИЋА У БЕОГРАДУ.
"Политички узроци немоћности попустити српском владаоцу Михаилу, да дође на савет у Дубровник по примеру свога сувременника хрватског краља Заонимира, и да се тури под окриље столице (нације). Па и ако је већма волео источну образованост онет је измоло и задржао још од Григорија VII. свете знаке, и иедну заставу; ову заставу носаше и он и његови наследници у свакој свечаној прилици. *) Па и Стефан првовечани доби своју круну из Рима

*) Кад се човек пренесе мислео ка ондашњем духу и времену и разгледа како снажно стајаху папе ондашњега доба и као првосвештици и као владаоци, — онда неће замерити ни Михаилу, што је та неке свештене знакове па и иедну заставу приво од Папе и носио у разним приликама. Но да их је он измоло од папе — ми ти неверујемо. На против папа је сам захтевао сближена с Михаилом, па зато му је и понудио те знакове, као доказ особитог врема њему располођена. Но реки ћете: "зашто их није Михаило одбио?" Да, у ово време кад сви владаоци, стое под напухом папином, кад и сам Хенрик IV-ти иде на поклонење папи и љуби његову налучу — лепа би парада била да се и нашао иедан владаоц који не само не би желео бар политичког сближена с папом, већ шта више и одбацио пружене му папом знаке благоволења.

**
1222 године. *) Овако већом чешћу изазвана колебања међу Римом и Цариградом због политичких тренутака, и пак несметаху српским владаоцима да се у сушности држе православне цркве. Она им бејаше и остале истинске. Тако цар Душан забрани својим људима да не иду на службу папина посланика Петра Пакта, који борављаше у његову двору и рече, даће их ослепити ако отиду. Три стотине немачких војника, који служише у најамничкој чети у цару, преступе у пркос цареву заповест. Кад их с тога изведу пред цара на одговор, одговорише они да би ваздало више служити Богу по људима. Цара иако изненади овај одговор. Кад Душан покори својој власти Босну, бејању римски свећеници отуд от православних изнагнати (1350,) а католике приморају да се изнова крсте по православну обреду, а и манга друга невина акта упропасте. Због истискивавања православне вере а увођења римске у конављу помоћу дубро- вачке републике, Стеван Деспот зароби све трговце католике, а њихова добра одузе и унесе у земљу. На молбе једног дубровачког посланика (депутације) и откупа од 30.000 дуката, повуче он опет употребљене строгост на траг (Павл. Ј. Шаф.) Напослетку кад српско друштво пливаше у крви азијатских освојача, тада Рим употреби с нова покушаје на обраћање у веру српску земљу а то користећи се њеним несрећним, политичким незгодама.

Србима се обећаваше помоћ од стране католичких владалаца али под условом ако пређу у недра римске

*) Да, доби круну и за невољу. Шта је знао чинити, кад у свету беше завладала таква мисао, да је онај само достојан за владаоца, кога папа призна и крушише? У онај своја размирици кад српска држава беше са њих стаза окружене непријатељима, кад и сам Вук, брат Стефанов, на- клојен беше марадима и шуроваше с випом на рачун разних злонаме рених подузета против брата свога Стефана, шта је знао Стефан чинити, до прими круну из Рима? Но ако се тад жорао венчац, зато ли видимо да се он те нете године и развенчава и прима право венчање на владу од брата свога светог Саве, како се онај у Србију вратио као први архиепископ и просветитељ српски... у.
цркве. Сви покушаји маџарски, да посљедња деспота српски Бранковић преврне вером, остале и опет направио. Као год што ке Немања, који се од гаин у колевци српска краљевска двор, тако исто остале и оваи веран православној вери. У уводу могу дела, историја вештине „српски и византијски споменици" ваљаше мени да овим речима карактеришем положај српскога народа код византије и Рима: „Кад српска племена у једанадесетом веку, у пределима међу Савом, Дунавом и иадранским морем нову државу подигне, откривао се источни цркви и византији одакле примише хришћанство. — Осланајући се политички на западну државу, у којој налажаху боль потпору против тежња византијских цара да их не присаједине (својои држави,) а с друге стране држаху се тврдо и постојано грчкога опреда, и величанственост пуне сказака о светој гори с њеним монастирима, веше за њих то исто што западу Рим."*

„Но упреде с чечком српским поглавара да се користе згодном потпором римском као корисним средством против ширења византијске моћи, ишла је у исто време и жела, да се српска црква колико се више може народски и независно од цариградске патријаршије образује. Већ у пролеће 1221 г. доби св. Сава на сабору у Ници од цара Тодора ласкра и патријарха Ђермана с најбољим условима основу независна архиепископства, коме се сви митрополити и епископи српских земаља покоравати морању. Ове минуле уступке византијске не задовољавању већ више оснажене српске Владаоце. Стеван Душан, који узвише српску државу до наврх моћи њене и који први прими наслов цара, он беше и основалац независне српске народне патријаршије којој беше столица у Пећи (ипеку) а данашњој старој Србији.

„На сабору у Серезу (1352,) на који је сазвао Душан своје на колево српско и бугарско свештенство да осуди све јеретичке умишљаје који донираху чак до свете горе, и који
изазваше велику огорченост и неслогу међу словенским и грчким свештеницем. (Gass) На том сабору реши се да српска црква независи у напред од цариградске патрииаршије; Митрополит Јанђвије II, који је доцније Душана кренио као царском крном, *) постаде првим српским патрииархом. Но то није остало само на томе, него се закључи да се изагна свог грчко свештенство из земље. Са ових поступака, бацаме партииарх салиа проклесто на Душана и српско свештение. Али се Душан не надао оваквом (колачу) чуду. Тад бацаше још од великог значаја код православних уплив цариградског духовенства.

"Уззам опреми српски цар посланство у Цариград те да се збаци проклесто, што беаше на земљи и да се за њ измоли топли патрииаршески благослов. Да се скине проклесто тражаше се од Душана да се одрече царска наслови и да поврати земље, што их је доцније од Цариграда отео. Али пошто охоли цар нехте ни да чује за ове захтеве, тишташе проклесто и у напред земљу, којој грозаху у то доба и турци нападом. Што је несрећа сналазила Душанове наследнике, то је народ још већма веровао, да је томе узрок анатема коју баци на њих патриар"... (Продужава се.)

---

Моралне поуке.

Материјална љубав.

Еда зевадета жена отрча скоб, јева непомиловати исчаада чрека скобац.

(Пе. пропр. 49, 14.)

Између свију природних осећања, и привезаности људско, нема осећања, које би тако дубоко било усађено у

*) Неће бити доцније, већ ранње. У колико ми памтимо историју Душана се крунио 1345-те године. У.
душу човекову, које би тако потпуно и савршено обузимало собом, које би тако било живо и снажно, трајашно и постојано, које би с таким самопожртвовањем изливало се на свој предмет, и напослетку, које би с таком тугом растајало се са њим у случају његовог губитка; — једном речи — нема у души човековој таквога осећања, као што је материјска љубав. Мати љуби своје дете — и љубав та истиче из такве дубљине њенога срца, до које не до стижу никакве друштвене измене од услова образовања простоће, младости и старости, богаства и сиротине, и исчупати је с кореном из срца матере неможе никаква земаљска сила; њу је могуће ослабити, али уништити никако, до год живи и куца срце у матеро. Мати љуби дете, и та љубав тако обухвата душу њену, да у њој немаиу места противоположна осећања према детету: мати љуби своје дете и тада, кад се љути на њега, љуби га и тада, кад га казни; љуби га, и тада кад га из узрока каквога отпушта и удаљава од срца свога. — Права мати, може само љубити своје дете, али не љубати и презирати га она неможе. Ево зашто и сам Господ између свију осећања и привезаности љуцких чувство материјске љубави узимаје да с њим успореди — у колико може успоредити — безграничну љубав своју к човеку и неисказану бригу свога промисла о њему: „Егда закледеш жена втроша скоб, еже непомиловати исказа чрека скоеогу? запитао је Господ устима пророка Исайте чеда сионаска, кад су у безумљу говорили: остатку насх Господ и Богз закле насх. Аще же и закледеш сих жена; но азз не закледе таке, глаголет Господ (Ис. 39, 14 — 15.) Зашто је Господ Бог улио у срце материно, тако живо, силно и непреодоливо чувство материјске љубави? Без сумње, пре свега зато, да би под упливом и одушевљењем тога чувства, мати лакше могла сносити тешко бреме, прве бриге и трудова за време детињства; да би пуно љубави материјско срце, трпљиво могло да издржи уздашаи
славости, сузе, немоћи и болести, плач и несхватање жеље детине; да би мати могла дубље усвајати и без роптанља испунавати, све тешке дужности какве јој позив налаже и улева осећање материнско. Шта није када да поднесе љубећа мати; и шта неће жртвовати, у току првих пет година свог детета, за које време, оно се јединствено налази под закриљем и старављем њеним? Осим обичних и сваки дана трудова, неговања, чувања, предосторожности, паштења даноноћно по дужности материнској, колико тешких муčних дана, колико непреслабих ноћи догоди се да мати неодвојено од колевке детине проведе, за време трајања нега и слабога детинства; а особито у време његове болести, која је на жалост, као нашљетством прародитељским и невино детинство наше тако богато? И све то она сноси без роптанља требливо и добродушно, непадајући под временом свога служења, слабости и немоћи детине. А каква благотворна сила, побуђује и снажи њену слабу природу у таквој служби? Шта одушевљава на таком пољу пожртво вања? Једина материнска љубав — без ове наше детинство било би лишено главне и суштинствене, предохранавајуће сило, која једини после Бога и анђела хранитеља — стражари и чува детински живот, који се од хиљаду узрока и хиљаду случајева у једној минути може утасити. — Но у томе се не састоји сво определене и труд материнске љубави. Нашта се позива она, кад се приближе крају бриге и трудови њени у делу животног васпитавања дететовог, кад се у њему почињу појављивати први почетци једног мишље ња и нравственог чувства? У таком узрасту детета немогу се применити никакви методи и никакве системе васпитавања: оно напредно и срећно у правилној равнотежи, млади сила душе и тела, ума и ћерца може се развивати само у крилу материнске љубави. Приметило се на људма, нарочито мушког пола, који израста и васпитају се, но не под управом материнске љубави; да бивају бар већом чести
сурови и срдити, по карактеру окрели и ладни у срцу. И тај важни недостатак није устању нахладити никаква систе ма васпитавања, никакво обилно образовање, никакви бистри дарови умни само ако је тај недостатак нашљедство детета и плод једностраног васпитања. За развијање ума и воље могу много принети: наука и искуство, но за развије срца мало може допринети и национална — свесно сачињена — система васпитања. У том одношају ништа не може заменити улива материнске љубави. Она дејствује на дете непрестано и у свему: она дејствује и у речима и у немом погледу материнском, и у детинским приповедима, и у дадињским песмицама и у милоању, и у каптиги, она дејствује и у детинским уроцима и забавама; ако се све то врши по увиђавности и духу материнске љубави, тада дете заиста предано са свим улива материнском на све мотри њеним очима, поиза и суди по њеним поимовима. Обгргено и дуже сагревано благотворним дисањем материнске љубави, чиме се може одживати и дете к њој, ако не осећањем, не љубављу и срцем? Прво почетни нравствени живот детета, црпи се из срца матерек тако исто као што се и тело његово рани из прве њених. И шта је важније у том одношају за живот и судбу детета ако не то чиме дипе само срце материнско, чим је захрањена сама материнска љубав њена. Духом љубави светске, или духом љубави божанствене — евангелске — духом сујете, или духом хришћанске побожности!....

Ево у чему се састоји свето назначење материнске љубави, којом је тако обилно снабдевено срце женско. Господ и саздање наш: њеном стању и надзору, њеној власти и уливу, препоручно је како први живот тела тако и први живот срца дететовог — ову претежнију страну духовног живота човековог. Као што су у првом одношају велики и драгоцен трудови матерински, тако су у последњем високе и свете обвезаности њене у делу васпитања деце.
Шта заслужуie после тога пред судом материнским то дете, коие изящавши из нежных брига материнские љубави, почене љои плакати на све њене трудове и самопрегорења, неблагодарност и увредама? Како тешко и несносно мора бити за срце материно, кад види неблагодарност и непокорност од стране питомца њене љубави, њених найнежних трудова и њени самопрегорливих брига!! Що іє више жртава самопрегорења пренела мати у делу васпитавања своє деце, тиме су већа права њена на враћање од стране деце тим іє справедливиња тужба, и силнин суд њен над непокорним и неблагодарним, тим іє већа заступање за материна права од стране суда -- и правда божиња. — „Слиши неко и кнiшни землe,“ узвикнуо је Господ, пред лицем неба и земљe, да би чула суштаства разума и неразума, ступајући у права отца и матере у одношаи у непокорним људима, говорећи језиком срца, кои њежно љуби чеда своја, а уцвељено њиховом непокорношћу — „Слиши неко и кнiшни землe, что Господъ козлагола: сыни родиња и козвисиња тиже Фекерощаса мене. Познаколк стажакишаго й, и ослъ йслы Господина сковегш, израиль же мене непознал, и ладe мои неразлкшал.„ По овоме зар нема права и уцвељено срце материно ванити к небу и земљи при суду божинем и суду људском на дечу непокорну и неблагодарну, која враћају матери за трудове огорчења, за љубав ладнокривост, за миловане увреду? И зар нiе као у награду, за трудове и самопрегорења материно љубави, у освети и неблагодарности непоштунуће деце Господ сисходећи ванишњем гласу, уцвељеног увредама материносога срца, уступи матери као и оцу тако рећи део својих права и управе давши срцу и вољи њенои могућу силу благослова и проклетства у уређењу времење њихове судбе и среће? Господ прослави отца на чадња и седа матерe уткери на сынња — учи премудри син Сирахов — Чтьи отца козкеселитса ш чадња и ка дёнь молињ скова услышань бёдёта. Просла—
кладай отца, доказствовати бъдет, и послушай Господа упокоитя матер свою. Ахломог и словомы чтуть отца того и матери да найдетъ ти благословениѥ отъ нихъ. Благословениѥ бо отче утверждаетъ домы чада, клатка же материа искореняетъ (доми чадъ) до освобожденья (премуд. Сирах 3, 1 — 10.)

Примери благослова и прокляста отчина, позната суть намъ изъ свящ. историѥ. Кому на примеръ nije позната судьба Хама коиĭ ие збогъ непокорности и дрскости, предъ оцемъ своимъ. Ноиемъ лишено се благослова, и навукао прокляство на себе и на сувременную судбу целогъ свогъ потомства? Но ево примера материинскаго прокляста, — примера, кога се и душа грози, при помислу, какву силу карауђет суда божиѥ, може свести плать материинскага срца раздраженогъ дрскощу деце и дишуђет гьевомъ отказивања и прокляста на ихъ:

У почетку 5. века у Бесариини кападокийскои живљаше удовица коа имађаше десеторо деце (7 синова и 3 ћери.) „Стариин брат нашъ“ пише єденъ одъ синова „нанесе матери нашелъ жестоку и неопростиму увреду, тако да іе се усудио и руку на њу дићи. Ми, почемъ тада јошт деца бејасмо сви равнодушни толико биа смо, да не реко смо за матер брату нашемъ ни речице, зашто онъ тако поступа са њомъ. Тада мати као досетљива жена узбутена силомъ тугомъ, науни сина за увреду прокляствомъ казнити. У то време, кадъ іе већ она съ намеромъ хтела измолнити гьев божи на поменутога, после петкова пошла „крещалномъ извору“ спретне іе у виду нашега деде неки — за кога мислити треба дае Демон — и запита іе куда иде. Пошто дозна ту ђаво одъ матери, да она иде да прокуне свога сина за причинену іои увреду, ђаволу іе тако мало было занести срце увређене жены, даиу іе доиста убедино да прокуне сву децу своєу. Мати наша ра спаљена тимъ змийскимъ саветомъ, падне предъ св. изворомъ завати воде изъ њега, и съ разбаришеномъ косомъ и дедимъ пр сима замоли Господа да имъ сви изгнаници отачанства бу
демо, и да лутајући по туђем свету, застрашајамо под људс-ки нашим примером. И за овом молитвом материјином, она и се сједовала сушта казњ божниа. Брат наш већи по узра-сту и преступу, на једанпут и поражен био „дртвањем удо-ва.“ Та казни у течају једне године постигла је све насе по поретку узаста од најстаријег до најмлађег. После ово-га сви ми немогући срамоту своју сносити, оставимо ота-частвени град и расејемо се по различим странама" 1) Страва-шан узорок за лакомислену децу, неблагодарну и дрску, која не поштују и не уважавају ни материјинску љубав ни материјинска права над њима. Тешко њима, ако они дрсним саобраћајем са материјом доведу и до тога, да слабо срце њено, немогне одојети искушењу гњева, и она се ускори-сти несрећним правом проклетства на њима!.... У осталом неће избегти караиђег суда божијег не покорна и дрска деца ни она, кад ослобођена од њих мати, и не изреће над њима речи проклетства: Где трпи и страда од деце мати, тамо се сам Бог заузима за права њена и казни накосну и пусто- шну децу; — више или мање, но свакојако гњев божи, јошт у овом животу постиже продразливу и непоштујућу децу. Тако преподобном Партенију приведу једанпут младића, кога је жестоко нечисти дух мучио, тако да је тешко било устрадалцу приметити разумног сазнавања. Св. Старац, који је чудесима и молитвама исцелео бдне, бацивши на мла-дића поглед, с негодовањем окрене се од њега. Родитељи његови наведући ногама светитеља сузним очима молили су га, да се сажали над њиховим сином, и да га осободи ве-лике заразе; но Партеније равнодушно одговори: „Син ваш није достојан исцелења, јер дух оваи. 2) дат му је за казњ што вас је здостављао. “ За риз нису ту речи св. писма: Злосло-

1) Тако описује дело, по захтев. блаж. Аугустина 1. од брдне поражене проклетством материјином. Види у скуп слова овога отца с. Ф. 320 на руски језик мож. чит. у воскр. четвртниу год. XIII. зр. 1. 2. 5.

2) Живот препод. Партенија 7. Фебруара.
Одговор на примерду

„Једну реч Пастиру“

(Запис „Србију“ број 119 и 120.)

Кад смо ту примерду „Пастиру“, коју написа непознати писац Д-ић, прочитали ми смо рекли: примердба доста добра, фактична; износи с једне стране неке недостатке „Пастира“ а с друге да је правца како да се ствар исправи, те да и себе и другим људима буде још од веће користи. Само да небеше оно једно, што показа опет нарав српску и што бац са тамњу сенку на целу ту примерду, а на име оно што вели г. Д-ић: „Уредник Пастирев поче разложак говор свој о доброј и хрђавој страни нашег свештениства, па се и он, чим постале Ректором семинарије, заворави продужити свој говор о томе.“ Та за име Бога људи, докле ће мо ми тако све једнако подметати овај или онај недостатак злој воћи и цивским тежњама писечвим а проценити из вида околности и немоћности од самог положаја једног или другог раденика, или просто немогућност самог предмета? Зар нећемо имати на уму, да заиста човек са узвишењем
положаја, може лако наћи на терету веће, многосложније, опширније, где он није у стању поред све своје добра воље, да изврши ка што треба ни оно, што му званичан положај места захтева, а како ли да привреди што друго, што ње споредно, и што ње он могао тачније радити, док се нала- зніо у дужности јакој, мањој, безбрижној? ....
Кад би писац тијех врста био овде где се сад ми на- ходимо, и почео служити ономе програму богословне, у коме се вели, "Ректор богословије једном тома што ње сам мора бити професором, заменује њој бољу."  
или одсуствујућег професора; он мотри над општеги- њем ученика (где их станује без мало три стотине); он рукује с новцем и подноси рачуне (а ручни су тројаки: наших благодареанаца, странаца и платућих добровољно.;) он чува своје име богословије и за то одговара и пр. и пр." — он заиста не би тако ни мислио ни писао. Но о том до- ста, а сад да се вратимо на праве примедбе г. Д-ића.
Г. Д-ић вели: 1. да смо ми много обећали програмом а мало исценили. 2. Да смо много започели а мало довршили. 
Тако и ње. Но ми нисмо ни градили програм на годину већ на годину. Што се није до сад извршило, то ће се извршити у напред. Што су многи чланци започињати а не довршени, то ње ово има своје обектиивне узroke а на име:
Што су чланци догматички прекинути, то ће узрок критика, која се јави њој некако у самом почетку нашем листа од г. Васиљевића, и која рече: "не би требало пу- штати у такав лист оне поуке догматичке љер ће то ствар одлучна и слабо што користи читаљачку публику; боље би било обратити пажњу на полемичке и историске чланке." А Васиљевић био је и остао за нас човек од науке и ми ни смо могли а да не примимо његову примедбу.
Што смо прекратили говор о доброј и хрћавој страни на- шег свештенства, и то није било узроком нашем ректорству, већ
су томе послужиле за узрок ове две околности: 1. Са свих стран на мало болице окруживше наше кнезевне долажаху нам писма од свештенника, у којима једногласно беше примедба да не идео оним правцем којим смо пошли разлахући добру и хрђа ву страну нашег свештенства. „Нећемо ми плату“ хороше се ка многим крајевам наше земље; „даите нам повеће па рохни и уредите да нам не пропада у народу оно, што заслужимо, па вам не тражимо боље плате.“ А 2., баш у оном исто време имадо смо међу нашом оностранском браћом свршен акт о томе, о чему смо ми били наумни говорити — акт систематичке плате свештенцима. Па шта виде смо отуда? Колико ми знамо пређашње стање тих наших српских свештенника и колико познајемо садашњи положај њихов са уређењом систематичком платом, ми видимо и чујемо од њих страшан протест и незадовољство. Има свештеника који по по године дана не примају ни краћаре од те плате, а има их који се сасвим и одричу од примања зато, што им је вољом општине та плато до тог умањена, да с њом ни су у стању подмiritи најпрече своје потребе. На зар смо после овог ми смели у пркос ђавној истини продужавати наше чланке „о доброј и хрђавој страни нашег свештенства“ у ономе правцу, у коме смо одпочели? Зар не би то значило презрети с једне стране глас већине наших свештенника, који према садашњем стању ствари неће плату систематичку, а с друге не користити се горким искуством наше браће оностранске, која на практици увидеше да тај начин помагања свештенству доприносе нешто горе нек што беше по староме? А осем того зар немамо живи пример пред очима бедно стање наших нижих чиновника ограничених на једну саму систематичку плату?... Да, ми радније пристадисмо да трпимо укор и прекор што те члан ке не довршимо, него да их довршимо у ономе правцу у коме смо и сами доцили предвидели стање пошледице и по народ и по свештенство ...
Покушано моралне поуке и животописе великих црквенских људи ми смо израдили у целини а тако и за оваи или онаи већи празник црквенске беседе. Истина да смо их гдје кад много доцније штампали но што су им били дани, за које су намењене; но црквенске беседе нису новости, па да важе само за онда кад се спремају: то су беседе извађене из живота и рада овог или оног светитеља; па као што су они вечни и непроменљиви идејали нашег наравственог живота, то и такве поуке важе не само онда већ и до године и после неколико година. Ако свештеник није могао да се користи њима односно за народ у овој години, он се може користити до године. Хиљаду и пет стотина година још отекло је од дана, од кад нам оста више своје делоп поуке велики учитељи васионски: Јован, Василије, Августин и други; но те поуке њихове и дан данашњи вреде онако исто као што су вредиле и онда. У цркви су вечне и непроменљиве истине.

Што су чланци „историски преглед српске цркве“ прекинути, то нек да одговор „млади литералц“ г. Никетић. До нас ту није кривице, јер по крај добровољне награде, коју смо му ми за тај труд давали, он је се још сам наплаћивао дохватаошим приличном сумциу од нашег скупштана г. Бариактаровича из Крагујевца.

Што се мало говорило о духовној књижевности, томе се није ни чудити. Лице, које се примило да о том говори, радило је до по године, па затим кад виде, да се мора радити безплатно, умолнц. У осталом да је дао Бог да имамо више духовних књига на српском језику лако би се могле споменути. Но шта ћемо кад смо у том енорамашни? …

Што „Пастир“ ништа не говори о састанку и радњи наше архиерејског сабора, то ми је узрок двојаки: 1. Што се наш сабор архиерејски не сазива изванредно, већ свакад у једно и исто време, које је сваком свештенику по-
знато; а 2. Што он никад ннн радњу своју предавао јавности осем што је по једина узакоњена саопштавао свештству преко надлежних протоіереја. Ове године која би ваида била говорити о том сабору, кад о радњи његовој не би смо могли прозборити ни једне? Осем да смо изашила с протестом, зашто радња сабора архиереиског није јавна? Но ово је сасвим друго питање за које ми неморамо давати одговора..

У осталом програм који нам у број 120. „Србије“ г. Д-ић написа и посавестова да од идуће 1870. године примимо и усвоимо — није ружан. И ми смо још прошло године покушавали док смо заједно с г. Зечевићем радили, е да ли се не би како могао „Настир“ издавати периодично у књижицама, па да поред осталог доноси и месецослов и прауила црквено за извесне дане и недеље Но кад смо узеши предрачун, да би за такво издање требало зактевати од уписника наимање по 4. талира годишње — онда смо своју намеру и осуестили иер знамо горким искуством, како тешко сакупљамо од предплатника и оволжко, колико смо сад одредили за „Настира“, а како би то ишло кад би се још двадестина грошова повисило!? Тек о том промислићемо се још који дан и до скоро изаћи с позивом и програмом за идућу 1870-ту годину.

О унин угарских Русија.

(Крштетак.)

Међутим ову примедбу — мићемо и стом опширно да да избројимо добробичества Марије Терезије — у корист унине.

Пошто је произведен Андреа Бачински за владику она је одмах одредила рад издражања љепископске столице 12,000 рајских форината. Па како новчана награда не беше безбедан рад издражања владике, она му за то поклони у
вредности ове суме непокретно добро у боршодској жупа
ници са називом абами или архимандрити и св. апостола
Петра и Павла од Тополце. Али и због овога задржала
цирица себи и својим наследницима право, да поста
вља владике мукачевске иезутије без избора њихова свеш-
tenства којим се правом користило свештенство, иош
кои-како и кад и се примило унису, до самог Јоване Брадаца,
a овога и царица поставида за владику без питања и избо
ра свештенничког. После тога дала је та царица Андрји
Бачинскоме и његовим наследницима за иезуитски двор и
саборну цркову дивно здање, што припадаше одличноме реду
иезуитском у Унгвару, а уза зграду још и цркву. За оправку
цркве и њено уређење за източне обреде, а тако исто и за
поправку иезуитске зграде у иезуитском двор беху додате
особите суме новаца из државне благаинице. Све се то ра
дило под надзором државних чиновника, и убрзо би све уре
дено за величанствене сместитке мукачевскога владике,
кои је отпред живео у мукачеву, у малом дворцу или мона
стерској ћелици. Кад се узме у призрење, да је царица осем
намештаја, дала још поврх тога владици (ciaoie) дивне ко
чије, сав прибор за трпезу и скупоцено црквено сасуђе;
onда нам је лако поимити, што је униса за владике Андрје
Бачинског и његових наследника морала да уроди корисним
плодовима једино за латинзам и његове приврженike, а да
оптети источну цркву и народни живот унисата. — Још је
требао потпуноме бlesenку, нове украшене иезуитскесе сто
лице, капито, или сабор (црквени) од Каноника. Па кад
ије царица издала решење рад утврђења поменутог капитола
иош за Јоване Брадаца, то је сад владици Андрји Бачинском
било нужно само постарати се да престави лица за капито
и да им издеситвује одређену плату. Обе и ове потребе
подмирила царица без устезања. Чим се потврде лица, што
их је владика преставио, одмах је 1777. године било све-
чано иницијализање (увођење у дужност) тих лица на
Следује додатак.
њихова означена каноничка места. После три године т. 1. 1780. г. пресели се и сам владика из Мукачева у Унгвар, заузме овде своју иелискоопсу столицу, а у тој је години и троносао своју саборну цркву. Андреју Бачинскога поставила је царица за владику — са свима почастима и правима, која уживаиу латинске владике, па с тога је он први од унинатских мукачевских владика добио место у седници и право гласања на државним саборима. Том се почасну користише и његови наследници. — Андреја Бачински беше син свештенщения, родио се 1731. г. у сеошу Беотатиња, унгварске жупаније, а умро је 1809 године. За време његова наследника и садањега мукачевског владике, који је проникнут духом православља, мукачевска и јепархија послужила својом големом величином ка уређењу нове јепархије и умножењу стада других двају и јепархија 1816. г. начини се и уреди од ње прву нову јепархију, која се броише 186. парохија; после неколико година, бише седине 74. парохије великовардској и јепархији, а 1856. г. бише придружено 94. парохије новој унинатској јепархији самошуиварској у Ерделу. Али од свих уређења Марије Терезије у корист уније, ништа неје припомагalo њеној цели тако, као подизање духовних семинарија, за васпитање свештенства. Она је запроведила да се отвори у Унгвару духовна семинарија за 40. питомца о државном издржавању, у Бечу за 48. питомца, који су били опредељени за унинатске јепархије — за сваку известан број. Тако је она положила темељ васпитању унинатског свештенства по латинској системи. До после та је значајан број питомца био смештен по латинским семинаријама у Трнави, Јерлави, Пешти и Бечу. Питомци, који свршише у продужају за четири, некад шест година течаи (курс) у тим семинаријама, не имаше прилике да виде богослужење по своме обреду и да слушају слатке звуке рођенога језика, па стога са са незнанства отуђиле од цркве и своје народности, и већма поштоваше туђ језик него ли *
своји рођени, а уза то примењивање уредбе божанствене слу-
жбе источне цркве, обреду латинскоме. Осим овога слабо
се поклањала пажња на васпитање свештенства удуху ис-
точне цркве и на изучавање рођенога језика и у домаћим
семинарцима, које беху уређене по латинском образу. С тога
ио нама сасвим природно, што ие у унинатском свештенству
преузело мањ туш елеменат над природним и над својсве-
твим развитком живота. Отуда се родила одвратност у унини-
атском свештенству према својој народности и произашло
незнање у свему што се тиче источне цркве. Не гледећи
на то, што су се у унгарској семинарци предавали бого-
словски предмети још за владиће Андрисе Бачинскога на
народном језику, онег се после за педесет година нерадња
на изучавању језика службеног и црквениског устава тако
увукла (занемарили) код свештенства, да су онег они што
сприше курс без свакога знања устава и обреда источне
цркве или код слабог њиховог старања сви добијали места
у парохијама.

С тога још и данас у многим местима сеоски ћаци
превосходе својим знањима парохијалне свештенске и слу-
жбе им као вођи у вршењу жртава божанствени, и то тима
свештенцима, који су образовани у латинштини или ма-
шарштини тако, да им нико несмеш одређи виши ступањ про-
свете и научности. С радошим узвиком предувереташе мно-
ги русини нову епоху, која зачинију после 1849. г. држећи
да ие дошло иначекивано доба народног живота, који ие њима
одузет вековским робством (тажењем;) да ие (ускрска) сва-
чуша благотворна зора народњег образовања, околошног тушим
елементима. Па шта би? Да ли се збише те ваде? Да ли
се испунише њихова очекивања? Да ли постигное жеље
(цељи) за своје труде? Ал баш ни учemu. Наде њихове про-
падаху у самоме зачетку; плодови њихове делатности тек
само толико уродиште, у колико бише погажени; поданичка
њихова верност назва се подозрива, духовне радње њихове
у корист народа бише оглашено за опасне, поборници народње просвете узети су под истрату, речицу, у место обећања аустријској рани, која изгледаше као и други народи у Аустрији, оснивајући се на свечано обећање равноправности свих народности, они наследише тужну судбу и невоље. Па како унија шаље особито обилате плодове својих победа у народним страдањима, то ми с потпуним правом и могућношћу рачунали да ће она дугим и трајашњим дејствима садашњих околности увенчати свечано успех. Стицаји различитих узрога, згодних рад досижења у цели унисе, као што се види, потпуно правдају наша посматрања. Унијатско свештенство као што горе приметио, приминути упутствено противно духу источне цркве, јако се може мало по мало сложити те спремати народ да прими латински обред. Нека мало крви богослужење источне цркве, нек скраћује литургију и нек се удаљује у служењу од требника по про- пису, — као што је то и досад понеким местима већ доста уведено (у употребљење) у практику. А наивећа прети опасност уништењу обреда источне цркве, отуд што се занемарује црквенски језик како ће се скоро да избацати тај језик из божињих храмова, онда већ нема нишега што би задржало унијате, те да не приме латински обред. Досад ће црквениски језик стајао у свези с народним, па је с тога био преграда велика да не уђу у цркву латински обреди. Али како сад црквениски а и народни језик занемарују свештености, то се по себи разуме, да престоје латинизму нове и повољне добрите. У овоме одношавају већ ие и досад латинство произвео само ужасан пустош међу Русинима. Не ћемо већ да говоримо о томе, што је сва аристокрација руска прецела одавно у латинизам, која беше у Угарској, али неможемо ћутом прећи то што и образованци грађани с малим изузетком чим добију државну службу или добију у додир с одличним људима, сместа се одреку своје вере и постaju последницима латинске цркве. Колико се гадимо
од упечатака, што их произведе у нама тако отпадништво, опет морамо да их у неколико извинимо кад узмемо у обзир јавна и тајна гонења над унијатима, јер да не таје од ког су рода, да се не издају за римокатолике, тад би били преврени и гонени од својих власти и не би нигда добили мesta у државним службама. Кад се уз то узме и несега унијатских пастира међу собом, која се подржава карактером саме унине, онда морамо доћи на основу наших сравњивања до закључења; да ће до посвета латинизми одржати копачну победу над унином.

Кад смо прегледали унину са свима њеним навалама и последицама, онда неможемо ни помислити да би се решио икои ватрени и прави родољуб да штите унину у садањем стану њеном. Она не ие ни имала никада цељи да деиствује за ћећиство цркава, као што се види из наших горњи навода и тврђева, него ие само под сенком ћећиства и способном што речити сплеткаша плела замке да уништа народе и да их лишит светих права народности и обреда источне цркве. Отуда излази она не сагласност у булама, што их даваше наше у погледу унине, а тако и са вла- далачким граматама, који ие товариш народима. Угарски се Русини могоше савршено уверити о овој истини. Негле- дећи на то, што ие тако обасипала Марин Терезија владику Андрију Бачинског милистима и одликама, и опет ћећиши- јално свештенство не ие добило за њене владе никакве боље поправке у своме материјалном стану. Свештенство све-досад сноси иарам унине уневољи и сиромаштву. Јер кад одбијемо државне порезе, прирезе и свакостке данке, од новчане помоћи што добише нешто за цара Фердинанда а нешто за садањега Франца Јосифа, можемо сасвим поуздано рећи да се за то не ие поправило нимало стане парохи- јалнога свештенства у сравњењу према пређашњима. До- пустимо баш да свештенство благује за тренутак, али пита- тамо: Каква ие ваида отуда по народ, кад он сиротује?
Каква је радост, кад је забрањено унијатском народу да се изучава на материјем језику? Зар то не је жалостно уверење да не може ни један од Русина ступити у државну службу, занатлије и вештаке, ако се не одреће народности и вере своје? Пошто се види да игра главну роzu у унини политици, ми сажаљевамо оне који јој приписују важношт у одношаиу догматичком. По плоду се познаје дрво. Еле је потоме доследно да и нама ваља судити о унини по плодовима. Плодови што их је унини произвела махом су политички, који су имали целу да униште оне, који падну у њене замке. Да беааше унини чист духовни и религијни произво, то би се у делима показали и плодови њени, који одговарају религији она би проснила у хрпињаним врлинама као што су ове: Скромност, смерност, љубав, трпљивост, друштвеност и простодушност, а од свега овога не видимо никакве сличности у садањој унини.

Обрађајући пажњу угарских Русина на замке, које им је запињала унини рад тога да им народност уништи ми препоручујемо братски нашим саотачственицима пажљивост, да се не би никако поводили за лажним гласом туђих лажних апостола, већ пошто поимају гадне последице унине, ваља да се држе верно, мушки и непоколебљиво православља.

16. Фебруара 1859. год.

О. В.

Историја хрпињанске цркве.
(Продужење.)

XIV.

Рим. — Прво гонење хрпињана од незнавожаца. — Смрт св. Апостола Петра и Павла.

Нуждио је да погледамо на стање Рима у оно време, кад је хрпињанска вера одпочела да се распростире у њему.
Рим у оно време беше достигао до великог ступња снаге и силе. Скоро цео тада познати свет беше подчињен овом градном колосу. Бити римским грађанином, снуда се сматрало за велику почаст; са свију страна стицаху се богаства у пространу и великочинствену ову престоницу света. Но покрај све ове сцена, по крају свега овог накита, унутрашње стане Рима беше веома жалостно. Историци тога доба који опи- сиваху римско друштво, представљају нам ужасну сливу разврата, суровости и потпуне безнаравствености.

И зиста, из незнабошног богопоштовања није се могао ни развити чист и стаљан наравствени закон, па и ако се у незнабошачкој Грчкој јавља у божанови жртве његове; там ми додуше, видимо постојане тежње к достижењу истине и везинко умно дело. И у Риму у прва времена његовога суштаствовања, беааху нека добра дела, као: јунаптство, постојанство, простота нарави, пламећа љубав к отаџбини. За старог римљанина, отачанство, чест и слава отачанства, беааче нешто што це највише на свету; обиште дело беше за њих важније и прече од свакога свог посебног дела. Ова ватrena љубав к отаџбини узвишавала је душу удаљаваиући од ње, личне страсти и користољбље: она це уливало постојане тежње и висока, самопожртовања. Но сад це све то већ давно изчезло! Богат и раскошен некад Рим показује сад жалостно гледиште онога унутрашњег опадања, које це проузроковало и спољашну пропаст империје. У његових грађана нема већ више оне пређашње љубави према отачанству; она це замењена хладном ривнодушноћу; сваки се брине само о својим угодностима; страство и грамвеће за новцем, раскошству, забавама, изтисла це била из душе све, што беше добро и узвишено. Управитељи Рима, желећи само да оснаже своју власт, подпомагаху још сва ова зла: они забвљаху народ сценим гледиштама и увеселенима; раздаваху забавава хлеб, да би задобили уважење код њега; ласкаху му свима страстима, како би
само могли слободније господарити над исквареним и униженим подаинцима својим.

Није човек кадар да представи што ниже и ружније, до што беше живот ових старих римљана. Разнежечени од самог детинства одвећ велиkim лењствовањем и раскошношћу, они се гнушаваху и наимањег труда, мислећи само о забавама и весељама и не причавајући никакве наравствене законе, нити какве дужности. Усеред тужног и безкорисног овог живота гинуле су све душевне и умне сили, што их Бог даје човеку ради усавршавања и употребљења на општу корист. Богати римљани радо су се китаи, као женикиње, сиаиним накитима и мирисављим помадама, и већу част од дана провођаху у раскошним весељама, предавајући се пинанству и гадној неумерености у једлу. Темеће или веровати, колико се на то трошило новаца! Понекад један ручак или вечера коштала су неколико стотина хиљада дуката, стечених неправдом; јер римљани, почем беху срчастни у раскошству и савршено безнараствени, не мотрише на средствва којима се паре теку; служба грађанска беше за њих само средство да се дође до богатства, знанија и дужности продаване су, судије трговаше законом; управитељи провинција сабираху странне капитале угњетавањем и неправдом. Ма колико да је велики раскошлик сада межу богатим људима, опет се он не може ни наимање успоредити са оним раскошлуком, што је био у Риму. Понекад је цео годишњи приход из целе провинције трошен на једно само сиаино весеље римски богаташ није знао за границе у својим жељама. Његове палате блистале су у злату и сребру; многобројни робови служили су његове госте, који су извацивили се на богате простирке опијали се скупоченим винама из златних сасуда, украшених бисером и драгим камењем.

Наименије забаве римљана беше јавна позоришта, као театралне представе коњске трке, борења (гладијатора) бо-
раца. Но увесележа и забаве добре су само онда кад се чине после трудова и радова; а кад су оне једино дело у животу, онда заиста морају бити шtetне. Тako и biло сa богатим римљанима; они цео свој живот провођаху у веселама и забавама; и најпосле су им самe те забаве и весеља била досадна. Они су се у богатим своим налатама, усред раскошних, муцили тежким неспокојством; све живе силе ума и душe у таквом безкорисном начину живота; њима тежко беше занимати се ма чиме; све им беше до- садно. Они бејаху равнодушни према оном, што је узвишене и добро; произвође ума и вештине нису им већ давали ни- каквога задовољства; најпосле ие дошло био до тога, да су само гледишта људских страдања могла умирити њихове дuhe. Развратни римљани страсно љубљаху та гледишта; и наслажаваху се гледајући, како борци смртно бијаху у дво- боју, или како разиарени зверови трзању иднине и несретне људе, одређене њима на жртву. Римски императори, да би угодили народу, добављаху на удаљених крајева дивље звере, као: тигрове, лавове, пантере и друге дивље животи- ље. Људске пак жртве биле су увек спремне: то су били заробљеници, што су заробљени на војни, или преступници осуђени на смрт. — Наскоро се хришћани удостоште те страшне казни, и безбројна множина верних слугу Христо- вих погину на тим зававним играма. Тако су се називале те ужасне представе, те ћиле забаве крвожедних римљана.

(Продужиће се.)

**УПИСНИЦИМА „ПАСТИРА.“**

Како смо на измаку године, кад и нама ваља одговарати својим кредиторима за различте радове око „Пastiра“ то и последњи пут молимо наше предуписнике да нам и вереши, и нову предла- ту на последње тромесечје што скороће послати благозводе. Ако се не могу са овим непосредно на нас адресирати, нека извоне оправити новце сваки по окружну протолеци или намеснику у Крагујевцу на свештеника М. Бариактаровића, којима смо га ово дана писали и братски их молили да нам у том буду на руци.

**Уредниш. „Пastiра“**
Изазив три пут у месецу на 1/4 табаку. Претпуштам се шаље напред уредништву.
Неплаћена писма од нередовних до-
писника не-
примају се.

 За све еспело краљеве стаље на годину 60 гр. или 6 фор. на по
године 30 гр.
или 3 фор. на три мес.
15 гр. или 1.
фор. и 50
новчица.

ПАСТИР
ЛИСТ ЗА ИЗАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
НАДАЈ Е И УРЕЂУЈЕ РЕКТОР БОГОСЛОВИЈЕ ПРОТА НИКОЛА ПОПОВИЋ.
САДРЖАЈ: Како Је Г. Митрополит посетио сло-
венски комитет у Москви.
(извађено из „свременом летописи.“)

Како је наш високоопреосвештен Г. Митрополит посетио сло-
венски комитет у Москви.

(извађено из „свременом летописи.“)

У уторак 14-г Октобра у седам сајати после подне „слова-
венски благотворителини комитет“ имао седницу у једнои
од великих сала библиотеке у присуству нашег г. Митро-
политу Михаила, и црногорског архимандрита Нињифора Ду-
чића, под преседништвом М. П. Погодина. Ову седницу по-
пуњавало је око 70 чланова комитета, међу којима бе-
лаху председник оштинског суда књаз В. А. Черкаски, ми-
нистр учебног московског округа, књаз А. Ширински-Ших-
матов; саветници: А. И. казначејев, С. А. Маслов, ректор
универзитета С. И. Баршев; проректор Г. Е. Шуровски; архи-
мадрт воскресенског новојерусалимског монастира Леонид;
ректор московске семинарије Н. В. Благоразумов, и многи
професори универзитета и световна и духовна лица.
Преседник је отворио седницу овим речма: „Први наш
посао у данашњем сбору, милостива моја господе, мора бити
поздрав његовом високоопреосвештенству Михаилу митропо-
литу српском, који нас удостоји своје посете. Ми смо ду-
жни од свег срца благодарити му како за оно ватreno уче-
шеће које он предузима у судбама свиу јединоплемених нам
народа, тако и за оне корисне извештаје и наспомене, које
он овда онда донесе нама."

Високо преосвештени наш Митрополит Михаил одгово-
рио је на то по руски (коије ми преводимо на српски) сље-
деће: „Срдечно се радујем што се данас мечу
вама, господо чланови словенскога комитета. Беше негда
време кад ми, Словени, незнадосмо на и не смешномо знати
иедан за другога. Но хвала Богу то време већ прође и ми
— Словени — данас се не само бољепознајемо већ смемо сви-
ма и свакоме казати без зазирања: да смо брата рођена.
Ми се већ не плашимо свог рођеног имена „Словен;“ мечу
нама паде преграда: ми поставимо блиски иедан другоме.
Од дана одкада се стекоше са сви крајева словенски браћа
Словени у Москву, те се изближе познадоше и загрлише,
— идеи словаенске узаимице почеће веома нагло да се рас-
простире, а похвална дејателност „благотворитељног словен-
ског комитета“ развила их још боље и сближава утврђујући
духовне, братске одношаће мечу свима словенским народима.
Словени — то је народ, велики, обдарен од Бога свима да-
ровима природе! Словени имају живот општи са свима ње-
вропским народима, но у њих има нешто што је само њихово.
По овоме желити је да Словени незаборављају своја
народна начела живота. Дажи Боже, да се словени развитаи,
напредују и ослобођавају од туђег ига духовног и матери-
јалног. Дажи Боже, да Словени на тврдим начелима сазидаи
општу кућу безопасности, слободе и славе све више и више
снажећи се у слози, љубави и братству. Дажи Боже да наука
у миру словенском — одушевљена православљем — послужи
на срећу братских словенских народа онако мудро и вели-
чанствено, као што је и оружје братског нам словенско-ру-
ског народа, движимо духом вере и верности уздигло
славу и срећу Русије, на којој су погледи и срца Словена обраћена нагледајући боље и лепше своје будућности."

За овим секретар комитета Н. А. Попов обратио се к
сабору сљедујућим речима:

"Милостива Господи! Међу нама је пећкостоатељ ђедне од најстаријих цркава, равносан ђужно славенски патријота, који се не само брине за васпитање младих Срба и Бугара долазећих у Београд из суседних са кнежевином крајев, но који је тако исто и многопоштовани Јерах источне цркве и кога се мание прима и слуша како у Цариграду од патријарха цариградског, тако и у Карловцима — од па
трпирха аустриских србаља. Није давно било то време кад оно ми чита смо посланицу високопреосвещеног Митропо
лита Михаила оправљену цариградском патријарху Григо
рију, кад овах хтео да сазове сабор те да реши грчкo-
бугарско црквено питање: Митрополит Србије одело је оида најживљим и најтачним напртам каноничку страну питања од административе и није могуже не желити, да се грчкo-бугарско питање и разреши имено у том смислу. Још ближе према данашњем дану стои она посланица његовог високопреосвещенства Михаила оправљена патриару аустриских србаља Самунду по поводу оне распре, која је поникала на последњем црквено — народском сабору у Карловцима: смемо изгледати да ће после те беседе његове о узаимном помирену странке патријархове са странком противном, са
бор карловачки — кои се има до скоро сазвати, — прекра
тити тај жалосан раздор у унутрашњости аустриско-српске цркве.

С доласком у Москву Јерах, који има такав диван значај међу словениским и грчким духовенством цркве ис
точне и који потпуно сазнаје жеље, нужде и сувремени по
ложај ђужних словена, — у стању смо да се ближе упо
знамо с питањима, која интересирају наш комитет од дана његова постања. Ја узимам реч да се од лица комитета обра-
тим к његовом високопросветственству са сљедујућим питањем: Са чим може бити од користи комитет Србији? Каквим начином ми можемо подићи редовну трговину са црквеним стварима међу Москвом и Београдом, као и узаимну трговину са књигама? Да ли не би било од потребе оправити у Србију неколико руских иконописаца, који би могли поред сопственог труда бити од користи србима са обучавањем српских младића у живопису? А с друге стране чланови комитета желели би да знаду и то, да каквог ступња може бити велико садељство Србије у делу народног образовања православних иуних словенца, живећих на књижества Србије, како у припреми за њих народних учитеља, тако и у издавању учебних књига на српском језику? Из речи високопросветстеног Михаила присутни дознали су да је број иуних-словенских питомаца, који ниспадају у број домородаца Србије и који се уче у београдској богословији, лицеју, гимназијам, полу-гимназијам, реалци и основним школама — знатно велики; тако на прилику у једној само богословији београдској број ових питомаца нарастао је ове године до 80. Наимање их је у београдском лицеју, иербо у Србији они траже средњег образовања, а за више образовање они су принуђени ићи у Русију. Што се тиче питања: како да се снабде Србија црквеним стварима, то из речи Митрополита Михаила и секретара комитета присутни могли су чути да је високопрошветствени Михаил још до садашњег доласка свог у Русију нозивао овдашње трговце, да шаљу у Београд богослужбене предмете јамчен за њихову продају, но да није на тај позив добивао ка што треба одзива. И тек ово дана члан словенског комитета И. И. Четвериков отворио је у ћелијама чудова монастара (које је ћелије зеузпмао сада као гост високопрошветствени Михаил) излог свију богослужбених предмета, које кад је разгледао владика Михаило, нашао је да су према квалитету јевтине и да могу пролазити врло добро у Србији. Један од наших
трговаца, који се занима том радњом А. М. П. изјавио је сагласни дато пошаље у Београд на свој рачун иконе ура-
мљене и посребрене, а за друге богослужбени предмете при-
мио се И. И. Четвериков, желећи тим да положи темељ делу, које је тако корисно за православну Србију. Комитет са своје стране нашао је за добро да потпомogne предузи-
мачу таквог прекрасног дела са чим год узмогне, те да ови послатци могу што лакше и брже одлазити из Москве у Београд транзито. — Што се тиче тога, да се Србија снабде са исусним иконописцима, Митрополит Михаил већ је добио позив од настојатеља свето-Троицке Лавре архимандрита Антонија, да оправи из Србије неколико деце ради обучења у црквеној животописи у лаврској школи. Осем тога у ко-
митету био је предлог од г. Струкова да оправи у Србију његова два ученика врло вешта у цртању, маланљу и живо-
писи, који су му помагали за пуни пет година у трудовима по археолошким истраживањима. Занимајући се украсњем православних цркава у Србији и по суседним округа ње-
страма ови млади и вешти људи могли би мимогред учити у том занату и српску децу. Митрополит Михаил рече, да је готов узети под своје закриље оне руске ико-
нокописе, који би дошли к њему с препоруком од комитета и да они могу животи у Србији безбедно и по једним само прифатни наруцбинама а то ли још његовом препоруком. И комитет реши да ће идуће седнице предузети и боље претрести оне услове, по којима могу бити оправљени у Београд руски иконописци који изиаве на то своју желе. Односно распредаће руских књига у Србији високопрео-
свештени Митрополит Михаил наспомену и одреди књи-
гопродавца Валожића, који би могао бити комисионаром, а београдско учевно друштво и његови чланови, готови су, вели, свагда да пошаљу у комитет своја издања у оном броју у колико се захтевало буде. Секретар приме-
ти да и сада има у комитету неколико екземплярара књига
Милојевића „Песме и овичаи српског народа ч. I. За овим Митрополит Михаил саоштити веома љубопитне извештае како се штампаи учебне и неке црквениске књиге у штампа-рицама београдским. А даље реч његова беше о стању цркве и школе у Босни, Херцеговини и старој Србији и како се там подижу много добротворна друштва из немачке, фран- цуске и јенглеске дружине, па како је доста јака и неза- кривена там и римска пропаганда. Секретар комитета, скуп ши податке о опширно десателности немачког друштва Адольфа, које већ постоји око 30 година и има више од 60 делова не само у Германији већ и у словен-ским земљама па и у Русији а тако и у другим странама света — саоштити нам неколико података из радње тога дру- штва међу словенским народима: оно је између остала припомогло, да се подигне иевангилиска црква у Београду. У Зачељу тога друштва и неких његових делова стоје кругисана лица од немачких династија. У различим ва-рошима Германије пристају уз њих потпомажући женски комитети, и неки од ових имају веома значајну суму скупљену на ту цел. Тако исто ка успехом действује: „благо-творително друштво“ које постоји у Хесен — Дармштадту и Институт Јаковица у Кайзерверту на Райни. У многим во-рошима азијатске и јевропске турске они имаду повелике куће, у којима отварају богосне, школе и примају сиро-тине на негован и васпитавање. У последње време мос-ковски комитет добивао је много извештаи о радњи свију тих друштава у средини јужних Словена и намеравао је да изда броширу о благотворићној дјелатности на косток ккосије, и међу словенима у особености разних јевропских друштава, присајединив ка томе по могућству подробне извештај и о свом сопственом труду. По што је ово све саслушано од високопреосвещеног Митрополита Михаила ко- митет благодарно му је за тако љубопитне и корисне извештае.
На свршетку преседник комитета нађе за добро да се косне једног важног дела, које стајаше на реду и које требаше решити. Он се обрати на комитет следећим речма:
„На реду је да прозборимо што о кијевском одељењу нашег комитета. Док ја беаих у Кијеву, многи ондашњи грађани жељаху да им ми пошлемо одовуд извешај о нашим радовима, средствима и намерама. Састанак ради ове цели беше одређен 1. Октобра пре подне у 10 сачати, иер се није имало кад у друго време. Но духовенство, на жалост нашу, немогаше доћи на тај састанак, иер то беху часови његовог богослужења. Због овог истог узрока немогаше доћи на састанак и наш многопоштовани гост, који жељаше такође да чује те извештаје. На зато казујући вам, милостиво моїа Господу, оно што сам рекао у Кијеву, иа тим самом хоћу да испуним жељу и његовог високопреосвещенства Михаила. Понашајте се сам се старао да обиачним моим слушаоцима, да смо ми људи посебни, да ми у тим састанцима немамо ништа што би засекало у круг политике и нећемо ни да знамо за какву политику; већ да и е иедина и права наша цељ пружити руку помоћи у духовном и наравственом одноштају сродним нама племенима словенским, који у томе имају потребу, и чинити ово иедино за то, што смо ми богатићи од њих, што смо снажнићи, независнићи и што сматрамо такву помоћ за иедну од најсветнијих и најпречних наших дужности. Ова наравствена и духовна помоћ кад се подиже и установи тај комитет, беше изнајме у помоћи образоване ђужних словена: Бугара и Срба, као по највише притиснутих турским иармом. Много младих људи са тог краја васпитавали су се на наш трошак и врше сад век у својим земљама по разним струкама своје дужности, као што је то добро познато вашем високопреосвещенству. На словенском састанку у Москви, који се стече са сви страна (више случајно, него ли по предрачуну) у 1867-мој години поводом ђетногравског излога, представници словенских пи-
смена, нарочито срби из аустријске државе, опажући тешкоћу како да се разговарају и разуму на својим наречијама, — изразише мисао, да би требало изабрати једно опште наречије за сва племена, и рекоше да би то могло понајпре бити руско наречије, као по најближе ка језику светог Ђирила и Методија и по најбоље развијено и дотерано за књижеван језик — тако, да би га с малим трудом скоро сва племена словенска могла разумевати. А каква би то била огромна корист за све нас у општем јер би то био језик, којим би говорило и писало преко 100 милиуна душа! Наш комитет примио је то и срцу врло благосклоно и нашао за добро помагати им у томе колико се може, шаљући на све стране руске књиге, а доцније побринуће се да им оправи и нарочите учитеље. Комитет је до сада послужио ту браћу своју јужне Славене са књигама 30.000 комада. Помагати да се руски језик распространи и изучи — то је постала наша друга цељ. На последку трећа што сад искршњава на среду — то је садаистовати ка разширену православља. У Јевропи настаје религиозни кризис: многи католици, почињући од Италијана, изиављују своје незадовољство против папине власти. Учени Немци, Французи, Енглези, Американци изиављују своју жељу сближења са православно — источњацима. У Чеха, који светковаху ове године петостољетно Хусово рођене, оиачава успомена о Хусу, који беше склонен ка православљу. Неуморни и ревностив наш раденик слепац Г. И. Ширајев, сети се први да начини бариак с изображењем св. Ђирила и Методија. И ми подухвати смо таи поиав као један од најсветнијих и милих појава у словенском свету и реши смо да се подржи таи дични бариак и разне се свима словенским племенима, те да им насомене и оживи у намиети прве њихове учитеље прве вероисповеди. Не могу а да не сломенем овде пред вашим високопреосвещенством име И. И. Четверикова, кога у том одношају можемо узети као представитеља московских тр-
говац. Снабдевши собом и преко својих другова већи део цркава нашег северо-западног краја са црквенским потребама и одеждама — он оправи ово дана двадесет црквенских хаљина да их испратимо у црну Гору.... Тако у садашње време ево јасне и три главне цели словенског „благотворителног комитета“, и на име: потпомагати у свима словенским странама, где се само њави потреба, да се распрострањи окрашовање, руски језик и православље. — И ово ми говоримо пред очима целе Јевропе и целога света, нескривајући да ћемо ми у том смислу потпомагати и радити колико се год може. До душе срестава ми немтмо баш много; но што нам ђе стало што ми за сад изгледамо као зрно горушично? Зрно горушично „малтпие је кцкћи семанз; јерда же козрастетз, коле кцкћи зелен је, и к省市 претцо, јако прити птицама немесними и китати на кткћу ђео. Ова мисао снажи, подкрепљава и утешава нас у смирењу нашој делатности, на коју просимо ми благослова од вашег високопреосвештенства заједно с молитвом да се срећно оствари. Врањајући се к жељама наших кијевских садругова, иа морам казати да они, саслушав моје објаснење, написаше ми писмо, које иа узимам част представити овде на прочитање. Ево тог писма: „Милоствив Господине Михаило Петровићу! Ватрено сачувашући задатку и цељи „словенског благотворителног комитета у Муски“ и користећи се вашим доласком у Кијев, обраћам се к вама, као председнику реденога комитета, с покорном молбом да употребите вашу замтиту, колико вам ђе то у могућности, да што пре видимо у Кијеву отворен нарочитог оделања комитет, те да тако будемо у стању што брже приступити и повише у радити на том благом и милом подузетку комитета у корист наше браће — Словена. 1. Октомбра 1869-те године у Кијеву.“ (Следују подпис многине.)

Почем се ово писмо прочита, комитет нађе за добро да изиави своје особито поштовање и признање њеној
Моралне поуке.
Материјска љубав.

Но шта ће се рећи о оним матерама, које ма каквим начином загуштују и даве у себи чуство високог и светог позива материјске љубави; предају децу своју старању других, тако да њихова деца и незнају за чуство и љубав материјску, и расту без развића срдачнога, у природној престоји и суровости? Ко незна да међу мајкама, има и таквих којима деца њихова, ни пошто неприпадају, осем по праву природног рођења? У наравственом одношају човек бива доста пута такав да се по речима пророка бојио приближава неразумној животини и налици на ову. Но мати, која нема материјски осећања према свом детету, и која се није старала о васпитању његовом неће ли се сматрати у одношају према материјском позиву и дужности испод матери безсловесних животиња? Најпосле бригу о животу те врсте животиње неби ни познавале *);

*) Кад се изузме неки род змија, куда спада „ехитне“ које као што се говори, труде се да поједе своје змијичке чим се јаве на свет, тако да остаје у животу између њих само оно, које успе да утеше од злобног надзора матере своје. Потоме се и односи они у речима Спаситиђа: змија порождениа ехидно-ва, како убиежите до суда овога генскога? (мат. 23, 33, 3-7. Лук. 3, 7.)
напротив мајке које не би биле одарене осећањем материјалске дужности према својој деци и не би се трудиле о гајењу и његовању њиховом за време њихове детинске слабости, са одузевљењем и предосторожношћу њежне мајке, које непознају ни љубав према деци ни законе старања о њима, зар се не лишавају права на љубав детинску, поштовање и благодарност? У одношају к тим мајкама сасvim је узалуд било доказивати то, да оне имају подпuno право благослова а нарочито проклетства, над непокорном децом својом; иер у деци то, што може изазвати на њих клетву изслабог и раздраженог материиног срца, плод је поступака саме матере са својом децом.

Треба знати, да вапних ћу клетву таквих матера, неће ни саслушати свакога суда божин, ако кад и чује, а неће на добро бити ни оној мајци, која куне, зато, што проклињући децу за њихове поруке и обиде, зар непрекинуте мати у истом случају и себе саму као виновницу проклетог злословља и увреде? Бог зна каква је била у дужности и материинском осећању та мати, која је проклеела десеторо деце своје и ко је био крив љуб у поступку против њеног старшег сина, и равнодушности остале деце — она, или деца; но назите шта је било с матером, пошто је суд божи преклоњен вапних ћу клетвама? поразно децу њену! и каква је била последња судба саме деце?! „Мати наша“ прича један од ових несрећних, „видећи до чега нас је довела својим проклетством није могла дуго да сноси прекоре своје савести, и ругу од људи, па зато се обеси и тако грозним начином сврши своје жалосни живот.“ *) А деца? За троје њих зна се, да су после неколико годишњега свога страдања исцелењи били на гробовима мученика и угодника божњих **)

*) Види тамо у блаж. Августина.

**) За остале незнано се ништа ни може се мислити, пошто су јединим судом поражени, да су истом милости и помилован.
Страшно је и опасно право материнског проклетства. Мати, која децу своју проклиње, не наличи ли често на тога безумца ком се стара потопити сапуннике на истој лађи, на којој и сам плови? Бог зна који од њих исплива и спасе се од потопа. Кад тужно и раздржено срце матере побуди њу да произнесе над пустошим и непокорним дететом реч проклетства, нека се заустави тада мати за једну минуту и помисли, да ли је она тада испунала безпрекорно дужност и позив материнске љубави односно на то дете, и да ли се неће изречена клетва повратити и на њену главу? Бог је наш Бог љубави и милосрдија нама грешнима, премда је он Бог и највише правде; учини се образ облачи, и коме подражава мати, која куне децу своју? Не у божији и не Богу.... не оправдано зло, и непрегрљиву увреду од стране пустошне деце, — матери је боље да остави вољи и суду божијем, него их терати на суд раздрженог срца и материнске клетве; суд је божи мудрији и справедљивији од суда људскога. Но обратимо се на расуђивање о материнској љубави, о њеном вишем нравственом значају и позиву.

Ваља нам знати, да код свињу високих својестава материнске љубави, само по себи то чувство је, чувство наиживке и најважније пред свима животињским осећањима. Но човек није само животно и васпитање детета његовог, није то што одгавање животиње. По овоме, за разумно нравствено, а још више за хришћанско васпитање деце употреба љубави материнске у пределима природним и појава тога чувства, неће бити довољна — премда и довољна бива за дете, док се у њему продужава само развијање физичко, и не односишћу привикавати се вишем људском животу.

У другом случају, материнска љубав треба да дјелује са здравом разумом и познањем више дужности и позива материнског, па често да се и подчињава њима — тако ди
Љубав материна треба да се наоружа благоразумном строгошћу хришћанске васпитачице.

Неправилна употреба материске љубави са стране правственог васпитања деце бива тада, кад мати држи, да је већ крај брига њене материјске љубави, чим дете изађе из детинскога добра.

У таквом случају мати, надгdedaиђи, и окруженци љубаву децу своју једнаком љубављу и ревносту, оставља правствено развијање самом себи и случајностима обичног тока живота. Напротив тек одатле се започиње правствена дужност материјске љубави у целом пространству њеном: не д众所 ли коиш ње ст ћеља, оежда пићи? (Мат. 6, 25.) По овоме кад се старање материјско завршује о ћелу, одећи и храни, тада љубав материјска позива се на старање о души дететовој; шта је мати, шта је материјска љубав? кад је она забринута само да дете њено буде здраво, одевено и сито, а не жели га видети човеком правственим, добром и истино побожним хришћанином? а ако пак то жели онда ко више о томе треба да се стара, ако не отац и мати?! 

Неправилна употреба материјске љубави бива тада, кад мати са завршетком детинскога добра свога детета још удвојава и утројава љубав и старања своја о њему, но при том све силе ума и срца свога обрата на развиће у њему укуса у избору и употребљавању телесних задоваљства, да му усвои тај дух живота и те прилике, по којима се у условном обичају и поретку оцењује сав рад и живот човека у овоме свету; на обогаћење његово са оним са чим га може начинити да буде примеран човек.

и деци или само живети овде у свету са њима, па од света и оцену добити? Ако се жена може спасти чадородија ради то чадородија ради може бити и осуђена.

Зло-употреба материнске љубави и онда љубави, ако матери и срцем и устима, и умом и волом стара се да напој децу своју добрум чувствима, и побожним поукама, а неутим собственим животом у породици и у друштву противуречном томе, чиме њих запаја. Пример већма утиче, него реч; живот љубности њега наука а особито за децу, која још нису у стању усвајати одлукне науке, и желе све да им се престави усилкама, и да се уче из примера, угледања. И каква уплина може имати реч из уста матере, која одма све што је изреци ипробрвага својим примером? пред децом једно говорити а пред њиховом очима чинити друго, — не значи ли од стране матере то, да им она из једне руке даје преходрањаваијући лек од штетне заразе, а у другој несмотрено држи сам љубави?

Неправилна употреба материнске љубави бива и онда кад матери из њежне љубави, и по неразборитој оданости према детету, непримећава или својим упливом неутупује у њему развиће злих наклоности и рђавих навика? Дете пред матером чини — оно — што му је забрањено, и што је штетно зањ, мати му закрати; лето поче или ласкањем мољакати, или размајено плакати; ласкање и сузе дета, косну се чувства материна, и — она уступа и дозвољава му чинити забрањену и шкодливу забаву. То љубави а не љубави, или љубави но не свесна већ животинска љубави. Дете хоће да изврши своју вољу против жеље и воље материине; мати се не саглашава; дете упорно остаје и ради по своме, матери је жао подвршт дете непријатном за чега уплив своје воље власту па и попушта. Ето и то је слабост, а не љубав свесна. Дете неколико пута повтори иедан исти поступак, којим заслужује напити, и матери је тешко и жао своје дете подвржавати казни и она сваки пут пропушта поступке де-
тета некажњене. Па да ли ie то љубав? Не! С тугом собственог срца, и са сузама употреби надлежну кази, и тада ћеш испунити дужност истините материнске љубави...

Неправилна употреба материнске љубави бива и тада, кад мати, као учесница и помоћница оцу у породичном васпитању деце, руководећи се слепом привезаностшћу к њима, своим умешањем стаје на пут оцу при употребљавању разумен, и справедљив, кад-кад и строги средстава; дозвољава деци у осусту оца то, што им у присуству његовом није слободно, и крие од њега важне преступке дечије. Како ie зло и пагубно за децу овакво упражњавање материнске љубави! деца се приручувају подлости и лукавству; пред оцем она су мирна и добра; пред матером под заштитом и ласкањем њене љубави, она се показују пустошна и зла; ропсини страшаћи се оца, она губе свако поштовање према матери и привикавају се дреко и непристојно саобраћати се са њом. Обузимати таком љубаву децу своју, не значи ли да мајка узлажном суду и са слатким пићем даје им собственом руком споро но верно прави отров?

Неправилна употреба материнске љубави бива и тада, кад мати без довољних узрока, спољним узвршцима, и жељама срца,, силно и њен љуби ћедно дете неприкривано своје равнодушније или мању љубав према другој деци? Та неправда и пристрастније материнске љубави, одваја и удаљава од ње другу децу, а и међу самом децом успева неслогу и раздор. И каква ie ту материнска љубав и материнска дужност? Па и ако би баш особита наравствена достојанства ђеднога или неколико деце нарочито пред осталима привезивала к себи материнску љубав; то ie и тада мати дужна пажљиво предпостављати у љубави својој ђедну децу другој, и за оправдање свога предпостављања, позивати се на добра својства, коима се ђедно одликује и које она жели код свију видети. У оштете рђаве плодове од деце своје има очекивати она мати која не употребљави љубав
своју спрам деце по потреби здравога разума и више материнске дужности — позива; и која у слепои љубави својои к деци, показује им такав закон и убежиште где она слободно и спокојно продужавају своје зле навике и развивају рђаве наклоности кривући се и избегавајући строги надзор оца и васпитача. Не уважавају матере јесте горки плод тога уплива материнске љубави. Пустошна и дрска довек деца, пре свега и наицендо показиваље се такима пред матером. Узалуд ће после тога бити тужбе њене на децу; јер ње не изменив закон „нто посеив, то кеш и посјети." посебно
Љ. Ђркић.

Историја хришћанске цркве.
(Продужење.)

Па и женскиње су са задовољством присуствовале на тим гледиштама, оне у Риму бејаху тако исто развратне и сурове, као и њихови мужеви; живљаху у љевости и сујети, и страшно љубљаху наките и ізване забаве.

Средњи и нижи редови друштва били су такви исти, као и виши. И у њима ћи си могао видети ништа, до ту исту равнодушност према слави и благу отачанства, ту исту безнаравственост, тај исти разврат, ту исту суровост. Крајње убожество одклињало се раздавањем новаца и хлеба, што ће понекад од појединих лица, која су желила, из користи своје, задобити уважење код народа; дакле народ римски живио ће доста безопасно, но у разврату и левости. Он ће мало знао за користан труд, што подржава снагу и трезвеност духа; поврх тога беше сујеверан и необразован: клањаше се само богаству и сили. Палате богаташа бејаху у век пуне гомилом просиака и улицица који се стараху да раскањем и угађањем измаме себи милостину; у циркусима

Следује додатак.
и хиподрамама *) народ се веселио крвавим гледиштама, која је страхно љубио.

А какво је стање било болних, сакатих и престарелих људи? да ли је што-год чињено за олакшање њихове судбе? Њихово је стање било веома жалосно; о њима се нико и нестараће. Љубав према ближњима није могла имати места у таквоме друштву, које беше разрађено и сујетно, па и предано користољубљу и празним забавама. У Риму се подизаху величавствене палате, театри и циркуси; ал у њему не беше ни болница, нити пак других портебних заведења за старце, за сакате и за децу. Сачуствување и сажалење према бедним требало је да се развије из сасвим других начела, а не из оних, која су признавана незнађачим Римом.

Но у Риму беше многобројни један ред људи, којих стање било је веома жалосно. То су били робови. Тежко је и преставити себи како беше ужасан њихов положај; а њих беше доста и сувише. У палатама богаташа њих беше по кад-кад до десетак хиљада само за домаћу послугу, осем оних, који се занимашу пољским радовима на пољским до¬брима. Робови неимађаху никаквих грађанских права; они беху сопственост свога господара и сматрани су били не као личност, већ као ствар. Господар је могао поклањати их коме је хтeo; могао их је лишити живота, не одговара¬ијући за то ни суду ни икому. Могао их је бацити зверовима за иселу ток за иедан свој густ ради своје забаве; и сурови и разрватни римљани подлудно се користише својим неогра¬ниченим правима, и веома сурово поступаху са несретним робовима! Страст римљана к крвавим гледиштама и ужасни положај њихових робова довољни су, да поимимо жало¬сно стање римског друштва у наравственом одноштју.

И гле; усмер наивећега мрaka незнађача, наједанпут насвија зрак божанствене светлости; усмер тог сујетног и раз¬рватног друштва зачуше се речи о љубави наспрам ближних,

*) Здање за које је трке и забавне игре.
о праштању увреда, о молитви за непријатеље, о милосрђу, смирености, самопрегорену; пронесе се глас, да је сам син божији, заволевши свет, сишao на земљу, да покаже људима пут за у бољи живот, и да им дарује вечно блаженство. Како је необична и чудна мораља се учини њи ма ова наука! колико ту надања, колико ли спокојства мораља је она улити у изнурена срца! Сви несрећни, остављени од римскога друштва без сваке помоћи и утехе,— с каквом су радошћу мораљи они дознати, да се о њима брине све могући и преблаги Отац небески! с каквом су готовошћу мораљи они саслушати позив Спаситеља: „одите к мени сви, што се трудите и што сте обтерећени, па ћу вас иа уте шити. Узните моје бреме на себе, и научите се од мене: Јер ја сам кротак и смирен у срцу, па ћете наћи утеху душама вашим!“ Најпосле каква је мораља бити радост и за све оне, што им сујести живот још не беше сасвим углу шно добре тежње душе, које су се мучиле и страдале, живећи „без Бога у свету,“ и не надајући се добру, — кад су дознале, да се оне могу препородити за бољи живот, и већ на земљи живити за вечност!

Хришћанска вера одпочела је најпре да се распростире међу људима бедним и незнатним; и за доста дуго време није привлачила насе пажњу правитељства и незнабожачко га друштва. Ови дуго гледаху на хришћане као какву људеску секту, премда не сасвим са доброжелањем, но и без непријатељства; они за дуго немогаху да схвате, да ће хри шћанска наука, проникнута љубављу имати много већу силу и утицај, него искључив закон људеа. Господу се свиде да сачува од злобне пажње незнабожача начела свете цр кве своје у Риму, док се она увећавала и снажила унутра шње. И заиста је она међутим на мирју растла и распро стирап се, измењујући силом својом живот и срца прими вших веру, и уливајући им постојанство и неустрањивост. Већ је број хришћана био веома велики у Риму, кад су
незнабожци обратили пажњу на њих и одпочели их жестоко гонити. Но тада хришћани већ бејаху спремни предуреести гонење, као постојани војници Христови.

Но одкуда такво непријатељство против науке, која уливање сва добричинства, која између остalog, заповедаше не враћати зло за зло, него побеђивати зло добром? Због чега римљани одпочеше тако жестоко гонити хришћана, кад међутим равнодушно гледаху на друге вероисповеди? Чинило се као да и сама доброчинства хришћана бејаху пред очима незнабожачкога друштва као какав непрекидан укор. Незнабожци трпеше свако богопоштовање, док ово неспречаваше њима животи онако, како су они одре жи- вели; а вера Христова измењивала је у свему и начин живота онога, који је њу примао. Хришћани мораћаше да избегава незнабожца; он није могао делити с њим ни занимања, ни задовољства, зато, што су ова скопчана била са незнабожачким обредима и готово увек противна законима хришћанске нараственности. С тога незнабожци одпочеше нападати на хришћане као да ови мрзе род људски. Хришћани нису приносилј жртве,— а незнабожци, не знајући каквом се они Богу кланају, називаху их безбожницима. Хришћани нехдедоше да свршују обред у част императора; а ови их сматраху као непокорне грађане. Наскоро их од- почула нацирње нападати. Тако на пример говорили су, да они у поћним својим скуповима чине неваљалства и ужасна преступљења; да убијају децу и іседу њихово тело. Покварено незнабожачко друштво говорило је са страхом о разврату галилејца (тако су они називали хришћана;) учени људи њихови смешаху се безумљу галилејца, што се кланаху распетом Богу, и очекују васкрсење мртвих; правитељство их одно- чне гонити као буговнике. Хришћани су све ово подносили споконо, надајући се тврдо на Господа и верујући у будући живот; они жаћаху своје непријатеље и моћаху се Богу
за њих; међутим вера Христова све више и више распро-
стираше се и растилаше.

У то време цароваше у Риму Нерон наистрашњи злочи-
нац. Истина, он је једном одпустио Павла из Рима, но у то вре-
ме вера Христова још небеше изазвала иако неприна-
тељство; али сад већ цео Рим беше оздоио ћен против већ, и тај исти Нерон сад већ постуна сасвим другоначни. Око 64. године догоди се у Риму страшан пожар, који је уништио већи део вароши. Исторички уверавају, да је тај пожар прво
узорковавао сам Нерон, што је желио величанственије да пре
устрио варош. Приповедају, да је император, са високо куле, глеао са насладом на горећу варош, певайући пожар Троје
Пожар је трајао пуних шести дана. Кад су пак потом одно-
чели изтраживати узроке пожара, Нерон, да би скинуо са себе подозрење, окривио је у том хришћане. И зато сад на-
стану страшна гонења и казни. Гонење се распростр
ило по свима провинцијама империје и трајало је око четири године, до саме смрти Неронове. То је било прво гонење хришћана од незнатноца. Оно је било у Риму веома жестоко. Не-
рон се наслажавао страдањима хришћана и измилавао је најужаснија мучења. Хришћане су заштивали у зверињске
коже и бацали их на растрашање перима; распинавали су их на крстове; неке су мазали смолом и привезавши за колац, запаљивали их; и ови, сагоревајући полако, осветљавали су собом Неронове садове. Сами незабажци навикути на крвава гледишта, дрктали су од страха, гледајући како страдају хришћани. Да наведемо речи знаменитог исто-
рика Тацита, који је живио у то време: Он ће нам по-
казати, да су и сами најболи и најобразовани незабажци гладали на хришћане, као на преступнике и били веома про-
тивни новој науци. Понимо ће Тацит приповедио, да је по-
сле пожара обиште подозрење падо на Нерона, и да је он тада бацно кривицу на хришћане, већи даље:
"И затим он одночне страшно мучити људе, који су познати под обштим именом хришћана, и који су и без тога били жигосани прережем. Они воде свое порекло и име од некаква Христа, који је за време царовања Тиберијева, казњен био смрћу по заповести понтиског игемона пилата. У то време престале бејаху оне ужасне старе празноверице; но овде се опет изнова пробудише и распрострањише и то не само у људим, где је та убитачна секта започета, но и достигла и до Рима, колекке свега, што је непристошо и преступно. Признањем неких од њих одкрио се велики број криваца; и они су сви осуђени били, не толико за пожар вароши, колико у обште за њихову мразост наспрам људи. Они су умрли у најужаснијим мукама, којима су присаједињене биле још и поруге. Неки од њих били су распети на крст; други су зашиведени у зверињске коже и бачени на растрзање псима; неки пак намазани су били смолом и осветљавали су собом у место буктиља, ноћни мрак. Баште Неронове бејаху станиште, где је било ово ужасно гледиште; у то време упражњавана бејаше којска трка, на којој је заједно са многобројним народом, присуствовао и сам император, одевен као хришћан. Преступљена хришћана, заиста, заслуживала су достојну казне; но обшта мржња замењена је сажалењем, с тога, што ови несертници нису казнени били толико ради опште користи, колико ради удовлетворења Неронове свирепости."

Док је трајало то жестоко гонење, дођу у Рим свети апостоли Петар и Павле. Не гледајући на опасност, која им је предстојала, они слободно одночићу проповедати ћеранђелис; и насекоро привуку на себе злобну пажњу незнабожана. Свети апостол Павле обрати у веру Христову једну од Неронових жена, коју је он јако волео, и то још црне разлути императора. У исто време, као што предање сведочи, находио се у Риму Симон волшебник, о коме смо већ насспоменули. Убеђен од Петра у Самарин да је на лажноме
путу, он се тобож покаиао по његово каиање било је само спољашње: иер је он мрзо на хришћане, и одвећ је иако дејство ва против науке хришћанске, издаваиући себе то за самога Бога, то за велику силу божију, која је створила свет. Он је у Риму лажним чудесима саблазњавао римљане, који су били веома сујеверни, и задобио тако велику вајност код Нерона. Стари писци много приповедаиу о прелпирци Симонови са апостолом Петром; он обараше науку Христову и увераваје, да је он Бог, койи је симао с неба, да спас свет од власти таме, стараиући се да убеди римљане у свом свемогуштву, он обећа да ће се узнети до неба пред очима целог народа. Сви се сакупе у одређен дан да то чудо виде; међу народом беиаху и свети апостоли и мољаху Бога, да он разагна заблуде незабожаче и да уништи ђаволску силу, која је помагала Симону. Волшебник се, као што предање сведочи, заиста подигао на неку вишну; но наједанпут падне и сломи је ногу. После тога, смраиући себе поругана хрђавим успехом, лиши себе живота. Сујеверни незабожаци, приписуиући тај хрђав успех присутству апостола, одпоочну иош више гонити хришћане.

Нерон, раздражен и смрћу Симоновом и у обише распространивањем науке Христове, потражи сад свете апостоле, да их казни. Приповеда се, да су тада хришћани убедили Петра да се пону удаљава из вароши, ради веће безопасности. Петар је пристао на њихову молбу; но Господ му у чудном виђењу покаже своју вољу. Једанпут, излазећи из Рима, угледа Петар самог Христа, где улази у варош. „Господе, куда идеш?“ упита удивљен Петар. „Идем у Рим да ме расну,“ одговори Господ. Тада се Петар сети, да је њему нужно да се врати, и да у Риму прослави Христа мученичком смрћу. Он се врати у варош, и насколо, као и Павле буде затворен у мамертинску тамницу. Ту су као што предање казује, пробавили апостоли око девет месеци, обратили су у веру тамничне стражаре и учинили много чудеса.
Оснажени надањем на Господа, они без страха очекиваху кастигу. Апостол Павле у последњој посланици Тимотеју писао је: „Мене већ приносе на жртву и време је мога одлазка настало. Ја сам се добро борио, течај сам свршио, веру сам сачувао. А сад ми се спрема венац правде, што ће ми га дати Господ, праведан судија, у одређен дан, и не само мени, но и свима, који су се радовали његовом појављењу.“ (2 Тим. IV, 6. 8.) У таквом радостном надању могао је свети апостол спокојно подносити и заточење и последње земаљске туге. Неки од његових другова, страшећи се, оставе га сад у овој опасности; но њега није ништа могло раставити од љубави према Господу; а то је било довољно, да би могао с радошћу живети и умрети.

С таквим истим спокојним постојањем очекивало је смрт и свети апостол Петар, коме је она заранге обиљежена од Господа. *) Оба апостола беааху осуђена на смртну кастигу. Петар пре нег што ће сам бити кажњен био је сведок казни своје жене, коју је он храбро овима рекао: „жено, сећај се Господа!“ И Петар је осуђен био да се распне на крст. Ова кастига беше пред очима римљана једна од најбеачашнијих кастига на она се учинила смиреном апостолу као одвећ славна, и он није сматрао себе да је достојан умрети онако, како је умро његов бо жанствени унгеле, па зато и замоли да га распну, обружши му главу доле.

Свети апостол Павле, као римски грађанин, није могао бити предан срамној кастиги на зато га дада погубити ма чем. И тако оба апостола преминуше тел.м у један дан, у 67-ој години после Христова рођења. Хришћани сараде тела својих учитеља у подземним гробницама, којих је било у Риму многу и потом често долажаху ради молитве на гробнице ових великих просветилаца света, и побожно их спомињаху.

*) Друг. посл. Петар. 1, 14.
Ми смо могли нешто и више саопштити о апостолу Павлу, него о Петру; јер се у Дсциангијама већ не спомиње о Петру после јерусалимског сабора. Но из предања знамо, да је он неколико година управљао црквом Антиохиском, и да је проповедао јудеја у малој Азији, Сирпи и око Вавилона. Од њега имамо две посланице! Он излага у њима како треба да живе хришћани, да би били угодни Христу, који их је одкупио екупоценом својом крвљу; саветује их да трпељиво сносе земаљска страдања, надајући се њардо на благодат Исуса Христа; да љубе један другог од срца, да животом својим буду пример незнабожцима у славу божњу; да живе уопште праведно и свето и да у свему поступају као верне слуге божње; да га освештју у срцима својим.

(Продужиће се.)

(ПРИПОСЛАТО).
Пощтовани уредниче!

Да не би остало добро дело под спудом ћоје ово дана учи- нише рееници нашем манастиру: то хитим да га преко вашег врњених листа предам иавности.

Село Ресанак (у окр. крагујевачком срезу лепеничком) свакад се одликовало својим похртовањем. У околним овој нише остао ни један храм ни манастир, који није добровољним приложима њиховим знатно потпомогнут. Џело њихе они то не чине само црквама и манастирима већ и својим комшијама. Ми незнајмо да ње у том селу никада било продаје, да су ма кога апелли за порез или други ка- кав прирез што не може да плати; јер и ако се налази такових, одма се за ње заступи други — имуњни или в ње елда, на га по- помогну. Маого би требало ређати, на изређати сва доброчинства њихова; но намера наша није тако далеко простирати е. Ми смо намерни да кажемо у јавности ово: да су ти селини на дан 25 Сеп. тек. год. показали ту добру своју црту и у нашем монастиру, где се сад подигне на старом месту нова црква. У поменути дан у броју 110 душа дођоше они са свиркама и песама као гости у наш манастир и једно на друго приложише монастиру 100 ф цесар, један фили петразњи и две пропаги (идну Стефан Креманц наредник народне војске, а другу — Танаесје Лазаревић т-жаје рееници) за које им е од стране нашем братство јавно благодари.

у Грчарици 23 Окт. 1889. год.

Настојатељ Иринеи.

ШТАМПАРНИА НИКОДИ СТЕФАНОВИЋ У БЕОГРАДУ.

ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.
издаје и уређује ректор богословије прота Никола Новић.


Како ие наш високопреосвештен Г. Митрополит посетио словенски комитет у Петрограду.

У прошлом броју ми смо саопштили читаоцима нашим како ие високопреосвештен Митрополит наш Михаило посетио благотворителни комитет у Москви, а сад — користећи се извештајима прикупљеним из „Голоса“ намерни смо да кажемо што о његовом доласку у седницу петроградског одељења словенског благотворитelog комитета. Седница ова одређена иe била на дан 26 Октобра. И почетом се напред знато, да ће у ту седницу доћи и наш г. Митрополит, то се по извештају „Голоса“ скупно био на одређено место значајан број чланова комитета, тако да велика и пространа сала у дому г. Кирићева једва је могла да смеести све, који су на тај скуп дошли били. До досада г. Митрополита нашег, који иe од многих визита тек у з. сахата после подне дошao, комитет се занимало делами коja беху на дневном реду у комитету. Тако на прилику читао се извештај како иe академија Медико-Хирургија примила на своје надржа-ње једног јужног Словенина, коjи је донде имао своje издр
жане од одеља Петроградског словенског комитета; како је Ф. Јо. Палацки објавио премију ономе, којо напише сачинење о Хусеву, како исти жели да се у час и спомен Јубилеја Хусова избере један младић из места рођења Хусова и да га словенски комитет прими и васпита на свој трошак; читало се за овим даље известије А. Александровића о правом значају чешких колона на источном брегу црног мора; желе Баркова да се час пре начини и удахи један речник, који би био од користи свима словенима у ошите; Кирнићев извештај о стању православне цркве у Херцеговини и готовности коју изиављује друштво комитета помагати свима могућим средствима за ослобођење и одржавање цркве православне у тим странама и пр. и пр. А у трајућем том претресању стиже хабер да долази наш преосвештени г. Михаило. Преседник Петроградског одеља заједно са секретарима Кирнићевим и Бестужевим, назначејем и другим несим члановима комитета изаћу му на сусрет. Давши овим свој архиепископ благослов и поздравивши се са свима који га у сали очекиваху најусреднијим поздравом, преосве штени г- Митрополит заједно са г. архимандритом Дучићем и игуманом раковичким Јосифом заузима почетно место у сали скупа. За овим одма г. председник А. Гицердинг одпочне своју беседу.

"Пре него што би наставио говор о другим радовима нашим, који још остао не претрпешен, сматрам за најчешћу дужност своју да од лица целог комитета изиавим вашем високопреосвештенству најискренију признательност за част, коју ви наводите показати нама удостоивши својом посетом овај скуп, а у исто време да изразим вам, Преосвештени Владико, наше особито поштовање и сачуванство према вама лично. Свима нама врло ће добро познато, како цео југословенски свет гледа с особитом љубављу на архиепископа престо у Београду, — а и ња, који сам већ бивао у том крају, могу рећи без запрења савести
да гледам не само љубављу већ и с високопоштовањем. Целом југославенском свету православно-источна црква није само једна узвишена религиозна светина: она је у исто време и народска светина или да речем још боље паладиум словенске народности. Но у многим земљама словенскога југа, православна црква, уви! изгледа као канда је без главе. Много и премнога наци ће путник тамо тешархија у којима пастири непознају своје овце а и овце беже од својих пастира непознавајући гласа њихова. Срећна Србија види у зачељу своје цркве најбољега од њених синова и служилаца, достойнога преображеника Неманића св. Саве. Ја се усуђујем да дозволим себи наспоменути једну црту из живота старог просветитеља Србије. Писац, који нам предаде подробности о његовом животу, казује између осталога и то, да је Сава, кад је био још младић, потрешен био речима руског калуђера, који беше дошао рад писаније у двор Немање снажног и богатог у оно време владаоца српског, и да је услед тих речи оставио и дом и оца и отишао за тим човеком, да у руском манастиру тражи вишег — духовног образовања. И ваше високопресветственство имадосте потребу тако исто потражити вишег духовног образовања међу Русима. Старо духовно јединство и дружба Русије с југословенским народима, која доносе у равној мери корист колико Русији, толико и југословенским народима, никада се није прекраћивала а данас се она сазнаје више и боље него икада. Ми сви подхрањујемо у себи тврду наду и уверене, да ће ова благотворна дружба још боље ојачати и васкрснути народито по случају садашњега вашег доласка у Русију; да ће благослов ваш, који нам усрдно тако раздајете, и лично ваше позnanство с наша још више и боље спојити нашу духовну свезу са југословенским светом, — свезу, за рад који наш комитет и постоји, и ради, и мисли продужавати своју радњу.

Његово високопресветственство наш г. Митрополит одговорио је на ово у кратко сједујућим речима:
„Мило ми чути и видети да се овде у Петрограду тако живо пробудила свест о словенском делу, да овдашњи ста- новници изазвућу нам тако снажно и дубоко сачуване као словенима — рођеној браћи руског народа. Да благо- слови Господ Бог трудове и старања словенскога комитета у корист православног просвећења, духовне заједнице и братства словенских народа.“

За овим члан комитета Т. И. Филипов, обрати се г. Митрополиту нашем са овим поздравним речима:

Врли представнике српске цркве

Блаженстви кирь Михаил!

„Покренут јестественим осећањем признателности према месту твога васпитања, Ти предузе доста даљи пут из своје благословене домовине у чувени и свети град Кијев да оки- тиш својим присуством светковину његове знамените академије, која одгата Русији и у опште православном свету велики и знатан број људи, славных и по своме дубоком знанju и по узвишености свог наравственог живота, коме славном сокру она на велику радост и утешу своју придру- жава и Тебе, просвећени владико. Па за то није ни чудо, што су Тебе тамо у тим познатим теби местима, где про- веде Ти најлепше године твоje младости, и, с књигом у руци а с крстом на плећима спремаше се за садашњу свој високи позив, — предусрели као познатог и давно очекиваног госта с дочком какав Теби приличи.

„Но отуда Ти предузе пут на Север — у дубљину руске земље, да посетиш и другу стару њену престоницу, — па шта видимо и тамо? То исто што у Кијеву, па ма да Ти ниси одпре познат био лично цркви московској. Њењин многопроштовани Клир, више власти учебних и других дру- штвених завода, различити сталежи, и напоследку цео на- род православни, коме Ти дође у један од знатних дана
успомене његове, изађе ти на сусрет с таквом истом једно-
dушноћу с каквом Ти њему долазиш, надмењући се ко ће
пре од њих да Ти лично изиави чувство радости и задо-
вољства за Твоји и њима долазак...

На одкуда та радост и та љубав?
Извор љих узвишен ј и чист. Москва — веран и
искусан стражар предања, завештаних рускоме народу са-
мом прошлосту његовом, чува и храни у реду тих предања
с особитом ревношћу свештени завет духовног сајуза руске
земље са свима словенским странама, нарочито с онима, које
и до данас пребивају с нама у једној задруш с вером, не-
gледећи на све оне ђаде и невоље које им преко 400 година
dолазе из широко — растворених и високих врата адово
и под којима они непосртше.

„Ево због чега Москва, видевши у себи предстојатеља
једноверне нам цркве српске и представитеља једног од на
врних народа словенске породице — није могла уздржати
се а да те несрећне с особитим усхићењем и свенародно не
изиави своје топло сачуванство према твом доласку.

„У обители преподоб. Сергија чијим нетлкилим остат-
cima ти си пожелио учинити благоговећно подворење својe,
— Ти си такође нашао ту исту Москву, и тамо из уста
светињника руске цркве и науке имао си случај чути како
се од стране наше благодари земљи српској за услуге, којe
и оне учинила у духовној просвети рускоме народу — онда
кад срећнији беше њеизин историјки живот.

И ми се од душе придружујемо ка тоО праведној из
зиavi и молимо Те да потврдиш пред твоим народом истину
оне од вајкада скипљене у нас пословице „руски човек
памти добро."

На посетуку Ти достиже до тера, сада постоиће сто-
лице руског царства, — столице, која носи неко чудно не-
забожачко име. Оно ље у стању да узмутити и потресе душу
правог Словенина. Но шта знамо да радимо? Ми и сами,
поред свега тога што по сваки дан несвидамо с уста то име, неможемо још никако да се навикнемо њиме а мислимо да се нећемо ни навикнути, јер је то ропство у које је руски човек одведен по изванредним судбама своје историје и у ком се његови горњи сложености за обим од части и средњи, пошто мало по мало туђити од начела сопственог народног живота а у једно са тим и од природног средства са словенством.

Израило његову крст и отчасти, и хвала милостином Богу, ми видимо данас Тебе, преосвештени Владико, једну нама у онај добро, када везе тога ропства већ пошто њуци и готове сваког дана већ да пукну. Ти знаш да пре две године, име ове престонице, није ништа посмело да она пресретне у себи словенске госте и дочека онако исто с разширеним рукама ка и Москве. Ти си без сумње с пажњом пратио све подобности тог усрдног гостовања, које није оставила да пропрати сва јевропска журналистика, а Теби су још по најбоље могли испричати свој саочасници, који су овде били и тамо се повратили. Но нашто нам бољих доказа, кад си Ти сам на првом састанку са члановима овога сабора, кад дођоше к Теби да те поздраве са добродошлицом, — благодарно изразити се, да овде у престоници руске државе Ти осећаш себе као да си код куће, на југу.

Дакле, три тако различне једна од друге руске народи, представитељици три различне епохи руске историје — великомбјежски Киев, царска Москва и императорски Петербург (а овде се огледа и сва садашња и историска Русија) слише се у једну мисао и у једно чувство, како им дође време да пресретну и преме код своје куће драгоценног и високог госта словенског. И зар није то јаван доказ, да сва руска земља од једног краја до другог изазви да служи тој великој идеи словенске узајаоности у којој је њемство блиског избављења наше браће и наше сопствене снаге
и даљем преуспевању и напредовању у свима одношама нашег народног живота?

"Истина налазе се још у тами угњетене силе, које би раде биле да препрече свечаност ове идеје; но није далеко час, кад ће пући замке немоћија дерзости, као што некада оно мрачно чудовиште старог баснословља за противоборство светлому Олимпу поражено беше стрелом светословног Бога. Пропас ти ће тако исто и ова чадороднија таме пред нестражимој силом свести словенске и судба њихова биће као судба смрадно умиротвор Питона.

"Врли светитељу! Допушти да се смемо надати, да ћеш Ти по повратку у своју насту вазати јој, као очевидац и веран сведок, о оним успехима, које од дана на дан крчи у руском друштву словенска идеја, па тако да ће још боље и чвршће утврдиш у осећању узајамне оданости и поверенности наспрам Русије. У речима моим, иа мним, нема ни сенке као да народ српски негаи таква осећања према нама. Не речи ове нису изазвате неповереним, (које би за Тебе била страшна увреда) већ врло схватљивом брижљивошћу како да се уреде још боље наше узајамне везе наша нас изазва сам положаи Твоје отацбине и уопште иугоистока Јевропе.

"За нас то већ није таина, да су свуда по целом његовом пространству рсециани усрдни служитељи непријатељских нам власти и сила а под маском као да су то ваши искрене пријатељи и добротвори, бринући се како да вас отрну од нас и после претворе у оруђе својих грабљивих намера. Без умора и безстида они се у интервју њима сваки оначадања на Русију шапешћи нас призраком нашег властолубља.

Па сачувал твоје домородце од ових опасних нагове-рања и не пожал труда насомнјати их сваком даном приликом, да ми немамо пред очима ништа друго до иедну бригу о срећи и слободи (без које нема ни среће) наших идновераца и идногоплеменника; да ће она не насећивос, коју нам са стране намећу као да ми желимо и те-
жимо да пругутамо друге мање словенске народиће, сасвим противна нашој природи; да се ми и онако у другим случајима и кад баш преку потребу имамо бранити своја пра- ка од настрага неправедне силе, тешко покренемо на народиће, који нам иеднако пркосе и замећу кавгу из дана у дан.

На зар су то црте народа жудног за грабеж и накло- њеног за присвајање? Присвајања, заиста, прете вам али не од нас већ од онога истог Запада, који тако немилице мрази и опада нас код нас и који се прближује к вама с притворним учешћем на слику ђеванђелског лопова, који неприхотити другаче разкћ да укјета, украсета и погубита.

„Код нас је вазда била и остаје једна мисао, једна брига о вама, а на име: да би по истеку извесног времена, кад Господу буде угодно услышати каздињане и козкра- тити пламене људи скоцу сви једноверни и јединокрвни нам народи устроили своју судбу на основу њихових деј- ствителних права непрекорачујући братске границе, те тако саказали саиуза мирне ником не претеће снаге, која не би тражила освете за прошлост, већ би била тако снажна да може дати одпор новој каквој туђој снаги, ако би ова на- срнула на њихово спокојство и слободу.

„Завршнућући моју беседу, иа је желим завршити нај- искреном жељом обраћеном на лице твоје класифкиног ар- хинастиру, да Бог даде да се продуже и умноже твоје го- дине на срећу Србије и на корист свега словенства, до краи- них предела човекова живота, и да буде дано твојим очима видети спасење твојега народа и испуњење чланкља свего словенског мира! Да на местима погаженим неправдом и на- сиљем, још за време твога живота обаси права и множење мира, дондје се отимета лена...“

Преосвештени наш г. Митрополит одговорио је на ову реч Филипова следеће.

„Хвала вам лепо за вашу мвлу и дивну беседу. Народ српски много се ослања на доброту Русије. Он се јако узда
у великог Господара руског и у цео руски народ. И ја се надам и поуздано држим, да ћемо ми, напослетку, доживети до тог срећно гчаса, кад ће нама свима православним слободно бити да одпевамо хвалебну песму Богу у храмовима, који су тако исто накићени и у крашени, као ти, који украшавају велику словенску државу на славу и час целога словенства."

(Продужиће се.)

Српска црква
(Од Каница.)
(Продужиће се.)

Кад ступи на престо српски цар Лазар, велики људ, тужне катастрофе косовске, бејаше му осем свега прва брига, да се измири с Цариградом. У договору са Савом VI, а другим патријархом српским пошље он у Цариград депутацију код патријара Филотија (Теофана?). Овај се покаже службенији од својих претходника и призна наслов патријарски српскоме духовном поглавару али под овим условом, да срби у напредак незаузимљу непријатељски положај пре- ма Цариграду. Једна депутација цариградскога патријарха, што је овај посла на двор српског цара ваљало је да нове пријатељске одношаје иош већма утврди. Док још беиаху сви посланици у Приштини, умре Сава. Лазар одмах сазове сабор у Пећ, патријарску столицу, те се изабра трећи српски патријарх Јеврем, који је круписао Лазара у присуству цариградске депутације (1376) (Енгел.)

У след овога, као да је међу вишим српским и цари- градским (византијским) свештенством остало споразумљење врло добро. Стеван Лазаревић син и наследник Лазарев, кад беше у Цариграду, доби од цара Маноила Палеолога наслов скитар и круну деспотску (1603.) Па и последњим српском деспоти Ђорђу Бранковићу посла круну Јован Палеолог. Њу му одузе Махомет син зета његова Мураша, а сад се чува у царској ризници у Бечу. (Павле Ћос. Шаф. Истор. срп књиж. ст. 42).
Арсеније Чарнојевић беше на реду 21. од народних пећских патријарха. Он остави своју постобину су 37000 српских породица и насели се с њима у Угарској, а смести своју столицу у Карловцу, где беиаше и унајновије доба столица српске патријаршије (а сад?) Света беиаше 35 патријарха на патријаршији у Пећи. Последњи беиаше Хаџи Калиник, родом грк (1765.) Па и ћерпинке столице постадоше по-лацно пленом фанариско — грчкога свештенства, које се беше наимило да служи Султанима те у том правцу управљаше и српским дијецизама, и то још на жалост све до данас чини над рајом у Босни и Бугарској.

Свещенички ред имао као прва у положу. У своме владању (поштеву) могла би се доиста српска држава назвати теократском (свещеничким.) Српски кнежеви се обично у старости калуђеринше. Тако учини и Стефан Немања што сагради манастир Хиландар у светој Гори. На његову молбу, поклони цар Алексије нову зграду у сопственост српским кнежевима. Нико, па ни сами старешина свете Горе не смеђаше се мешати у његове послове. У овоме манастиру свети Сава, пошто му умре отад под именом св. Симеона, дејствоваше за словенско монаштво на истим начин, као-год што је пређе Танасије за грчко. (Таc, стр. 14.) У св. Гори сјединише се оба елемента (живља) само с различитим тежњама. Св. Гора доби с тога за оба народа велику значајност, која се све до сад у неком одношству живо одржала. Свещениство беше у свако доба главна узда ница српским краљевима и царевима. Она им својим упли вом помагаше да се обогате, они их проглашаваше за свете, ма да и зла владања беиаху, а с тога је свештенство нај знатнијим повећало награђивано. *) Грађанство по готову

*) И тако, по мињу Каница духовенство гради људе свецима и гради кога хоће. То је оно, што смо и још једином приликом споменули у листу нашем, да већина световин људи иначе добро образованих неразумевају дух и смисао наше религије,
одаваше свештенству краљевску почаст. Властила му завињаше јако са његова снажна положаја, а сама беше сувора и не изображена, те да би на се уплив њихов узела. У законодавству као и на дому знањаше Властила себи придобити важност. Велике заслуге, које је свештенство у Србији као и свуда у средњем веку у време феудалности за образовање народно стекло старажу се владаоци да награде бохатим дарима, а особито грађевом безбројних манастира (С: цар Душанов законов стр. 629).

Наизамљиви улогу, коју ови црквеники властици у верозаконском и (грађанском) државном животу откри, и до трајање турска епоха па и доцини имдиаху, ја сам се већ трудио да у овом делу и у мојим „византијским споменицима“ опширно и у општем на следећи начин карактерише: „Честита врста свештенства и светских народних поглавари: основалац прве српске, краљевске породице, св. Немања, његов син св. Сава па до последњег од народних краљев, натицаху се у грађеву величествених цркава и већ и њу тумаче по калупу знања световног. Духовенство није никад начинило свеца освен св. Петра ни Павла, нити га може начинити: оно је само проглашавало и проглашава да ова или она личност по својим поизвама и дару чудоторства свог или муцеништва долази у ред светитеља и исти призан свети. Што се пак тиче тога, кога треба прогласити за свеца, да ли цареве, краљеве, владике, или земљораднике, војнике, монахе и т. под, — о том оно није никад подизало питања. То се може договорити тамо где год у црквама, ка којима и Каниц причао длежи. А у цркви православно — Источној, сама личност јавља себе да ли је она достојна да то име носи на себи па ма од које она сорте и врсте била. А ти знаци јављају су се и јављају различитим начином; или се на гробу ове, оне личности јавно извеснога рода чудеса, или мошти његове остану не- тлео, или болесник какав на гробу њихову добије надприродним начином изцелење од какве неизлечиме болести и т. под. Па сад — да ли је та личност по мњењу овог света чинила ова онда неке искласте у животу и тиме као бацила та-
Историја хришћанске цркве.
(Продужење.)
Даље он саветује све верујуће да изучавају слово божије; убеђује настире цркве да с љубављу мотре над повереним њима стадом, не господарећи над њима, но дајући им пример у свему добром. Женама саветује да се покоравају својим мужевима, да буду смиреног духа, а да се не брину о спољашњим накитима и украсима; — мужевима — да љубе и уважавају своје жене, као санаследнице животворне бла-
мну сеньку на свој живот, или је она пред очима света живила свето и богоугодно — о том православна црква слабо разбира. Јер је она веровала а и сад верује, да по речима Спаситељевима, које он изрече приликом једном жени једној, која помаза миром ноге његове и отре власима својима: „Ей много бдётъ прошено потомъ что она многовъ козлеки,“ може се по једина личност по смрти својој изнити пред Богом далеко достојника, нег што смо ми то по ограниченој нашег различање схватили, и да по овоме може за своје тајно доброчинство онаи, о коме ми нисмо ни мислили, стећи вече вечну награду пре, него онаи, о коме смо ми на земљи мислили да је уреду првих праведника не бивши у стању разгледати његову унутрашњост и његова тајна злочинства. У.
годати; свима пак уобише препоручује да буду сложни, милостиви смиреномудри, покорним властима, као од Бога постављенима. Друга посланица апостола Петра написана је била на неко кратко време пре његове мученичке смрти.

Света црква поштује спомен светих апостола Петра и Павла 29. Јуніа и назива их првоврховнима, с тога, што су се они више од свиђу потрудили ради распрострањења цркве Христове.

XV.

Трудови других апостола.

Приповедивши о животу и смрти првоврховних апостола Петра и Павла, да промотримо сад судбу и остатак апостола. Извештае о њима имамо од најстаријих црквених писаца.

Најстарије предање сведочи, да су апостоли, после силаска светога Духа, неколико година живели понашише у Јерусалиму, путујући само по оближњима местима ради проповедања Јеванђелија. Но кад је већ цела ђудеја саслушала свету проповед, тада су они пошли даље и као што предање вели, помоливши се најпре Богу, бацали коцке, — куда ће који ићи. Неки стари писци казују такође, да су они, пред растаком својим, по упуству небеском, саставили симбол будуће проповеди; т. је сви заједно изложили кратки нацрт вере, који у неколико речи садржи главне истине, које су они дужни били разносити по свету. Ево тога Символа, који је познат под именом Символа апостолског, и који се састоји из дванаест чланова.

1, Верујем у Бога Отца свемогућег, 2, Творца неба и земље. 3, Верујем у Исуса Христа, сина његовог јединородног, Господа нашега, 4, Који је зачет био од Духа св. рођен од Марије Деве; 5, Који пострада при Понтијском Пилату, би распет, умре и погребен би; 6; Који сиђе у ад, и у трећи дан васкрсне из мртвих; 7., Који узивје на небо и седи с десне стране Бога Отца свемогућег. 8., Који ће
отуда дођи да суди живе и мртве. 9., Верујем и у Духа светог, свету цркву саборну; 10., Свезу светих; 11., Васкрсење мртвих; 12., У живот вечни.

Кад ие Господ Исус заповедио апостолима својим да проповедају иванђелие, он им није затаио да ће они за то претрпети беде и гонења од људи, да ће их ови мрзети због његовог имена и да ће их окривити пред властима и царевима. Но предскаzujući им тегобе и беде Господ им обећа и наивећу помоћ. Он им обећа да ће увек бити са својом црквом; да ће Дух свети узити верујућима мудрост и постојанство; да ће верујући у његово име чинити зна­мења и чудеса. — Апостоли испуњени Духом светим, смело су предузели наложено им трудно дело, и ни један није осла­био у наивећим тегобама и бедама. Одучевљени вером и горећом љубављу прама Богу и ближњем, они трпељиво сношах у гонења страдања и усрдио служаху Господу. На­скоро су и најудаљенији предели осветљени светлошћу исе­тине иванђелиске.

Апостоли се по кад кад враћаху у Јерусалим ради ви­ђења са осталом браћом и да извести један другог о успе­сима проповеди, а затим су наново продужавали своју радњу.

Ми смо већ припомених о мученичкој смрти светог Јакова звезедеова, Јакова епископа Јерусалимског, и апостола Матија; сад ћемо да кажемо и о другим апостолима.

Свети Андреа Првозвани проповедао ие у иудеј, грчкој, у мало — азијским пределима око Црнога Мора; у Грузи, Абхазиј и чак у Русиј, која ие тада позната била под именом Скитније и за коју се везоа мало знало. Становници њени смартане су за грубе и сурове, и туђе земци су нерадо по­ходили Скитнију. Но такви гласови нису застрашили светога апостола, коме ие наложено било дело скупоценније од жи­вота. Из најстаријих летописа руски дознајемо, да ие свети Андреа проповедао у Херсонису Тавриском, (садањем Кри­мском полуострову), а затим ие Дњепром допловио до тога
места, где сада постоји Кијев, — да је ту на гори поставио крст и казао свом сапунцима: „на овом ће месту заснивати божња благодат; подигнуће се Богу храмови и светлост истине распрострете ће се на све стране. Свети апостол кошуо се и Новгородца. Како се види, сурови Скити нису гонили свети проповедника; но незна се какав је и колики био успех његов у проповедању вере.

Свети Андреа иа много претрпео од незнабожца у вароши Синопи близу Црног мора. Он оснује цркву у Византии (садањем Константинопољу), и постави тамо за епископа Статни, о коме напомиње у посланици својој св. апостол Павле. У Грчкој, у вароши Патраху, удостоји се првозвани ученик Христов да положи живот за веру своју. У истој вароши он својом проповеди и чудесима обрати у Христову веру велики број незнабожаца, и међу њима брата и жену ондашњег Губернатора. Кад овај чује о том, заповеди да затворе у кулу светог апостола; и но у тамницу и око ње скупљаху се верујући ради молитве и слушања свете беседе и број хришћана постајаше све већи и већи. Губернатор је дуго саветовао Андреју, да се одрече Христа. „Како ће могуће, говораше он, веровати у човека, који је, као злочинац, раснет био на крсту? Узалудно иа свети апостол објаснао је Губернатору, да иа Господ добровољно, из љубави према људима, страдао, да иа он смрћу својом помирно људе с Богом и подаримо им живот вечни; Но Губернатор не поверова спасавајући истини и осуди светог апостола да се распе на крст. С радошћу апостол спомињаше крст, који се код незнабожаца сматрао за оруђе најпоругљивије казни; но који ије за хришћане освећен крвљу Христовом. „О крстев миле! усклицаваше он; узми ме од људи и предај ме учителу моме; нека ти преко тебе прими онај, који ми је тобом спасао!“

Да би продужио муке светог апостола, Губернатор заповеди привезати га за крст, а не приковати. Народ се
иako љутио на тo; иep ie он волео апостола због његовог светог живота и спасоносне науке, коју проповедаше. „Због чега страда тај свети муж, тај друг Господа?“ викише гомила људи, бунећи се и љутећи се на Губернатора. Но Андреј с крстом свога поучавао народ, саветујући му смерност, љубав према ближњима, опратијање увера, већан живот. „Није страшна смрт за оне, кои ie трпе на правди, говораше он; они средством ње достикуо блажено спокојство; она ie страшна само за оне, кои су у овом животу робови греха, iep они иду на вечну каштигу. Браћо, не заборавите моju науку; љубите праву веру, испуњаваite заповести Господа Исуса Христа.“ Два дана и две ноћи висо ie на крсту ученик Господов; држећи се примера божественог учитеља, изговарао ie само такве речи, у којима ie љубав и опроштење; трећега дана народ ie напоследку с виком и претњама захтевао од губернатора, да скину апостола с крста. Губернатор, побојавши се, да ie не подигне буну, изαιе сам и заповеди својим војницима да скину светог мученика; но Андреј у молитви предаде душу Богу. То ie било око 70-те године по Христу. Спомен светог Андреје свршава православна црква 30 Новембра. Његови свети остатци налазе се сед у Италии, у вароши Амалефи.

Свети апостол Филип (не ђакон Филип, што ie проповедао Етиопском великашу) проповедао ie наипре у Галилеи, а затим у Грчкој, где ie чинио мона чудеса и обратио у веру многе незнабошће. Јудеи, што живљаху у Грчкој, гонили су га; но Господ помогне Филипу: iep они, што бе-иаху против њега устали наједанпут ослепе, а тек после молитве светога апостола пократи им се вид. Овај догађај ie подногомне да ie распространи вера хришћанска.

ПОПРАВКА.

У пршлом броју подсказала се једна значајна погрешка; на страни 616.-тој у 7.-ном реду: у место „неналазам“ треба читати „налазим“.

Следује додатак.
Св. Јован Крститељ као проповедник покајања.
(с руског од В. Живоња.)

I.

Име св. Јована Крститеља, јавља се пред нама, као наивећи образац човека, кога је и сам Спаситељ назвао наивећим између свију људи „рожденни жени.“ Он стоји на раскршћу две епохе: у лицу његовом, после дугог ћутања, изнова је послано људима божанствено пророчанство и то пророчанство се јави у такој сили, какове није било ни у цветајућој периоди Израиља, периоди, када се глас божиј често разлагаше у ушима избраног народа; — исто тако, у лицу Јовановом заврши се дугачка историја старозаветног одкрића, које приготвљаваше човечанство да прими ново слово о спасењу. Св. Јован Крститељ, проповедаше приближење новога царства; говорио је да је близу то време, кад ће се појавити наивећи и не обични посланик Божији, и сматрао је себи за наивећу час — предњачити овом посланiku божијем — бити му претечом.

Наша православна црква са особитим поштовањем велича наивећег од старозаветних пророка, и призивање нас да поштујемо његово пророчко величанство. Међу тим, ми мало знаемо о овом великом мужу, па и то што знаемо — тамно је и неиасно. Ми више знаемо о чудним околностима његовог рођења и о мученичкој смрти, нежели што знаемо његову пророчку и проповедничку радњу. Пророчка радња Јована Крститеља заслоњена је пред нама величанством божественог учитеља, који поче своју проповед још за живота Јовановог, и започе је тиме, да је се исценило старозаветно пророчество. Својом проповеду, божанствени учитељ, учини велики преокрета у животу — готово целог рода човечијег. Велике заслуге Јована Крститеља, изазивају нас да изнесемо на видик те црте из живота његовог, које сачињавају његово величанство и славу.

*
II.

Смутно време беиаше у Јудеи онда кад се родио св Јован Крститељ. Ово време беиаше богато многим нададама, али бедна беиаху сретства коиа би задовољила духовне потребности. Књига „открића“ хранише у себи драгоцени завет божији, и указиваше људеима чисто учение вере и наравствености. Али, кад Израиљ читаше ову књигу (открића — откровења), а његовим очима беиаше таван покривач, и он, видећи и чујући, није разумео ово откриће, и што је наигоре, он се не стараше да из тог открића придобије светла начела, већ на против, видео је у њему то што се његови материјални користи клоши. У средини људском, много беиаше зналаца који су тумачили закон и пророке. Но да би се тачно тумачило слово божије, није доста само једно махранално знање, — за то је нужно живо дејство духовног чувства божествене истине, а баш тога и не достајаше књижевницима људским који бришаху слава и речи, али опет нису могли уђерити прави дух и истину која се тамо налахаше ....

Божанствени закон беиаше у њих изопачен и обезобразен разним људским предањима; иедна заповед о душави, која је у том закону Спаситељем указана, код њих се раздељаваше на много већих и мањих заповеди: у место тога, да узбуде унутрашњи дух и даду му полет к светим целима, они до наистиних појединости састављаху правила и друге којекакве форме за спољно владање, које би се праведно могло назвати мајмунисањем. Храм божи беиаше загромождено и опкољен другим којекаквим мањим стајама, тако, да народ немогаше докопати се до средине свог светилишта. Они, који руковиђаху духовном силом народа, беиаху је раздобиле на наимање честице и нису били у стању, да из тих ситних честица саставе једну целину.

Пред поиављењем Јоване Крститеља, примечаваше се у животу људском народа нека збрка гордости и унижења,
Људи рачунају себе изабраним и вазђубљеним народом божјим, присвајају себи право, да су они најближи к Бого- и да они уживају наивећа благодећа божња, и све ово чине на основу великих обећања божњих њиховим оцима. Но политичка ништавност, јарам туђих господара, разне грађанске незгоде, сазнање своје немоћи и безсиља — променити своје положај, — све ово наносише жестоки удар иудеиском наро- ду који о себи тако високо мислаше. Тежкоћа оваквог положаја, бунтовала је по неки пут народ и изазивала на- родњи фанатизам — збацити са себе јарам туђина. Ове буна, често беху узроком, те се рађаху нови нереди у народу, али од тих буна ни у колико народу не би олакшано, — већ на против, све му је горе и горе бивало.

На чекање Месија — обећаног избавитеља, беху иудеин усмеренили све своје мисли. Они не истураху из својих уста име Месија, и сви са особитом пажњом изгледаху кад ће се иавити признаци тог времена, кад ће се имао поиавити Месија. Но овај Месија, у умовима народа иудеиског не бе- іаше онакав важни га представљању пророци. Народ нахо- дећи се у ропству и под туђинском владом, желио је видети у лицу Месије цара — ослободитеља и завојеватеља. Ово нетрпљиво чекање мучи народ иудеиског; он види пред собом будућег човека, кога ће Бог послати потомцима Авра- мовим и Давидовим, за то, да би овај посланик божњи из-бавио народ од политичког унижења, отерао из иудеине туђе владаре, повратио народу божњем некадашњу његову неза- висимост, основао за њега величанствено царство, учинио га господарем и владалцем земље, и покорио му сва суседна племена и народе под његову власт. Ово су биле мисли, које су обмањивале народ, и не само прост, него и один људе, који су мало дубље умели мислити. Некакав таман покривач беше закрив оци иудеа, и они не разумеваху тог унутарњег избављења које готовљаше за њих промисао божији.
Међу људима, који посвојој изображености стајаху више над осталим народом, људима који се наметаху да буду вођама народњам, као што сведочи Јосиф Флавије, 1) биле су три разнолике секте. Ове су секте биле различне једна од друге, а тако исто имале су различне правце, па за то међу њима никада немогаше бити мира нити искрених одношта. Човек који је желео да се што већма изобрази, морао је изучавати све ове три секте, као и н. пр. што је и сам Јосиф Флавије у својој младости учио. Људи који су припадали мало знатнијим породицама, а особито младићи који су се одликовали природним даром у науци, и који су били смиренi, придружавали су се овој или оној секти, но тек после дугог колебања кад су се већ добро упознали били са науком ове или оне секте.

Наипознатнија и наипопуларнија секта у то време беђаше фарисејска. Какакав је био правац те секте, ни знамо из Еванђела. Исус Христос, врло је често имао посла са поношљивим вођама секте фарисејске. Сва виша места у судовима они заузимаху; па у исто време биле су окружене и разним почастима, и будући тврдо уверени о сили својој и истини своје науке, они су с незадовољством спречили божанствену науку Исуса Христа, и устали против њега с наивећом енергијом и мразошћу, јер су видели, да ће то учење поколебати њихово мирно животарање и поткопати у народу то поверење које су они уживали, а с тим бацићи нове зраке светлости на закон који они савршено беху изопачили и затамнили. Из Еванђела, врло се добро зна како их је Христос изобличавао, и из тога изобличавања, види се, да су Фарисеи били страшни лицемери, и хвалили су се својим спољним благочестивим и скропулоznом религиозншшу. Њихова чезња за словом и почетима прелазила је сваке границе: они су се старали, да у синагогама за

1) Књ. 18. гл. 1.
узму прво место; желели су, да им народ, кад их сретне на улицама, више: ето га учитељ! ето га учитељ! Народ хваљаше их за њихову религиозну ревност, за љубав к ближњима; али Онај, који је дубоко умео завирити у њихово срце, називаше их лицемерима за ове њихове подвиге. Они су делили милостиву, постили су и непрестано се молили, али су ово чинили само да их свет види, и да би овим лицемерним поступањем придобили себи славу и глас у народу. Тако н. пр. у време поста, они су се свакад старали да им лице буде тамно (мрачно), како би прост народ видео, да они заиста посте. Кад би делили милостиву, они би се свагда старали да се за уставе на раскршћу улица гди се највише народа стиче, или у синагогама, кад највише народа дође на молитву. Они су се врло строго држали закона, и ову строгость старали су се да пред народом показу, и шта више, нису се задовољили само тиме, да испунавају оно што им је закон налагао, већ су још нешто и од своје стране додавали само да се пред простим светом више показу и препоруче. Они нису пазили на то, шта од њих закон захтева, већ су том закону прибавили много којешта што се у правом смислу може назвати скроенозним неровањем: У суботне дане, нису се хтели ни зашта прехватати, старали су се да сачувају спољну чистоту и поредак при ручку или вечери и т. д. Овај поредак стараху се фарисеи да сачувају од иутра до мрака — скоро сваки дан, и ово беше источником њихове гордости. Овим поступањем беше развита само спољна страна фарисеа; али је унутарњи дух савршен био подављен. За овакове поступке, Исус Христос сравњавао их са обојеним сандуком у ком мртвац лежи, који је споља заиста лет, (т. i. сандук) али пун костићу и сваке нечистоте.

По Спаситељевим речима, они се чинеаку људима праведним, али су унутарње преиспуњени били лицемерством и безакоњем. Међу тим, они сами непримећаваху ове уну-
тарње празнине своје. Њихова мисао прикована беше спољној страни закон и његовој справедљивости, па за то нису ни видели оно што је наиважније и наивесније у закону, — нису видели дух и силу тог кода. Они неумеди- іаху разликовати, које више крив у нарушењу закона — да ли она, који насрдне на сироту и удовицу и остављене без сваке заштите, или онаи који долази за трпезу да руча, а није опрао руке. Груда противоречиа с дана на дан све се већма умножаваху међу фарисеима, и тако рећи све се више преливаху у крв њихову, но они се ни наимање нестараху, да зауставе ову груду струју противоречиа, и ова противоречиа примећаваху се не, само у опште у њиховом животу, нећ шта више у наимањим појединостима и ситницах. Исус Христос назива њих без- наметним и слепцима, за то, што они не примећаваху тог противоречиа, и приводи за пример те слепоте чудновата (безсмислена) правила која су се тицала њихове заклетве. Они су говорили, ако се ко закуне црквом (храмом), то није ништа, а ако се ко закуне златом храма 1), он је крив: — тако исто и кад се ко закуне жртвеником, то није ништа, и он не може бити крив, али ако се ко закуне оним даром који се находим на жртвенику, он је крив. Безнаметни и слепи (говораше Христос, по поводу овакове заклетве)! Шта је веће, дал' злато или храм, који освештава дар?..... Но негледећи на ово жалосно умнонаравствено стање ове пред- 
начице иудеискег секте, спољни вид добродетели и религио-
зности, које прикриваху фарисеиску духовну ништаност, опет их је учинио вођама народним, и они по сведочби Јосифа 
Флавија 2) задобили су код народа таково уважење и по-
час, да сви обреди који су се тицали богопочитања као што су молитве и жртвоприношења, вршила су се искључно по 
њиховом предписању, и све вароши иудеиске, с похвавом су

1) Т. и. стварима златним, које су се упоређиваале при благослу-
жеву. Прев.
2) Древн. Јудеиске, кн. 18. гл. 1.
говориле о њима, да они, како животом тако и речима показују себе истинитим последоватељима добродетељи.

Друга секта, која беше са свим противуположена фарисеиској, била је садукеиска, но они далеко неизменише таковог уважења код ђудеиског народа као фарисеи.

Међу ђудеиским народом, ова секта представљаше нешто налик на безсрдачни рациониализам који привлачи и потчињава себе умове кад у каквом дружству ослабавља или се заглушкива религиозно чувство. Фарисеи с читавом гомилом својих сићаних правила. жељаху подвести живот човечин под максимали закон, а тиме су навлачили на се подозреве у празноверици (сујеверију); садукеи напротив, давали су повод да их обличавају у неверовању. Ако је код фарисеа било врло много спољних предписа и обреда, то у садукеа врло мало. Они вероваху само у једно пето-књижије, и не допуштаху никаквих алегоричких тумчења; и одбацивали су све оно, што нйе могуће било извести из слова писања (т. и. пето-књижија. Поглед њихов на ствари био је врло ограничен и без сваке животи: свет (мир) духовни за њих скоро несуштаставаше, они не вероваху ни у васкрсење, нити да суштаставује вечни живот, нити у биће виш безлимити суштасти. Јдеа (мисао) самог промисла божија њима се, представљаше у некаквој тамној даљини — у полумраку: они њу представљаху као нешто не извесно, по томе, што у делима промислитеља, не виђаху љубави и благе воље да ње то недостојно — управ понижење за њега, да он води бригу о поиедним живим суштаствама света. Њихово нравоучење, по већој части клоњаше се томе, како би угодили својим природним потребама; они се не стараху да своју радњу подведу под правила закона Моисејевог, већ напротив, подвођаху и удешаваху закон како би он њиховим жељама угодно. Они нису хтели да знаду ни да чују за више нараствене подвиге. Они се по већој части руковођаху својим расудком; као што сведочи Јосиф Флавије, они су страшно
волели препирати се и доказивати оцу премудрост који само
последоваху, и који су тако рећи обожавали. Ова фињођа, и
мршавио садукеиског рационализма, ни мало се недопадаше
иудеиском народу. Из узрока тога, секта ова није могла при-
влечити себи много присталица, а и који се йој придржаваху,
били су људи који су и о како примали туђинске обичаје, и на
послетку људи, који су били у стану живити не одвисно без ичије помоћи. У општини (говори Јосиф Флавије)
они нису ништа радили, а нај су морали вршити неке др-
жавне послове, тада су се саглашавали с Фарисејима; а то
су чинили за то, јер их народ никако неби могао трпити и
сносити. 1) Из овог сведочанства Јосифа Флавија, ми видимо,
како су садукеица мало вредили пред очима народа иудеиског;
њихова секта врло се је полагано распрострањавала и они
који су се ње држали, морали су се у туђу кожу облачити
онда кад су јавно радили у средишни народ, и на јавним
местима.

Трећа секта била је — тако звана јесејска. У ову секту
принадлежали су људи са топлим религиозним осећањима,
који тражаху највише светости. Они се одливоваху од фа-
рисејца, хваливши се својом праведношћу, тиме, што се не
задовољаху само једним формалним испуњавањем разни људ-
ски предања, већ се стараху да унутрашње освеже своје
душе, које стињаху у градној пустари иудеиских празнове-
рица; — даље још тиме, што они нису грамзили за великим
почастима у друштву, већ шта више, ударањаху се од њега
— ражуначи га не чистим, и видећа у њему опасност за
своју наравствену чистоту, и пренепу задостижење највише
наравствене цели — а то је светост. Имајући такав поглед
на друштво које их окружаоаше, они су се ударањали
у пустаре, и ту састављали одеалне општине и у овом
(Продужиће се.)

1) Јудеиск. старине кн. 18 гл. I.
Поздравна беседа

коју је прота Јагодински и намесник параћински у име целог подручног свештеница поднео његовом високопреосвештеној г. Митрополиту Михаило, по повратку његовом из Русије.

Високодостојни архипастиру српске цркве.

И онде — где се ово дана, као што њежна пчела на прозрачна криланца своја са цветка на цветак предлета те мирисни плод сабира за своју кошницу — трудно се да пријемним подвигом својим богато напони срце и душу твоју узимним слатима већ осведоченим на услугу и славу Христијанство цркве а на укупност верних чеда њених, на просвећење и напредак подчињених Ти пастира и на срећу целе домовине твоје, — и онде велимо, угађа те славенство и твоја паства као преузвишени Матицу, која верно прати и је достојанством крчи своје начело.

Врло се радујемо, високопреосвећена главо таковој добити, коју у смерном лицу Твом и овом приликом задобишимо; па зато у радости и са јаким одушевљењем лично дођосмо да Ти целујемо свету архипастирску десницу и да Ти у име
млађе браће и подручног нам свештенства укажемо подво-рење, које Ти достоио пристои.

Прими, молимо Те, други српски просветитељу, овај израз уважења који Ти од свег срца са високодстојним по-штовањем подносе твои архипастирског достојанства,

у Београду
28. Новембра 1869. год.

најпорнији
М. Миланевић,
прота Јагодински.

Јосиф Петровић,
намесник Параћински.

Како је наш високопреосвещени Г. Митрополит посетио словенски комитет у Петрограду.

(Свршетак.)

После свршено беседе од г. Филипова и кратког одго-вора на исту беседу од стране нашега г. Митрополита, што смо саопштили читаоцима у прошлом броју, претојере И. Јахонтов врло згодно наспомену сбору да је дан, у који су се они тако лепо скупили, дан св. Димитрија солунског и пропушти неколико речи о значају те вароши, која данас принадлежи словенској Македонији и у којој су се родили првопросветитељи словенства Тирило и Методије. Говорећи о њима прота Јахонтов рече, да је некада апостол писао хришћанској општини Солуна: „ћеби ку братах“, и речи ове вешто примени к цели словенског благотворителног ко-митета. Председник сбора замоли сад високопреосвещеног г. Митрополита нашег, да му дозволи наставити обичан по-сао који они раде у комитету но с тим, да и он прису-ствује у њиховој радњи. И кад на то доби сазивлења, онда се одноше дневни радови.

Вршноц дужности секретара А. Кирићев сад изнесе пре-длог у коме разлагаше, да је по добивеним известницима крајна потреба учинити помоћ да се подигне једна школа у вароши Берону у долњим васојевићима — на оном месту,
где ту скоро беше театор рата међу црногорцима и турцима и које је због овог страшно разорено и опустошено. A уз ово A. Кирјиев рече, да он први у име те ђељи жртвuo 100 рубаља годишње. Чланови комитета: Н. Д. Bиков и И. П. Љесников дадоше такође у име тога по 25 рубаља. Високопреосвештен Михаил сачустујући томе делу изјави, да ће та сума у 150 рубаља бити за сад доста добра, те да се школа подигне и подржи за први мах свога бића.

За овим иављено би за положај једног младића из јужних Словена, који је дошао у Русију да продужи своје више образовање у духовној академији, но који није имао свога издржања. И одреди се да му се да на први мах потребна помоћ.

A. Кирјиев прочита известије о неком сачинењу које је написао професор Голубински и које садржи у себи Историја о бугарској цркви од дана кад је тамо уведено хрисћанство па до садашњег времена, и обраћена би пажња комитета на то, како је прека потреба да се помогне новчано, те да час пре ово сачинење угледа света јер има особиту важност нарочито сада, кад још постоји нека распра између Бугара и Грка по поводу црквеног питања. И г. Јанишев даде свој разлог како се може тај предлог брзо и удељо остварити.

На завршетку A. Маиков представи г. Митрополиту на рочиту препечатану српску песму о кнезу Лазару и о основању њиме цркве Раванице, молећи за савет, како би се та књига у повећом броју распространила по Србији. Сбор једногласно изјави жељу да г. Маиков прочита ту песму; по следе чега г. Митрополит обиасни сбору, да црква та, коју печа та народна песма, постоји и сада и да он врло одобрава што је се г. Маиков потрудио да преведе ту српску песму.

„Овим се, продужава „Голосъ“ свирила седица, која је оставија дубоку успомену међу свима присудствујућима благодарећи лепој и љубазној посети српског Архијереја и братском његовом сачуствију према радњи комитета.“
Како срби своје монастире смatraju, и како се према њима одзивају.

Каква је чињеница у друштву људи Религија то је питање пре више хиљада година решено, као и то, какве благодатне плоде даје она држави и друштву кад се у духу истински и божански начела негује. Историја света тим примерима и истинским фактима, ставља нам на угляд да је сваки онај народ скуп у плаћао, који је са својом вером титрао као са зеленом иабуком. Но непогледна зл а сведства, пратила су оне народе, међу којима су пре времена хтели се неки по вери обичај уклонити. Какви је узорак свију ови сведства знаће сваки ко познаје србски народ, и оачину вере његове. И ако се у многим формама, које на рачун вере постоје, несастои суштина вере или у овом и оном обичају, који је побожност створила, онет зато неби паметно ни пробита чино било по ђело друштво, да се то све од ђедином порушни и уништи, као што је и немогуће.

Сваки дакле, па и србски народ има своје особитости, и лепи обичаје, по вери и народном поносу свом. Одржати ове обичаје који нису штетни ни учemu по народ, већ и корисни, треба да лежи свакоме на срцу подједнако, како орачу и воначу тако и научнаву, учитељу и свештенику; но ови последњи (свештеници) као чувари светиње народње трева наивише да се старају за то, јер су нам и вера и народност средстом ових благочестивих обичаја сачувани. У причама и песмама народним одгајен је и сачуван нам језик, а у монастирима мала али по нас драгоцен кањижевност и јака вера. То не може нико порећи као што и непорече; ма да се досада нико и неоздава с чувством захвалности према овим светилиштама и чуварима народњег блага, до ђедино прост народ. Нико непочувствао толико о судби ових живи сведока негдашње славе и величија србског, као сам народ. Он потакну незна ценити као научник све драгоцености вере и кањижевности,
које су нам монастири сачували. Он незна обстојателно ис-
торију наших монастира, али зна и неће никада смести с
ума, да су они једини за четири века робовања благили
судбу народа, да су то била једина уточишта чемерног жи-
вота народског. Незаборавља он све то, па се зато и од-
зива према њима с чувством захвалности.
Љубав народња према монастирима је чему нам је цел
зборити поред остalog огледа се у помоћи, коју он мона-
стрима на разне начине указује. Као главна карактери-
стика тога може се обележити: поход, који из удаљених кра-
јева предузимљу благочестиве и побожне душе на овом или
оном монастиру. Да би ово боље осветили што смо напред
рекли навешћемо овде како ови походи бивају, што надамо
се, да је интересантно знати.
Овај поход предузимају људи обично пошто летину
прераде и о великим годетима и бивају или по нарочитој
жели поситеноца, или на позив братства ког монастира. У
првом случају доставе поситеноци своју желу старешини
монастира; а у другом случају позову се „гости“ (тако се
зову) преко једног духовника монастирског кога старешини
монастира изашље. Братство госте обично позива да прите-
ну у помоћ кад има што да се подигне у монастиру, или
каква знатнија оправка изврши.
Ове јесени била је овај већ једна знатна госба у мона-
стиру Благовештењу окр. крагујевачком. Познати рад свога
и честнога карактера и заузимања за напредак свог мо-
настира честити архимандрит благовештенски г. Василије
кад је получио препокрити цркву и монастир цео оправити,
спораузмевши се са неким од знатних људи и полициском
влашћу, одаслао је једног од братева у срез Лепенички који
је госте позвао, и уговорио дан, када ћеду присети у мо-
настир. Ево снимак једног писма, којим од стране настоиа-
телеа позива народ хришћански на ту гозбу:
Благочестивом, побожном и љубителном цркви и манастира народу среза Лепеничког.

Наш и ваш манастир Благовештење изнутра и споља ови дана понавља се, а тако и ћелије. Трошкови су око оваквих послова тепши а монастирски обични приходи, нису у стању расходе надвладати, или бар од дуга задржати. Зато припадамо вашем христољубиву и позивамо вас у име светог храма Благовештензин Богородице, да заповедате са усрдним и драговољним милостива срца и душе прилогом на час и гошбу у очи Недеље овога јесенца 23-ћег доћи да свету цркву обдарите и да се Богу Творцу заједно у скупа помолимо, и да се као божње стадо и провеселимо. Мислим да ће се многи од вас сетити како сте се изијаснили и подписали доћи па ие због неких обште народних и познатих причина и застало: дакле сада можете ваше пређашње обећање испунити.

Хтели су нас скупљање овог времена данци (пореза) овог намерања обуставити; но рекосмо: „ко данак лако изда, таи и у гости може доћи;“ и то нас охрабри. Напоследку шаљемо вам мир, љубав и божки благослов и очекујући с надеждом вас да нам радо дојете, іесмо ваши доброжелатељи,

архимандрит Василије,

15. Јулвіја 1869. год.
у манастиру Благовештензину,

(у име свега братства.)

И као што обично бива, да се овај посланик монастирски свагда јавља наипре среском старешини, па онда иде у народ, тако и овде учињено. А ево другог писма, како срески старешина г. Коста Маршћанић наве настављење народу:

Свима кметовима и одборницима села и варошице у срезу Лепеничком.

„Архимандрит манастира Благовештензина г. Василије изашиље од стране манастира еромонака г. Паисија у срез
лепенички подручни ми, да би позвал богате и имућније људе на гозбу, како би ови људи добровољним призома припомогли, да се оправка манастира, која је већ у послу, изплати.

Манастири, који су принели да се наша вера и закон од пропасти и насилни турског сачувају заслужују подпunu и високо поштовање од стране народа, и као таквима треба да сваки Србин, колико му је Бог дао, од своје стране притекне у помоћ манастирима, једно због те признательности, а друго и због спасења своје и фамилије душе.

Из преднаведених узрока а по нарочитој препоруци г. Началника окружишта крагујевачког препоручујем вам да будете на руци г. Паисију еръмонаку како би могао што више бобате људе на гозбу позвати и записати, међу тим да ће те му по једном човека од села до села да га не би који узнемирио.

17 Јулија 1869. год.
у Рачи.

Началник II. класе .срез. Лепенич Коста Н. Маршић.

На дан 20-тог Августа дошли су гости у манастир гдје су их пред црквом монастирском дочекала братња у свештеним одеждама са крстом и Еванђељем у руци. А изван манастира прво их је примно сам архимандрит који се са свима братски поздравио и излубио. Свеза гостију ови било је на броју 412 све сами одлични домаћини из богате и дичне Лепенице. Само онај који је својим очима видео ову дивну гомилу побожних богомољаца, мого је почувствовати о правој и синовној љубави њихови на спрам свете вере своје иер им се то све на ведром челу читало. Пред гостима овим ишли су њивови добри и честити свештеници који предводише своје духовно стадо у благочестивом походу овом, а на име парох бадњевачки Јован Божић, ратарски Милутин Лацаревић, шумљански Илија Поповић и Јагњилски Илија Поповић. Но све ове благочестиве посвете сучењавао је врстни старешина среза Лепеничког г. Коста Маршић. У похвалу
овог у поднуном смислу старешине народног имало би се много обележити, но ми ћемо то сада све пречи зато, што у његову хвалу говоре на сва уста нелоки хиљада душа његове бртни поверених. Њему као и сваком истинском ро- долубу доста ја у похвалу то, кад се рече: да он своме народу свагда предњачи у свему што ће добро и поштено, па и овај смерни и побожни поход непропусти извршити што му као врсном старешини и побожном хришћанину и достојн. Боже благи лепа ти ће ствар каза свега свога сопствена заната, веле многих стари мудри људи. Незнам коме, али г. Маркићу ово се смело сме речи. Ко ће изближе по- знат расположењу нашег народа, тај утврдо може знати како народ наш ће тиши то, кад му ће старешина ма ког рода „горд“ каза од њега либи, и неће ни Бога честито да назове. Такви случајева има на много места, и о таквом старешини неможе се ништа похвално речи, нити ће он свога заната потребио. Наш ће народ добар послушан и што по реч на лепу и братску реч готов ће у ватру скочити, а за инат ће се и потурчио, то тврди она прича о Краљевићу Марку. „Пшт бо се потурчио? не би ти се, царе, потурчио да ми дадеш целу царевину а за unat бо се потурчио.“ Благо оном старешини који ово зна, а још веће оном, који твори. Да пређемо даљем опису ове гостбе. Одма чим су гости дошли по намештају се сваки на одређено му место, и пошто се мало по одморе и што по реч у србама и по једину попићу дође време бдениш вечерњој молитви, на коју народ са особитим расположењем душе иде. Ту се сви скупа могле Богу и оздрављу и спасењу свију гостију имена се у моли- тви спомињу у које су братња одма по доласку гостију спремила. По свршетку бденија на глас трапезарских звонци сви се гости искупише и поседају у трапезарин. Ту се саде и у здравље пине до близу пола ноћи. Стари потом потраже у тихом сну одмора, а млађи продуше весеље до саме зоре, у песми свирки и колу око цркве. А кад сване опет се
скуп сви у цркву гди је одслужена најпре ђурења, па потом и св. Литурђија на којој се опет на ектении "поми-
ду нас бошу" спомињата имена гостију. У време причастна
обично настојатељ говори лепу поху побољше и моралне
садржине. Тако и овом приликом кад овај збор Лепеничана
посети св. Обитељ Благовештензи, архимандрит Василије
изговорио је гостима кратко, поимљено и препоручително
слово у ком напомену прво значај манастира код Срба пред-
ставивши његову судбу: како су од варвара били рушени
и паљени а од својих верних изнова подизани и укращавани,
затим пређе на судбу свог манастира и каза садашњу потребу
његову. По изласку из цркве гости су одсели у ћелије, и
посли су били послужени кавом и ракиом, даривали су икону
(манастир) која је један брат са крстом и свећем посмо.
После чега сједовао је леп ручак, на ком су напишане здра-
вице владаоцу, црквеној глави гостима, братству и свом
србском народу, које све дуго би било испричати. Ова за-
једничка гоња продужавана је до близу 4 сата по подне
у пуцњави прангија и спроводу звона кренуше се гости и
одоше све певајући из манастира својој домовини.
Ови побожни походи и прилагане св. манастирима на-
род српски чинио је и чиниће свагда, а особито кад види
да се старешина манастира срдечно стара да свој манастир
подигне и украси, као што је то архимандрит Благовештен-
ски Василиј делом доказао. Ово кажемо само у атар ис-
tine а не према личним одношаема међу тим навешћемо
речи једнога отміеног путника који о манастиру Благове-
штешту и његовој управи ево шта збори:
"У манастиру Благовештенству пре десет година готово
ничта није било осим мала ђедна дрвена ћелица, око по-
менутог манастира није се могло ни с литијом обићи од
кршта каменог који се је ђедне стране манастира надвишо
био, а сада је сав тај крш камени раскопан и разбијен,
sазидана је велика од камена звонара, набављена су звона, и
মনাস্টির ইংক ওক্রজেন স তাকিম কোনাচা পাকজে নি ইদা মনাস্টির য় স্রিবী নেমা। সসে ইং তুচ্চিনো সা পহোকু বো-
জিও ই নরনেব, এগ্রলু মুদ্রীম ই উমেনিম স্তমাইেম প্যেনোজগ রেবনোসন ই ত্রুদোলাবিব স্তমাশিষন রঘুমানন্দ্রিত গ। বাসিলিণ কোই স্লুজ হৈ চট ই সেবি ই স্বোয়ো প্রশিষন্তব ন্তেলো নলয়জ ও।
ব্যোমে মুদ্রোম ই চেষ্টিকথ স্তমাশিষন মানাস-
স্তিরণ কমে সে প্রাবদ বোেনি: "আব্রুজ ই খ্রীগ্র্সন রঙে।
শ্মলক মু বট সী খ্রীগ্র্সন নাদ আলোন মানিম সা পোস্তাজক।"

প্রী উজুরখে স্বেতা দোদাইমো ই গো দা ই মনাস্টির
ব্লাগোবেশ্তেন চিয়া প্রথিহ পে এব্রেত্বেন ওধো গোস্তই যুবে যুবে

dুনে নিম্ন ২১,৬০০ গ্রোশা চারপ্রতি নেকাই ই দোকূশ দোহাস বেনি ই আতার ইষ্টিনে।

A. II.

Историа хришћанске цркве.

(Продужење.)

Пошто ие изаћао из Грчке, посетио ие Филип разне удаљене
пределе, као: Арабију, Етноцију, Партију; затим заједно са
сеостром својом девојком Маријамном, пропутује по малој Азији,
где се суспетне са св. Јованом богословом и апостолом Вартоло-
мичем. Онаи последњи ие био већ непрестано са Филипом
dо смрти његове. Они заједно отиђу у Фригијску варош Је-
рапол; ту чудесима и проповедањем одвратишне многе не-
знабонице од клањања идолима, због чега се дигну против
них идолских жречеви, који се бојаху да ће изгубити и при-
ходе своје и уплив над становницима те варошис. Они по-
днесу жалбу губернатору на Филипа, Вартоломију и Мари-
јамну, говорећи, да они обмањују народ шкодљивим баснама,
развраћају га лажним чудесима, и захтевању да се каже;
Губернатор заповеди жестоко бити свете проповеднике, а
затим осуди на смрт Филипа и Вартоломију. Њих расипну
близу идолског храма; и Филипу обрну главу доле. Но на-
иеданпут се земља страшно затресе, и од тога погину многи људи. Грађани се сад иако уплаше држећи, да се богови љуте због казни праведника, и умоле губернатора да скину свете апостоле и да их одпусте. Но Филип је већ био изданио, молећи се Богу за своје мучитеље. Вартоломеј још беше жив; њега су скинули с крста, и он крсти примивше, веру и постави им епископа, и сарашиш тело св. Филипа, продужаваше своје дело и путовање. Он је био и у Индији, где су после дугог времена нашли иеванђелије од Матеја, у Арменији силом божијом излечи кћер тамошњега цара, која је страдала од тежке болести. Цар му за знак благодарности, пошље многе богате дарове; но Вартоломеја их врати, говорећи: „мени дарови нису нужди; ја тражим душе, да их приведем ка Христу.“ И цар и многи други становници тога предела приме веру; но идолски жреци омрашу на светог апостола, и у једној арменској вароши — Албанопољу подигну против њега народ. Вартоломеја распну а затим му одсеку главу мачем.

Св. апостол Тома походио је Индију, Персију Мидију и Партију; он својм проповедањем обрати у веру многе незабожце; претрпи многа страдања и гонења и умре мученичком смрћу у Индији.

Свети Матеја проповедао је најпре у Јудеи; он је, на осам година после вазнесења Господа, први написао иеванђелије на іеврејском језику, које је готово у исто време преведено на Грчки језик, као што неки држе, од светог Јована богослова, или Јакова, епископа іерусалимског. Матеј походио је Сирпиду, неке пределе у малој Азии, затим Персију, Индију, Етнопију и умро је мученички око 60-те године после рођења Христова.

Свети Јаков Алфејев проповедао је у Јудеи, Сирпиду, Месопотамију и Египту, где је био распет на крсту.

Свети Јуда Јаковљев проповедао је у Јудеи, Самариији и Идумеј; затим је са апостолом Павлом и Силом пробавио
неко време у Антиохији, где је, као што неки историчари мисле, био распет и прободен стрелама око 80-те године. Од њега имамо кратку саборну посланицу, написану око 67-ме године, у којој он саветује верујућима да се боре за веру и да се неповоде по лажним наукама, које су се појавиле.

Свети Симон Зилот проповедао је у Месопотамији, Египту и Мавританији. — Неки држе да је он заједно са Аристовулом (иедним од 70, апостола) проповедао у Британији, где је мученички умро.

Од дванаест апостола Христових највише је као апостол, живио свети Јован богослов. Он је проповедао нарочито у малој Азији и дуго је живио у вароши Ефесу. О њему ћемо пространније проговорити у другој глави; а сад да наспознаемо о судби неких од 70. Апостола, о којима су сачувани извештаји.

Као што смо већ казали, св. Лука је био веран сапутник Павлов, и није га ни у Риму остављао до саме смрти његове. На 15 година после вазнесења Господа, он је написао на грчком језику своје Еванђелије; предао нам је такође у књиги „Адама светих апостола,“ драгоцен знања о пространењу цркве Христове. Он је проповедао у разним местима и био је епископ у словенској вароши Солуну; по мишљењу неких, умро је као мученик у Ефесу; други пак држе, да је умро у Патраху. Свети Лука је био лекар и живописац. Држи се, да је он први намао икону Преосвете Богородице и апостола Петра и Павла.

Свети Марко био је сапутник апостолу Петру у првом његовом путовању у Рим, и под његовим руковођењем написао је тамо Еванђелије на грчком језику. Он је проповедао у италијанским варошима близу идрасовскога мора: Венецију и Аквилен; затим и походио Мисир, Ливну, Киренацију; био је први епископ александријске цркве; и у Александрији је основао училиште, које је доцније постало ве-
ома знаменито. У той истој вароши свети Марко претрпи мученичку смрт од незнабожаца које је он одвраћао, да се не клањају идолу Серапису. Пред смрт њему се иави Христос, и он с радошћу пређе у боли живот. То је било око 68-ме године после рођења Христова. Он је особито поштован од цркве александријске. Тело његово налази се у Венецији.

Свети Варнава, друг и сапутник Павлов, с којим је положио основ цркви у Антиохији, проповедао је у Кипру, Риму и Милану и претрпио је мученичку смрт у Саламини. О њему знамо, да је први продао имање, и раздао новце бедним и да је од апостола прозван био сином утеше, с тога, што је имао особити дар тешти тужне. Свети апостол Варнава написао је посланицу, која истина није била примљена у састав Новога Завета, али је ипак била веома уважавана у прве векове хришћанства.

Свети Тадија проповедао је у Месопотамији. Он је излечио и крстио едескога књаза Авгара, о коме имамо од старих црквених писаца ово предање: Авгар је био књаз у Едесу у време Христа и чуо о чудесима, која је Господ чинио у Јудеји. Кад је нао у болест од проказе, он је написао писмо Христу, просећи од њега помоћи и нудио му ће у Едесу склониште од непријатеља и гонилаца. То писмо преда Авгар једном живописцу, и препоручи да том приликом измала лик Христов. Но живописац, при свеко-ликом старању свом није никако могао да испише божаст- вени лик Исусов. Исус Христос позове живописца, заште воде убрус, умире се и убрише лице убрусом, који после да живописцу. На убрусу остане његов лик. Господ заједно са тим скупоценим даром пошље Авгару писмо, у коме му обећа подцуно оздрављење по долазку једног од његових ученика. После силазка св. Духа, кад су се апостоли разнели били ради проповедања, Тадија дође к Авгару, који с доласком овог призн свето крштење и одма оздрави. Света
црква за спомен тога догађаја светкује у част нерукотворног лика Спаситељевог нарочити свој дан. Свети Тадија, после многих апостолских трудова, умре у вароши Верити.

Сви су се апостоли одвећ иако старали о распростра- нењу цркве Христове, и сви су готово потврдили своју веру мужеством и смрћу. Они не штетеха труда, путоваше по наїдаљим пределима, проповедајући Еванђелие, и без страха подвргаваху се опасностима и страдањима. Многи су од њих били епископи: Тит, као што смо већ казали, био је постављен од Павла у Криту; Тимотије у Ефесу; Апанија који је крсто Павла, био је епископ у Дамаску; Филимон у Гави; Сила у Коринту; Лин, Анаклит и Климет, један за другим, били су епископи у Риму; Дионисије Ареопагит био је епископ у Атини.

**XVI.**

*Иудејска војна. — Падење Јерусалима.* *)

60. — 70.

Приближавало се време, кад је одређена била стра- шна кацтига за Јудеи, који су безумно и упорно одба- цили истину и спасење. Поданство римљанима бивало им је све теже, они непрестано произвођаху буне, оче- кујући с дана на дан иављење Месија, који ће их, по њиховом мишљењу, ослободити од мрзког дрhma и узви- сити их над свима народима у свету. Римско правитељство принуђено беше силом утишавати његове побуне, због чега Јудеи постојаху све упорнији. Све је за њи служило као из- говор за устанак; свака мера римскога правитељства рађаше у њима наивеће негодовање цео предел колебао се. Непрестано се јављаху лажни пророци, који имађиаху велики уплив на народ обећавајући му у име Господа знамена и чудеса. Јудеи белиаху у таквом стању да су готови били по-

*) Све подробности о Јудејској војни извађене су из историје Јо- сифа Флавија.
веровати сваком, који је само ласкао њиховом надању на независтност, предузимаху најочајанија дела. Волшебници разбраху народ лажним чудесима, којима се тобож предскаzuje скоро избављение; лажни пророци одводише гомиле народа у пустињу, да тамо очекују избављене Месије. Неком Египтианину испало је за руком, те је скупно био око себе до тридесет хиљада људи на гору Масличну. Он их звао да иду на Јерусалим, да ослободе свети град од поруке туђега господарства, и обећаваше им да ће се стење градске срушити на једну само реч његову. Тек помоћу оружја успедоше римљани растерети тај сабор.

Зилоти или бранишци тих гласова стараху се свима силама да подрже и подгреду мржњу иудеианаца против римљана. Секта Зилота постала је око рођења Христова, баш у оно време, кад је Кирине, губернатор Сиріје по заповести Августа, чинио препис у народу ради сабирања данак. Тада један Галилејанин, по имени Јуда скупи око себе множество приврженика, проповедајући им, да је неправедно, да народ Божији плаша данак незнабожачком императору. Он подигне буну и погибе у време те буне но његова се наука јако распростране. Два сина његова предводила су гомиле побунника, и били су распети на крстовима, трећи његов син, као што ћемо видити наже, био је боље среће у иудеиској војни. Ови Зилоти привуку к себи множество народа, и произведу страшна насилја и побуне. Они су, у одвеч великим гомилама, обилазили пределе, сабирајући око себе лопове и разбојнике и опустошавајући пределе; гомиле убица чиниле се страшна злочинства у самом Јерусалиму, Ако поред овог узмемо на ум непрекидно непријатељство, што је постојало између иудеиа и самариана међу собне спорове и непријатељства религиозних секта, обште огорчење против римљана, и узајамно непријатељство иудеиа и ино племеника: онда лако можемо схватити то ужасно и жалосно стање, у коме се нахођаше цела иудеиа.
У то време неке чудновате слуге доста су колебаље и узнемиравале застрашене умове, предсказујући приближење великих догађаја. Њудеи су са страхом приповедали, како су се врата на храму, која су била толика тежка, да су их ћевда могли двадесет људи покренути, једанпут отворила сама собом; да ие; у време Пасхе, необична светлост осветила жртвеник; да ие једнога вечера цео народ видео у ваздуху над Јерусалимом вожијуће коњанке, који су напоследку окружили варош. На дан педесетице чули су свештеници у храму топот корака и глас, који ие говорио: „аидемо одавде.“ Наконе на четири године: пред почетком војне, јавно се у Јерусалиму на празник неки човек, по имену Исус син Ананін, и ходао ие по вароши викајући из гласа: „тежко! тежко! тежко храму! тежко Јерусалиму! глас од Истока! глас од Запада! глас са четири стране против Јерусалима?“ (Продужите се.)

На знање.

„Пастир“ залази у последњи месец од године. Молимо све пријатеље и познатике нек нам оправе оно ресто, што још лежи као доплата к овогодишњем издању „Пастира“ а нека се пожуре и за нову предплату. „Пастир“ ће излазити и даље, но како и у којој форми јавнике се доцније. Но у сваком случају цена ће остати досадашња.

Који нису примили прве бројеве „Пастира“ од ове године, нека се потруде да нам иаве, како би им с концем године оправили. Ако им ће криво за сувише трошкове, то нек неплаћају писма.

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.

Г. Проти Беговићу. Ваша лијепа беседа штампа се. —
Г. Излаку свештеник. Ваш чланак „р наплати свештених за-слуга“ здраво нам се доцна, али га неможемо штампати до Новог лета. Штота ие одношети га на не дозволи. Од новог лета започећемо са новим бројем.

Следује додатак.
Св. Јован Крститељ као проповедник покајања. (Продужење.)

усамљеним животу, старажу се развио у себи такво благочестиво, каково по њиховом поиму никако небејаше могуће достићи у варошима и селима, гди су људи обично заузети другим домаћим бритама и незгодама. Јосиф Флавије, гово- рећи о Јесејима 1), вели да у њиховој општини, било је више од 4000. људи, који се никако не жењаху, нити су хтели имати робова по тадашњем обичају, и признаваху, да је врло неправедно држати роба и лишавати човека његове слободе; а о јенидби говораху, да човек ожењивши се, потчинава себе многим незгодама, а главно је, што се мора често свађати са женом. Њихово имеље бејаше опште (комунизам), богаташ и био исто тако задовољан својим стањем као и сирома, и на против. Они се бављаху земљерадништвом, а и другим којеаквим мањим трговинама, које су нужно биле за њихово уживање. Као што сведочи Јосиф Флавије, они су обично постављали свештенике за надзираче над плодовима земним, и њихова и дужност била да се постарају о житу и другим стварима које бејаше нужно за живот. Од вештина мећу њима наивише се беше развило лекарство и они су говорили, да није доста само једног природног знања у том лекарству, но да су нужна и разна врачања, или тако звано тајанствена вештина, која за њих — као бајаги доступна бејаше. Је се тиче њиховог живота, може се рећи, да су они тако поштено живели, да су заслужили поштовање — не само код ђудеа, већ и код других народа. Они никога не задеваха, власти су почитовали, и све терете државне подносили равно с другим народом; одликоваху се благотворним и тихим животом и узвишеном религиозношћу. Наивише ие обратило пажњу Флавија на то, што су они били тако справедливи и поштени, да он више мого шта више и код изображени Грка приметити таке

1) Јудејск. стр. кн. 18. гл. 1.
справедљивости и чесности. Они се никако нису хтели под-
врћи заклетви; иер по њиховом поиму, заклетва се сама онда
полаже кад ми коме неверуимо да је он часно и поштено
поступио; али по њиховом поиму тога није могуће ни по-
мислити међу поштеним људима. У остalom, они су допу-
штали заклетву, али само оним људима, који су желели
ступити у њихово садружство, и то после трогодишњег
искушења. Што се тиче теоретичких веровања, Јесеи су
свето хранили све оно, чега су се држали остали верујући
Јудеи. Они су држали, да има нека особита Теософија, по коjoи
су се старали да раздаје себи нека питања, која се тицаху ви-
шег духовног мира (света). Онај који је ступао у ту секту после
трогодишњег искушавања, осем обичне клетве, која је нужна
била, па да се поступи у ту секту, морао је се још заклети да
ником неће казивати имена неких не познатих анђела, која
се њему саопште кад већ ступи у секту. Из овога ми мо-
жемо извести такав закључак, да је се у Јесеицкој секти
изродио особени теософички погled на духован свет који су
они (погled) у тајности хранили, и ником га нису саопштили.
No главна и карактеристична црта, којом се одликоваху
Јесеи, и који на њих бацаће сенку подозрења, беааше, што
су они врло високо о себи мислили и ценили себе, тако,
да су скоро сваког презирали који не принадлежаше њихо-
вој секти. Они су се шта више бојали додирнути се ма до
кога или чега што не принадлежаше к њиховом дружству.
Јесеи превосходаху фарисеје високим мишлењем о себи, а
ovo је било услед тога, што су они више но ма ко старали
се о испунењу закона, избегавали све оне пороке и не-
чистоте, којима су по њиховом мињењу заражени били њи-
хови сувременици, и свршавали су врло често — особитог
рода религиозна бдења и подвиге. Држећи да су само њи-
хови обреди чисти и свети, да је само њихово служење уго-
дно Богу, и да су само они чисти људи, они не одлажаху
у храмове, нити су приносили у њему жртве; они се бо-
иаху како се не би оскрвнили — додирнувши се с другим људима. Они су мислили, да ће по себим молитвама и свеш-
тенодејствијама више осладити своју душу, него што би то могли учинити у храму при обичном богослужењу. Своје
одношаје к јудеиском храму, они су само тиме изразивали, што су у извесне дане праћали му своје дарове. Своје од-
цепљење од других, Јесеин нису ограничили само на рели-
гиозну област, но су га пренели и у свој последњи жи-
вот: они су н. пр. јели само они рању која се ње кувала
и приготовљавала у њиховом садружству, и пре би се са-
гласили да од гледи умру, но да окусе од јела које је при-
готовљено ван њиховог општества. Спољно очишћавање, или
омивање, које је било симбол унутарњег очишћавања, они су
врло често упражњавали: они су сваки пут прибегавали уми-
вању надгод ње се што не чисто до њих додирнуло. А ова-
кове не чистоте, могле су се скоро на сваком кораку до-
гађати, и тада ће поимљиво, колико су се пута на дан морали
умивати. Свуд овомо себе, они виђаху iednu не чистоту —
како у прероди тако и у људима, и спољним сретствима
старали су се спасти себе од те по њиховом мињу напасти.
Не само незнамоац и прости јудеи оскрвњаваху својим до-
диром iessoja, но шта више, и његов брат — садруг — iesso, 
који нисе био њему раван, нисе се мого до њега до таћи, 
iер одма сматраше да је оскрвљен. Јесеиска секта боиаше
раздељена на четири степени: два виша и два нижа. Они
виши два степени сматраху нижа два нечистима; и на основу
тога, они, који су врв прости кроз ниже степени, и доко-
нали се више, боиаху се имати посла са онима који су били
у нижем степени, — боиси се неког малог духа, који их је мого
казнити. Претерано мислиће о свом превосходству, које се при-
мећаваше у чувствима и делима iessoja, подкопаваше њихово бла-
гочестије у самом корену. У њиховим понапањима и делима,
при свој озбиљности могло је се примети много које чега, што би
само једној деца прилицало. Тражећи само унутрашњег обоно-
влења живота по духу, они се удаљаваху у пустињу, и тамо су проводили усамљени живот. Но не просветлена слобода, не. знала где куда и где водила човека: она не се свуда обезирала, и различним спољним преградама стараше се да сачува из- враку општину иезеску од наравствене заразе која се сви- репствовала у сувременим поколењима. Отуда се и јавише обичаји и избор таких сретстава за очишћавање и освештавање, која су у стану била усмерити узнемирену савест иезеа. Овако одељени од света, и борећи се са својом пламљивом савешћу, са својим узким погледима на ствари, са својим подвизима, иезеа представљају такав род људи, који започињу духом, а свршавају телом, или другачије, — људе, који се стреме духовној слободи, а затим падају у духовно робство.

Иоан Флавије, уз поменуте три секте, успоређава и четврту, коју основа неки Јуда галилејанин. Но ова је секта имала политички значај. Они који принадлежаху овој секти, веровали су све оно што и фарисеи, али су у нечему били измакли од фарисеа, а на име у томе, што су тим верова- њима придружили још и политичке тежње, — т. і. они за- ступаху слободу и независност људског народа, и осем једног Бога, нису хтели ни да чују ни да знаду за другу управу и власти. Овакове мисли о независности људског народа, често биваху узроком, те су људи ове нове секте долазили у сукобе с тужним власнима, па и са онима, који управляху Јудеом. Преиспуљеним овим народним фанатизmom, они су са чудном енергијом упустили се у борбу са оном силом, која далеко већа беше од њихове, и пре су се сагла- шавали да животом жртвују, да подржну себе, своје другове и рођаке највећим мукама и кастангама него да признају ма кога од људи својим господарем. Иоан Флавије чуди се овој непокорности и тврдоћи ових људи и оним мукама, које су они с пререњем трпили, али у исто време и то вели, да је се овим прашним мудровањем заразно безумни народ....
III.

Тако беше религиозно-наравствено стање ђудејског народа, у ком се је вaspитавao и проповедао последњи и наивећи од пророка — Претеча Спаситељев Јован. Св. Јован био је син поштевог и благочестивог свештеника Захарије који неимадијаше од срца порода; но топлим молитвама к Богу, испроси овог јединца. Док је Јован још у утроби матере своје био, обећали су га родитељи на служење Богу као што тада обичај беиаше. Таким начином, од дана свог рођења, св. Јован живео је под благодаћу св. Духа. Из историје ми незнамо о његовом вaspитавању скоро ништа. Св. Еванђелист Лука говори то, да кад је се родио св. Јован, одма је се прочула слава чудног његовог рођења по свој околнини ђудеској, и сви су се оближњи житељи уплашили, и не само његов отац Захарија, но и сав народ питаје шта ће бити с тим дететом? С њим беиаше рука Божија; он је раство и крепко се дуhom, и све једнако је живо у прстињама до оног дана кад је се изво Израилу (Лук. 1.65 — 89). Свети Јован вaspитан је у строгим правилама наравствености. „По тадашњем закону, они, који су посвећавани Богу на служење 1) нису смели пити вина ни сикера (Лук. 1. 15.) и живили су под врло строгим правилама. Народ кад одлазаше у пустињу није видео у лицу његовом човека, који је оденут у фине (меке по Еванђелу) хаљине, које би на помињале богате људе, који се старању само о свом раскошном животу, већ његова хаљина беше увaљана од каменске кочети, а рана му беше: акридe 2) и дивљи мед (Мат. 3 г. 4 ек. 9 гл. 14 ст. 8. 18.)

На основу таког живота Јовановог, неки западни богослови мисле, да је он припадао к iєсеiској секти, која, као

1) Таково посвећenе звало је се „Оbet“
2) Аkridе — неки веле да су еканаци; неки нак да је то некакав плод н. п. брекње но није тако; — то је неки род корења. А дивљу мед, то је она еладка роса што обичајно пада и код нас у лето на глогоvo и крушково лишиље. Прев.
што ове већ видели, придружаваше се строгих правила у свом животу, па да је у њиховом кругу и добно своје изобрећење. И ми нисмо противни томе да је Јовану позната била исеике теософија, њихово поштовање и аскетички обичаји — исто тако, као што му је позната била и наука фарисеа и садукеа. Врло је могуће, да је Јован као дечак "2) упознао се са свима сектама које у то време суштествовахаоу међу јеврејским народом, па му је се исејска секта могла боље допasti него остале. Но ми се неможемо никада с тиме сагласити, нити нак допустити, да је Јован припадао тако званим "посвећеним" исејима, и да је од њих позаимно своје погледе на ствари и наравствене обичаје. И ово се може држати за вероватно не само по томе, што се ни у Еванђељу, нити кад Јосиф Флавија о томе ништа неговори, но и по томе, што у животу и раду св. Јована Крститеља, види се сасвим нешто друго и противу положено оном правцу који се примећиваше у исејској секти. У кругу исејском, св. Јован није могаоћићи потпуног у досвећењу. За његову силну, и Богом просвећену широку мисао, нужна је била много потпунија истине, но она, каквом се се задовољаху исејима. Јосиф је иве хућје у чести и добри људи; они тражаху само више светости у свом животу; али, њихови погледи на ствари беху врло скучени; у њих на практике бејаше много семпаратизма, не трпимости, пра зномери замашака и обичаја. Зар би се шнија могла задовољити светли и необични дух који се тако рано појави у великим претечи Господа? Он је могао осећати на спрам исеја неку љубав за њихов честан и поштен живот и љу -

2) По тадашњем обичају, младићи који су тражили изображења, посећивали су различне школе, а примали су их и исејима. У исејску секту нико није могао бити примљен, док не надржа три године тако званог некушења. Но ово дуже време мало је ко његове задржив када је, п. Јосиф Флавија, који се једнапут за свагда придужи фарисејској секти.
бав к правди, по у исто време, морао ће и сажаљевати исеи — за то, што су они у својим погледима и животу били врло ограничени, па их ће морао оставити, и тражити за себе нове светлости, и новог открића од Бога. Он се удаљава у пустињу, за то, што тражи вишег усавршених; све оно што га у свету окружавао, сиљо ће притиснувала његову душу. У пустињи, овај млади човек поњевава и оцењива сву мудрост какву ће могао добити у сувременом њему поколењу; он види духовно-наравствену бедност тадашњег човечанства, удубљава се у самог себе и сопствену мисао и помоћу спољњег јединства и унутрашње усредсрелености васпитава себе у вишем погледима, доћи до нових открића божијих, који тадашњем народу небеску познати. Са висине, на коју се узвиси његов окривљени дух помоћу божјом, глечераше он на оне жалосне поимове и прашти који тада господствоваху у иудеском народу. Он жалаше што ће народ био тако кратковид. Привидна светост и лажнио богопознање фарисејско, мршави рационализам садукеа, не заслужаваху код њега шта више човечијег имена; они их називаше по родом „exidnium“ (Мат. III. 7.) Па в сами поштени исеиин, који се задовољаваху са оним што су знали и имали, али тим задовољством опет се стараху да себе узвисе над осталим светом — такође по поиму св. Јована стаиаху на ниском ступњу духовно-наравственог погледа на живот. И тако дакле, над ми глечемо на св. Јована у пустињи, ни видимо високи узор и чистоту наравствених поимова његових, који се јавише у њему помоћу духа светог — у сопственој његовој души и који заиста нису изнешени ни из какве сувремене му школе; дакле ми видимо жалосну мисао о томе, што се народ на лазашу у дубоком религиозну сну, представљамо борбу топлих осећања, истинску вољу, срдњу и љубав. Таким начином, поимиво ће, запиту овог човек, лутајући по пустињи, врло се мало брине о свом иелу и одени, и рани се тиме што му ће Бог и природа послала, скупља се и готови у
нему такова сила, која је у стању поразити поколења, и пробудити их из дубоког сна који их изнураваше религиозном бедномшћу но која у исто време не беху са свим подављена, већ су готова била да приме ново слово и сваки час очекивања обећаног Месију.

Али ти велики догађаји само су мама поимљиви, иер ми издалека гледамо на њих. Но питање је: дали су опажали ову силу у Јовану Крститељу његови сувременици? Све Јован, мого је се показати у очима њиховим као такав младић, који се је повео за лажним својим мислим и удаљава се од света за то, што тај свет који га окружава, смење му да постигне своју цељ. Но не; наје се такав глас проносио о крститељу Господовом. Он је сваког дана његовог појављивања, гдје-год је се његово име спомињало, одма је искршавала миšао и о не одвисној личности његовoj, о силном карактеру и непоколебљивој вољи његовoj. Они који га познаваху сваког би говорили: да је се у њему ваплотила сила и дух Илија, и у лицу Јованом, они очекивању таковог великане какав беиаше Илија (пророк), који је готов био борити се с небом и земљом, с величином и ништавилом ovог грешног света. И ово је узрок био, те св. Јован, кад живљаше у пустињи, није се губио из вида сувременог њему друштва; из оних места где познаваху Јована, разносио је се о њему глас, као о необичном човеку.

IV.

У петнаестој години царовања Тиверија јесара, кад Понтијски Цилат начелствоваше у Јудеји, Ирод беиаше четворовласник у Галилеји, брат његов Филип четворовласник у Итуреји и Тракијској области, а Лисаније четворовласник

(Продуживе се.)

ШТАМПАРИЈА НИКОЛА СТЕФАНОВИЋА У БЕОГРАДУ.
ПАСТИР

Лист за науку и книжевност духовног садржаја.

Издава и урезиђе ректор богословије прота Никола Поповић.


Ријеч*

(О словоли хришћанском)

"Своја кућица — своја слободица."

(Срп. послов.)

Моја Браћо! Ријеч је наша пред овим путом била о "словоли човековои," утврди смо "само свиест" људску и нађосмо, да је "просвјета" главно средство за хришћанску слободу. Данас пак имамо та јества наша разматрања духовна да освјетљавамо. Наши је стални вођа — виера, и — њиви дух српскога народа! Па тако Србин и рече: "Своја кућица — своја слободица." Са овом пословицом даје народ облик самосвјести, и, назначује мјесто и стан слободи, који ми овде подразумијевамо. Са на се каже, да србјин смјешта слободу у обег њородише!

Него за нашу бољу сигурност да огледамо: и ли то тако право и пред Богом? Ја напред кажем, да сам подшуно увјерен, да јесте заиста човекова слобода у породици. За ово ми немамо овде иначе и бољега доказа од св. пи-

*) Говорио у г. Карловцу прота Н. Беговић, Педеље 23-ћес

И доиста, за чиме је народ чезнуо, то је и дочекао: роди се Немања, и он створи српску државу; дође од че-стита оца још честити син — Савва и он створи српску цркву. Па од тога времена срби оживење, те је то доба тако живо у свијести народа, е ћеш рећи: свако србче гле-да својима очима Савву и Душана свога. И то је: „Своја кућица своја слободица!”

Могли бисмо још узети и турску поплаву; али ћа нећу о томе овде да говорим. Стојето засушњавање народа под притиском грозне силе, и свакога лукаствта... Не благодар-ност на све стране према искуреном народу... то су такова сићања, од којих мора у пламен да букне преостала иош крај српска. Сви знамо, како се ту спомињу крвави бо-јеви... и — како се са врелим сузама изпирају... знаде срце материно, што ће рећи ти спомени, кад смијенац на гуслама ређа изгинуле српске синове „за крст частни и сло-беду свету...” Та и данас се ријеч чује: „Јој туђине, за невољу брате!”
Прече је за нас да сазнадемо, што Христос вели на ову нашу задаћу? Спаситељ је то наш и законодавац! Ти је ред за нас да се обавиостимо; па да хватах виеру за науку која нам се даје да примамо говорника, који нам до- лази са истином! Ја нећу никад допустити (а ви ћете још мање очекивати) да се црква наша и свиештеник претвори у дадиљу безпослена свиета.... па да нам црква постане позорница а без срца; .... већ православніе иште, да нам жива бесида роди живом свиете и српском врхином. То се зове питати за Христа и за његов суд!

На то питање наше одговара данашње св. Јеванђеле са гадаринским примјером. У Гадарину на име удара Христос свој печат на домаћу слободу и даје баш тој слободи своје обилате хране. Неречени Спаситељ исцелењеноме Јадаринцу: „поврати се кући твојој, и казуј колико ти је Бог помогао?“ И не одступили Христос одмах из те земље а на молбу самих Јадаринца? Е! па то је: „своја кућица, своја вољица.“ Али ће нам овај путопис иванђески иош јаснији бити кад знамо, да су у Јадарину живели преостанци од хананскога народа, који се је разликовао у обичају од жидова. Знамо сви добро, да је снага ждовске власти била са свим тврдоглава: што немогоше „израилиц“ у први мах од Кананита поубијати, то они после презираше, грудише и са свим премразише. — Јадаринци тако омажени и запуштені подивише до краја, те виде својима очима чудо бо- жиње — виде Спаситеља; али га они од себе гоне.... — Но Спаситељ сажаљева њнову несрећу, и оставља им њи- ова чојека, да их убавишћује пред Богом. — У таковоме одбаченом станју незамјера се Јадаринцима, да они своју домаћу слободу вољише, а од жидова нико и непримаше на- уке. — Тужан је цео тај одлици; али: — „Тко ми је отца био, није ми никада нијо.“

Станимо мало. Та жуч фарисеиска није се на Голготи сва изцелила.... чини се, да су „европске“ свиетлоносне
своја пера, и њивови ћунаци своје брите мачеве у ту жуч замочили. Тако бар одишу том тужном омразом њивова „хи- сториска дјела“ нарочито према нама — против виере наше, и против народности наше. За то богме Црногорца и рече из искуства свога: „Хеи, Лацмане, далеко ти кућа!“ Српска проповиједаonica неможе на ту безочност још и даље ни- јема остати, а да се неучини у честницом безбожне погрде на име Христово, на просвјету и чојечност; већим: Српска проповиједаonica несмите бити издаица виере православне и — српске светиње!!

Упитамо ли сами себе: како стоимо ми? како стоимо наша кућица, и наша слободица? То је браћо питање тако важно, и тако обсежно, да га ја морам оставити за други дан. Овде пак само толико обилежавам и вељим: из посло- вица наше предложене, и из свишу јавних знакова види се, да народ наш осића иаку потребу, да се у цркви и држави из природе своје развија. Оће и србин да је већ иедан-пут чојек по образу божњем! А црква и држава и иесу средс- вства за чојека: али се та скромна жеља српска тиесногрудо одбија сваком па и нечастном изликом!!..

На дневном реду стои пример, који је истина далеко од нас; али ми њега видимо духовним очима а на стакло наше пословица — на тај прозор на српској души — и где, то стакло не каже на гробницу — него на зеницу!.... Тај је пример у Боки Которској, које га ја овде не могу премучати.

Жалосно позорије грађанскога рата у Боци износи сви- ћету на видик урођено чувство српско, које се изриче у по- словици: „своја кућица, своја слободица.“ Таково је свето осићање некада горди Јерусалим измиевао у Гадарану; али му нестаде имена и гласа. — Но таковоје осићање Христос благословио, и — на њему цркву своју основао! па слово Спаситељево живи и у крст се развија! — И то исто нама виера наша заповиједа; а српска душа у горким трзањима
не може да загуши своје болове за проливеном крвим братанском на обадвиће стране у несретној Боци!

Молимо се браћо, вишњем Богу, да тај грозни рат брже престане; али ће проливена крв до виеа вапити: „своја кућица, своја слободица — иер ие то воља божија! Амин.

О још неколико речи о нашем г. Митрополиту у Русији.

(Из „Голоса“)

1.-вог Новембра у 11 1/4 сахвати пре подне, као што вели „Голос“, нашем г. Митрополиту дошао је на подворење петроградски председник општинскога суда И. И. Погребов и депутација петроградског одделења словенског благотворителног комитета, која је била састављена из оних лица што су учествовали у истом комитету онда, кад је наш г. Митрополит посетио речени комитет, о чему смо ми већ јавили нашим читаоцима у предходним бројевима „Пастира“. Овај садашњи састанак имао је ту цељ, да поднесе на дар нашем г. Митрополиту архиерејски жезла, заједно са словенским благотворителним комитетом што постоји у Петрограду. Жезла овај саливен је од сребра и позлаћен, а на форму старинских архиерејских жезлова. На обе рукунице, које су крстообразне, има ликове с једне стране лиц св. Саве нашег, а с друге — Александра невског, са овим надписом:

„Окцц по нёмх идётк, Јако кћдатк глась њего. По чь-ждехк же не идётк, но кћжатк њ него, Јако незналтк глась њего. (Јоан гл. 10.)

Председник општинског суда И. Погребов изговорио је овом приликом кратку но лепу беседицу којом молаош г. Митрополита нашем да прими тај дар као доказ радости, коју осећа петроградска општина зато, што је била срећна видети у средини својој српском Јерарха. Примајући дар
наш г. Митрополит одазвао се на то са пуним чувства ра-
дости и љубави одзивом, доказујући како он види у томе
нови доказ сачуствиња петроградске општине према слове-
нској идеи и према Словенима у опште, као и то да ће се за
таї дар радовати не само он већ и сваки србин, који само
чуне о том и који уме поле ценити узацицу и дружбу је-
дног великог словенског народа.
За овим председник оделања словенског петроградског
комитета А. Гићфердинг обраћајући пажњу кашег г. Ми-
трополита на слике, које се на том жезлу налазе, изговори
сједујућу беседу: *)
„На том жезлу, као што видите, ми одреди смо да
буду ликови св. Саве заштитника Србије, и Александра Не-
вског, заштитника наше северне столице. А зашто? Ево за-
што. Св. Сава и Александр Невски живљаху готово у је-
дно доба: године, у кијима живљаше Сава, подударају се с
годинама Александра Невског. Но околности у кијима они
deиствоваху, не беааху по међ собом сличне. Док св: Сава
на муру утрђиваше веру православну и сеиаше просвету у
dржави, коју његов отаћ обидини и ослободи од тушинске
руке, и која за време владе његовог брата првовенчаног кра-
ља Стефана достигла беше до велике снаге и славе; — до-
tле наш св. киез Александр Невски мораде ту — на бре-
gовима Неве — бранити руску земљу од западног завои-
вача, а у исто време путовати на исток и ударати темена
источноме завоиевачу.4"
„Но данас ће сасвим друго време. Благодарећи слози
рускога народа и оном неумератном саморегорењу, с ко-
jим он даваше све, само што иђаше у корист домовине,
земља Александра Невског из онако ситних и раздроблених
кинжевина претвори се у велику и снажну данас државу.

*) Беседа ова већ је штампана у многим нашим новинама; но мо
смо ради да познамо с њом и наше читаоце, до којах, може
бити, друге новине не допиру.

У.
И ваше високопреосвештенство изволели сте видети у дивно откинутом сандуку остатке Александра Невског на оном истом месту, где је он јуначки одбио Шведе и гди је сада наша престоница. А како ли смо с остатцима светог Саве? Њих развеяла по ветру, њих бац са Дунав варварски завојевач истока. А Лавра милешевска — дивна лавра св. Саве, ја сам је видео гдје лежи у развалини.13

„Но и за Србију свиђе лепша зора будућности. У Београду, где оно некад силни ефендија у беснилу своме спали и бац у Дунав прах светог Саве, — сад слободно одрекнутиу гласи српског звона а како чујем и Милишевска Лавра у ово последње време почиње мало по мало да се диже из развалина својих. Ако српски народ обгрње онаку слогу, ка што беше код руског народа; ако он с онајвим самопрегорењем подчини све личне и себичне своје интересе и интересу и благу своје домовине, то ми с поузданјем можемо изгледати да ће Србија до скоро видети изнова дане Неманића,

„Куцног је век час ваља бити на опрезу, —
„Што је мало то се диже
„А гордости прети над... 
„У Бога је сувише милости
„Његова је љубав безграничне."14

Високопреосвештени наш г. Митрополит на ову речицу одговорио је: да он подпуно дели наде оратора и верује да време у коме се имају остварити те наде, није далеко. Праштајући се с депутацијом наш г. Митрополит рече: „држим да ћемо се још кад у веку видети; а ако се невидимо, потпуно верујем да се нећемо нигда заборавити.

(Продужиће се.)
Српска црква
(Од Канича.)
(Продуже.)
Са светим страхом и независном благодарношћу спомиње и сами напростићи србин имена цркава и манастира. Ариље, смедеревачку и крушеvacку, Горњак, манасију, Жичу и Студеницу и сећа се силних монастира међу Кабларом и Овчаром. —

Колико су многе усмене историјске с њима скопчане, а из доба среће и самосталности српског народа! — Па кад се после несрећна косовска дана (видова-дне) сви градови колебаху, то беаху опет ова света места која у најдубљим гудурама и шумама распрострању предања о негдашњој слави (величини), а потстражавани торжанственошћу грчке образованости, која је пуната тајанствености, те тиме чуваше народ да се не истурци. — На послетку видесмо у почетку нашега века, где се скупште гомиле подијармљених чета српских око ових монастира, и ту се заклеше под светом заставом те се ослободиште славно од јарма својих турских угнетача. Пред малом црквицом у Такову 1815. на Цвети победе први кназ Милош Обреновић заставу независности Србије. У малом манастиру Благовештењу (стр. 149) образова се савет прва српска народна земаљска управа. Тако се уједно уреди и преобража српског народног клира у іедноме од тихих горских монастира, а то у Враћевшици, пошто се дрви срећно борба ослобођења. Из њених зидина постаде и први митриополит од народа младе Србије, који се бораше заједно уз кнеза Милоша (стр. 57.)

Пошто се с нова подиза независна српска црква, ка којој припадају сви Срби у Србији, указа се потреба пред свега да се њени будући прави одношаи утврде према држави и према патријаршем цариградској. То се и догоди са свима основама конкордата, који се закључи 1832. год. с цариградским патријархом Констанциjem, и његовим допу-
нама (конкорд). од 1836. год. одређењима устава од 1838; а доцније и различитим уступцима српске владе а и законостима о казни. Српској су народњој цркви увамечена сва права и слободе у турској држави а од источне православне цркве што је још од старине свека. Она уживала у каноничкој и симболиској свези са цариградском патријаршијом пространо уставно право а постоји у следству закључка конкордата од 1832 год. са столицом под својом народном црквеним управом.

Због ове каноничке зависности српске цркве од цариградске патријаршије, плаћа Србија на рачун тога 9,000 гроша, годиш, а тиме се олобољава од свих осталих дација. Књез упражњава над црковом правом надзору у смотрењу њенога устава и управљања. Али с друге стране дужност му је, да је у упражњавању њених права штити. У свима догматичким, просветним и уредбеним случајима ужива црква слободу без иакаква утицаја. Држави не је у власти да спречава унутрашњи развој црквени, али и она не смештушава тако да прекорачи границу између ње и државе, те да се плете у државне ствари. Државни управи припада право топографскога деловања црквених днјечеза и парохија; даље потврђење митрополита и владика, цивилне листе и правосудства над целим свештениством; *) главни надзор над управљањем и располагањем црквених добара а то да прегледа сваке године рачуне и издатке.

Државе се мора савим бринути за црквене потребе за изображење и издражавање свештеника, за просвету и црквене наредбе (заводе.) Главни је чинилац српске народне цркве митрополит београдски. Он има пасов „митро-

*) Ми држимо да и Каниц овде под речи „правосудства над целим свештениством“ подразумева суђење по грађанским предметима а не и све оно, што свештеник, као свештеник у кругу свог свештенодеїства учени и које, наравно, иде на суђење кононсториј.

Iред.
полит целе Србије. "Њему су подчинене четири владике земаљске, београдски, шабачки, ужики и неготински, те с њима образује народни синод. *) Митрополит је према државној власти једини законити преставник свега свештенства те оно само преко њега долази у саобраћај, е влашћу. Митрополита бира синод (сабор) слободно по преписима пра- вославне цркве из реда монашескога и кнез га проглашује указом по што му се потврђење даде. На то се јави цариградском патријарху за избор те да га свечано призна. Ако не су због изборнога дела поремећене догматичке основе законске у источне цркве, онда ваља патријархам избраном митропо- лита просто да призна, а да му писмени апостолски благослов даде. Одређе митрополит мораде да иде лично у Цариград, те да се произведе док сад то назване најстарије владика земаљски. О особитим одношцима српскога митрополита ка патријаршији има пређе споменуто обишање конкордата. (З. Ткалац).

И владике српске бира синод слободно из монашкога реда, а кнез их потврђује. Митрополит их посвећује; за избор не је нужно патријархово са изволење. Али кад се извести о избору, опет шиље новоме владици апостолски благослов. Владике може збацити са звана само митрополит у споразумљењу с кнезом. *) Митрополит па и владике примају пристојну плаћу од државе. Први прима 2.000 дуката

*) Није нам познато кога он узима за београдског ћиснога; осем ако је у то време, кад је Канић путовао, био у Београду почас. Ковачевић. Јер овај је лако могао казати, да је он Викарије г. Митрополиту, почем је способан био на подобне шале. Иначе моћемо бр српским катедре и четврту ми- трополију.

**) Неради он ово у споразумљењу с кнезом већ са собором архигеопским, па и ту није довољно само једно споразумљење већ стварно суђење, после чега мора изаћи законита пресуда.
за годину, а владике по 1.000. Они не смеју омет законске стаље наплате, да узимају од свештенства или народа ни- каквих наплата (мито) а за вршење по-неких њихових зван- ничних и каноничких дужности, што им припадају. Они имају право да завештају трећину од своје рођене тековине. Ако који умре без завештаја онда добијају трећину сродници, ако их нема, тад се с осталим имањем узме у фонад шко- лски, за сиромаште цркве и монастире, добротворне заводе и т. д. Патријарах нема никаква права и удела из имање српских владика. Њима је опет закраћено с друге стране, да у име земаљско дугове праве код патријарштве, као што је се то пређе догађало.

Остало се српско свештенство са стоји из мирскога и монашкога реда. Оба се реда изображавају у богословији што је држава саградила, и што издржава а под непосре- дним надзором митрополитивим, па као сврше тад им над- лежни владика одређује нурије. Мирском је свештенству — кога сада има до 700 лица допуштено каноном да се жени пре но што се који замантира. Не ожењен неможе добити по- свету ни за ђакона. Оно ужива (свеш. мир.) сва грађанска права државна а подпуно располаже својим имањем у случају смрти. Законским решењем или канонским ако умре попадња, онда се не је слободно поповима по други-пут женити. Али им је слободно ићи у калуђере. Само од калуђера ностају већи чиновници духовни, док мирски свештеник само до проте дотера па даље никуд. *) Свештенике наменује и поста- вља надлежни владика, а њихове их општине плаћају. Осим безплатна стана и потребне баште што уз ово иде *) доби-

*) По садашњем новом уређењу она могу бавити преседници кон- зисторија, чланови апелације, професори, Ректори духовних заводи и т. под.

**) Желити ће да ово добију наша свештеници, али за сад морамо ка- зати горку истину, да они немају ни стана, ни баште безплатно, већ мора да се претеца по туђој кући док спелакари своју.
iaju od svake porске главе своје нурне, изузев сиротинју, бир, који села дају у сировини, обично 12 она жита од главе. Варошани плаћају у готову новцу; општински, кметови збирају те предају свештеницима за издржавање. Још примају и за црквениска свештеничка дела, као: крштење за молите, венчаницу, погреб (сахрана) и за особите дужности н. пр. за умрле, за спровод умрлих и т. д. као год и од писаније затражене извесне наплате, а њих је државна и црквениска управа у примању путем законским одредилом. Тужбе скуштинске од 1854 године, које се изнесоше против попова за велику наплату венчања, као и то да се олашта народу да немора подизати и издржавати кући свештеничке већ да се тај терет пренесе на државу, не учинише ништа против решења министра Цукића од 1867-ме године. ¹). Удовице свештеничке и старин изнемогли свештеници издржавају из свештеничка фонда. ²).

¹) Поставивши једном лажно начело, он га после мора да развине. Пошто је већ рекао да попови имају куће општинске на још и баште, онда је природно могао предпологати, да се и код нас жале људи на те општинске грађевине, као што се то догађа скоро свуда. Наравно да та тешкоћа проникне по наивнице од туда, што се тио радови у општини једної немогу да подеље подиједнако, већ неки, који је мало простодушнији поетеги и по шише, а други који је мало хитрији, а може бити у два пута богатији, уме се улагати мало око кмета, мало око хате, па тако избегне терет, који би по сразмерности пао на њега, па не би био тако осетљив ни за њега, ни за оног, који га је неправедно на се натоварио. А кад би то изело с точним распоредом, то општински радови не би се тако осећали. Ми смо сами слушали, како људи обично говоре, кад покрену и себе и друге на какав општински посао: „та за Бога људи, Милоје или Милан начини онолико биво, а је вар нисмо у стању начивати једну општинску кућу, школу (или друго што?) И занета како почиње сложно, они и начине. Зато на једном холандском повцу и стои овакав надпис: „узлоzi и мале ствари расту.“

²) Желити је да доживимо и видимо тај фонд свештенички из кога би се одета могле издржавати удовице свештеничке и престарели свештеници. Но за сад поред свега лепог одзнака
Историја хришћанске цркве.
(Продужење.)

Њега су ухватили и строго казнили; он је на сва питања, на претње на градње повторавао само те исте здослутне речи. Затим су га одвели к управитељу, који је заповедио да га жестоко избију; он није преношом опроштења: него је само после сваког ударца викао жалосним гласом, „тежко, тежко Јерусалиму.“ Напоследку су га оставили на миру, држећи, да ће луд, и он је опет ходао по вароши, повторавајући те исте речи. У дане прашнице он је викао

са стране Каница, морамо признати да ми тога фонда немамо. Високодостојни г. Митрополита Михаил положи проле го- године темељ том фонду са 500 сеч. за тим се одазване с неколико страна поједини свештеници, које све у екупа дође до 50 — 60. дуката, па ту! Кажу људи: негрела ништа запо- чинятат у невреме; а као му буде време, он ће се морати с малам заузечем остварити. Но ако је то истина, онда како да обиаснимо то, што се тај фонд тако ладно нередно подржава? Може а' бити да још није томе време? Да ли заиста немамо ни тих удовица свештеничких, ни те сирочади њихове нити пак престарелих попова, које би требало тим фондом подпо- мочи и надржанати? Свакидашња факта говоре нам о против- вном. И ми би указао на изуст наспоменути бар десетак тих жалосних породица, које перу туђе вешти или се често пре- удаиу и за обичне сељаке, тек да само дођу до насушна хле- ба... Потреba је какле ту, и одрицати њу, то би било све- ђедно што и одрицати фактичну истину. На што свештенство тако мало припоможе да се тај фонд одпочне и одржаш, мислим, да је томе једни успо, што оно види и зна, да неће бити у стању само собом створити га, као што се то није могло уредити ни за људе световнога реда. Свештенство из- гледа и очекује да га у том припомогне држава, да ова по- ложа низнајпре један јачи темељ, на коме се даље може зи- дати с које хобеш стране. И ми се надамо да ова праведна очекивања неће остати на свагда само једном надом. Док наша висока влада учини друге прече кораке, надам је се да ће се обазрети и на свештенства и њихову сирочад. Уред.
иаће и жалостним гласом. То је трајало пуни седам година. 
Кад је доцније одпочета већ обсада града, он је обилазио 
стене, викајући: „тежко храму! тежко Јерусалиму!“ а по-
следњи пут је казао: тежко мену!“ и у сами тај тренутак 
био је убијен великим каменом, који су бацали обсадници.
Јасно је дакле, да је римским управитељима било тру-
дно сагласити се са немирним људеима. Не исповедаиући је-
дну веру с њима, они су понекад и некогично нарушувају 
њихове свештене обичаје; и то је увек доводило људе у на-
већу јарост. Римска Застава у светом граду, љазическа стра-
жа на вратима храма; — све се то чинило људеима као на-
мишљена поруга над њиховом светинjom, и производило је 
крваве буне. Неки римски управитељи мотрели су да не 
дозводе у огрочење народ, и старали су се да избегну све, 
што би се могло сматрати као нарушење њихових свеш-
тених закона и обичаја; но два последња римска управи-
теља: Алибин и Гесци Флор, довели су најпосле људе до 
очајања, користоћујем и свакуаким угњетавањем. Гесци 
Флор, уместо да стане на пут разбојничким четама, које 
су опустошавале читаве пределе, он их је тајно подпомагао, 
и делу је с њима добити; он је нечувеним начином угње-
тавао несрећне људе и који за његово време, нису имали ни 
правосуђа, ни закона. Они су поднели били против њега 
жалбу; но тиме се нису ништа помогли; и Гесци Флор, до-
шавши за тим у Јерусалим, опљачкао је сокровиште храма, 
и потуче са својим војницима до три хиљаде људе. Тад 
људи устану на оружје, и наскооро се буна, као пламен, 
подигне у целом пределу.
Људи под предвођењем храбрих вођа, који су наро-
чito били Зилоти, завлаиу сад градом Массадом и исеку сву 
римску посаду што је у њој била. Једна странка хтеље још 
да садржи народ од одсувног одцепљења од римљана; но 
савети и убеђења већ се нису слушали. Зилоти са својим 
приврженцима убију првосвещтенника Ананију, што их је
саветовао да се покоре; запале царски дворац; а затим нархиву,
у којој су чување биле облигаціи и други докуменати да тиме
привуку к себи још више народа; после тога насколо за-
владаи главном римском тврдињом у Јерусалиму.

Овај јавни устанак бушнуо је у 66-тој години. Јудеи
би, вероватно бољи успех учинили, да нису, у самом по-
четку војне, поникли међу њима раздори. Вођ странаке бу-
штовника беше Манагим, син оног Јуде Галилеца, што је
основао секту Зилота. Манагим се избавао за ревностог
браниоца закона и подграђивао устанак против римљана,
чим задобио велики улив над народом. Његови први ус-
песи у томе, још већма оснаже тај улив, и он одпочне
у Јерусалиму готово као цар. Но то је подиго против њега
Елеазара, сина убиеног првосвештеника Ананије, који је
такође тражио власти. Овај, уместо да воју је против опи-
штег непријатеља, прикупљао је себи приврженike, да обу-
земе власт Манагиму. И ово му испадне за руком. Он из-
ненадно нападне на Манагима, кога је управу узео био у
своје руке. За тим обседне тврдињу, у којој су се још др-
жали остатци римске војске; и напоследку убеди римљане
да се предаду, обећавајући им слободу и живот. Римски
војници, трпиви дуго глад, поверују обећању и предаду се,
но буду сви до једнога изсечени од јудеиа.

Ово ужасно вероломство учињено је у дан суботни.
И сами они, који су га извршили устраше се од тога свог
злочинства. Неки од њих очекиваше страшну освету од ри-
мљана; неки опет дрхтаху божиће казни за злочинство и на-
рушење свештенога дана. Но ствар је била дошла дотле, да
је војна била неизбежна.

Насколо допре ужасни глас до Јерусалима оног истог
dана, кад је тако на превару изсечена била римска војска,
јудеи, који су живели у Кесариин, постану жртве страшног
злочинства. Они већ давно беааху у непријатељству са ста-
новницима Кесариле, Грчким насељеницима; и међу њима
повтораваху се често крвави сукоби. Сада, као и букуно устанак, кесареци, уверени о помоћи Гесхиа Флора, нападну изненадно на јудеје и посеку до двадесет хиљада људи. И заиста, управитељ умesto да кажи кривце, гонио је заоставше још у животу јудеје, и отера их на тежак посао у удаљене вароши.

(Продужиће се.)

ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ.

Паорохвиани цркве осипаоничке имали су доброту приложити цркви истој сљедујуће утвари.

Г.Г. Стеван Глешић, Милан Дабић, Илија Дабић Ранко Глишић, Танасије Илић из Лугавчине; Димитрије Ивановић, Спасоє Иванковић, Јанко Мирчевић, Милан Радошевић Иван Марковић, Сава Живојновић, Димитрије Стојковић, Рани Стојковић, Алекса Петковић, Димитрије Штерић, Бурђе Милошевић, Јован П. Симићићић, Лазар Радошевић Димитрије Ивановић из Осипаонице; Јован Б. Недељко и Марко Милевић из братом својим из Раде сваки по иедан месечин Mmei u вредности сваки за се по 1. ♦ цесар.

Г.Г. Маринко Илић и Станоје Радојевић из Лукавчиће и г. Илија Николић из Осипаонице први — 1. апостол, други — 1. поени Триод, а трећи — 1. пентикостар такође у вредности по 1 д. Јана, супр. почињ. Павла Борђевића из Лугавчине два покривача на престо у вредности 660. гр. чар.

Стана супр. Марка Јелића из Лукавчиће за спомен свог сина Бурђе 5. стихара за Јаке у вредности 480. гр. чар.

Алекса Петковић из Осипаонице за спомен сина свог Стевана 1. Ентрахиљ и іедан покривач на престо у вредности 520 гр. чар.

Јован Симићић пресед суду општине осипаоничке за спомен свом оцу Петру два чирака од хинеског еребра у вредности 600 гр. ч.

Станојло Петровић из Осипаонице 1. ваздух, и іедан дарак на путир у вредности 210 гр. чар.

Г. Петар Радовановић из Коњеке 1 ваздух и два дарка за путир и диско в. вредности. 1000 гр. чар,

Г. Стеван Томић из Скобала иедне наруквице у вред. 180 гр. ч.

На које им свештеници цркве осипаоничке, поред усрдне своје молитве, иавно благодаре.

ОГЛАСИ.

Вацки манастира Вуина окр. Рудничког — „Јосип“ — произведен је 21 ос. м. и године за Јерозонаха нетог манастира.

Јереја Матија Дамјановић паорох Моравачки у округу Рудничком, после кратког боловања 14 ос. м. и године преселио се у вићност на превелику жалост свога родитеља Јереја Игњата Дамјановића из Трањани.

Сљедује додатак.
Св. Јован Крститељ као проповедник покаяња.
(Продужење.)
у Авилиони, у време првосвештеника Ане и Каїафе, рече Бог Јовану сину Захарију у пустини *) (Лук. III. 1. 2.) Ни један Еванђелист, на ни сам Јован неказују нам шта рече Бог Јовану и чега се тицаше та реч Божија. Он је звао Јовану на ивану васионску проповед; упоменуши о овој речи божијој в Јовану, Еванђелист одма прибавља: и дође у сву околину Јорданску проповедајући крстене покаяња за опроштење греха (Лук. III. 3.) Осећа се необична сила ове речи божије којом изазвани би Јован на проповед, а особито кад читамо у Еванђељу у тачно одређено времена кад ће се то случило, па још кад читамо и то, да се у лицу Јоване представља и испуњава пророчанство Исајина, који је рекао о необичном проповеднику: Глас онога што више у пустини: приправите пут Господњи, поравнисте стаје његове (Лук. III. 4.) *
Одадно је Бог приготвљавао Јовану, да сврши велико дело у свом народу. У души његовој изодавна тајаху се кличе и нужно је било само узбуђење свише, да би се разцветале и распустиле свој богати род и претвориле се у велико дрво, које ће растити под особеним промислом божјим.
Велике унутрашње борбе колебању душу и мисли Јованове које су се морале ма како разрешити. У души његовој процесисала је страшна борба као да видео жалосно стање народне вере, и тих празноверица које су се биле укорениле у народу јеврејском. Нека сама окружаоа Јована: али у души његовој све више и више умножаваше се светлоћа, која је још већма расла помоћу небеске светлости, и узвишавала све више и више карактер Јованов. Но да би подпуно могли видети и оценити величину наравственог карактера св. Јована, ми треба да се опоменемо, чим се обично у животу и историји разрешавају колизије

*) Види Вуков превођ Лук. гл. III. 1. 2. гл.
**) Види Вуков превођ гл. III. ст. 4.
које су подобне оној какову осећање св. Јован претеча у себи. Душа сантиментална или чувствуйка, без не поколебано бливе воле, могла би клонуги при такоим околностима које њу дављаху. Душа самољубив а с карактером, но с малом и слабом садржином, преразела би живот и људе, и само, би се смienda над оним греховима у које се топе они који су њој сувремени. Душа тамна и мрачна исчеза би у атмосфери очајања. Но Јован, — нити је био сантиметалан, ни самољубив, а још се мање покоравао мрачној меланхолији. Његова је душа била постојана светла, и многим се врлинача одликовала, а ваш се у овоме и огледа стални карактер „наивечег од старозаветних пророка.“ Између унутарњег сазнања његовог, и онога што га окружаваше, постаила је страхна не сугласица (дистармониа), а ваш је то и изазвало и усилило енергију у тој несокрушимој и ватреној души. Св. Јован оставља пустињу, тражи људе, и тражи их за то, да им изкаже своје светле мисли, да их обличи за њихову безнаравственост, да их утеши словом божијим, које им обећаваше скоро избављење, — али под тим условом да се они покају и поврате се с лажног на прави и истински пут од кога се беху удалили. Чим је народ чуо његове речи, које беху пуне достојанства одма је се узрпуло; у њему се пробуди желяза божије религиозне равни, а с преразрењем поче гледати на ону религију коју му проповедаху тадашњи књижевници, и читаве стотине и хиљаде поврише к Јовану у пустињу, само да послушају његову науку. Тогда исхрдше ка њему Јерусалима, и са Јудеја и са страна Јорданскла (Мат. III. 5. — Марк. I. 5.) Узвишен душа св. Јована Крститеља, постаде као неки центар, који привлачење к себи блудећа срца, која беху изгубила оно начало које оживљава дух, срца, која се налажање под копреном вечног и не проходећег мрака.

Најинтереснији пункт у историји св. Јоване беше тај, кад се он поиави народу с јавном проповеду. Овај поиав
имао је шећер и блато 
да ћемо песму актисм и 
zsche 

djedova. И баш у сред беседе, 
кад се ова сабор беше у дубину у размислање, на једанпут и изненада јавља се млад човек, огрнут струком од камилске кочети (длаке), опасан кампам. Аскетични живот његов, придаваше лицу његову неку сувоност и бледошу. Но ова сувоност и бледошћа не показиваху да су физичке силе ослабиле: Јаке шишице и широке кости премећаваху се испод његове струке, које су сведочише о иакоћи његовог тела, а у исто време о сили и постојанству његовог духа и воље. На челу његовом њасно је се читало у средсредиње мисли његових; у о чима пак, бисташе се особито усхињене, и у општем на целом лицу његовом могаше се приметити његова одважност и дубоко мишлене. На њега показује народ прстом; на њега обраћа своју пажњу. Звучним и узвишеним гласом он почиње своју реч сабраном народу: народ се изненађава овом неочекиваном речим, чуди се облику тог младог човека, — ти боже знаш одкуда ordovaшег се, диви се његове оријенталности и симпатији која се премећаваше на лицу Јованову. Младост и њежност возраста, строги аскетизам и не поколебљива енергија, што се ретко догађа код једног и истог лица, узбуђавали су у народу који га окружаваше особити интерес. Речи његове беку пуне небесне светлости и унутарње енергије, и одлегаху као гром пред сабраним народом, и негледећи на то, што реч његова биеше престала, опет за то, народ није одма дошао к себи од чуда: први упечатак, пара-
лизова не одвисну мисао слушалаца, и у њима говори не-
какво не јасно чувство, које налицаше на стра и у исто време на неко тихо осећање. Они се уклањају од мисли ко-
јој су дотле следовали, долазе к себи; нове речи дубоко се
урезаше у њихову душу и слише се са садржином њиховог
сазнања, и за то они не беху у стању отступити од те ми-
сли. Они почињу питати, које тај чудни и необични човек.
Спомињу име Јованово, о коме се беше разнео глас као о
човеку вишег просвећенога. Прве речи Јованове у пустињи
учиниле су то, да је у народу све више и више расла жеља
da га и даље слушају. Пророштво које се одавно не чујаше
у средини народа иудејског, јавило се је изнова с таком си-
лом, какова не беше ни у устима Илиним. Проповед се
продужава, упечатци се усилавају и св. Јован обиљује
нова начела, и постаје вођом новог полета у духовном жи-
воту иудејског народа....

V.

О чему проповедаше овај нови и велики пророк? Што
се тиче одговора на ово питање, ми немамо Бог-зна каквих
историчких фактова; али оно што у Еванђељу налазимо по
својој садржини, негледећи на то што је кратка, представља
нам богати материјал, — а у исто време, с тим извештаи-
има о Јовану Крститељу, слаже се и Јосиф Флавије. Он
назива Јовану Крститеља праведним мужем, и у исто време
говори „да је Јован побуђавао људе добродетелном животу, и
учио их ће, да свето уважавају правду међу собом, да
би истински и од душе почитовали Бога, па тек онда да
приступају крштешњу. Само таково омињање, говораше он,
биће угодно Богу, ако га ви не употребљавате само ради
чистоте вашег тела, но и за очишћење од порока имајући
пре свега чиста срца. Народ усхићен овим учењем његовим
dолазаше к њему гомилама. ¹) Еванђелисти доста су тачно

¹) Јудејск. старине, књ. 18. гл. V. одсек. 2.
и иасно предали нам садржину проповеди Јованове. Они говоре, даје он проповедао крштење покаяња за опроштаї грехова. Поклаћеа, говори он, приближиво ћа царство несносно. Народ долазаше са свију страна к њему, и он је у тој томили видео много фарисеа и садукеа који дођоше да их он крсти. Онима који долажаху да се крсте, Јован говораше: Изроди змиијуски! ко вас научи да бежите од предстојећег гњева? Принесите доистојне плодове покаяња и не говорите у себи: ми имамо оца Аврама; јер ја вам говорим, да је Бог у стању из ових каменова подигнути чеда Авраму. Већ и сикара код стабла дрвеног стоји: свако дрво, које не рађа добром плодом, сече се и у ватру мече. И пишеше га народ: шта треба да чинимо? Он им одговара: ништа више до онога што вам је речено. И војници такође пишаху га: а ма шта треба да чинимо? Он им одговара: не моите никога нападати и врећати, не панкайте, и будите задовољни са својом плодом. Народ мишљаше у себи о Јовану да ово није Христос; но он им одговори: ја вас крстањем водом, но замном иде много силийн, коме ја нисам достојан одрешити кани на обући, он ће вас крстити Духом светим и ватром. Јовата му је у рукама његовим, и он ће очистити гувно своје, и покупиће пшеницу у амбар свој, а сламу ће бацити у неугасиму ватру да изгори. Још је много проповедао Јован сакупљеном народу. Изобличавао је Ирода четворовластника за Иродијаду жену његовог брата Филипа, па не поштеди и остала његова неваљалства. Ирод се бојаше Јована, знајући да је он човек праведни, и зато га узе к себи; слушаше га, и у многом се управљао по његовим речима. (Лук. ІІІ. 7 — 9. Мат. ІІ. 1 — 2 5 — 12. Марк. І. 4 — 8. VI. 8 — 20.)

Ево такле кратког извешћа опоповеди Јоване Крститеља. Из овог извешћа, иасно се види какав је био карактер проповеди његове Јован право напада људи је с те стране, што су они заражени били мишљу о земаљском царству
Месићом, и стара се да разруши до основа ове грубе мисли и город понашање његових сувременика. Не мислите да се можете поуздати на то што сте ви чеда Аврамова, то му беше прва реч његова. Савремени живот, и исквределена наравственост, иасно се беше открила пред његовим Богом просвећеним умом, он проповеда опште покајање, призивање их новом животу, и говори да је, крштєње тог покајања видими знак, и од оних који су хтели примити крштєње тражио је да принесу достојне плодове покајања. „Ми чекамо царство божије (вели св. Јован, одговарајући на њихово ватрено очекивање): оно ево већ настаје. Но даљ смо се ми приготовили за то царство? Сикира стоји код дрвеног стабла, и вас ће, као безплодна дрва посећи и биете бачени у ватру. Ја проповедам вам покајање, и зовем вас да се крстите, но у исто време не принуђавам вас силом да се крстите, иер ћа немам те власти. Но иде замном онај, који ће већ и силнији од мене, он вас неће крстити водом већ Духом светим и ватром. Ја га видим и престављам: у његовим ће рукама хопата, он ће попрсати гувно своје, скупиће пшеницу, а сламу ће бацити у ватру неугасиму.“ До овог времена, Јудеа је мишљаху да ће се јавити Месића, који ће их обдарити за то, што су они чеда великих оцева; они се надаху да ће у новом царству само уживати и разменити се, па ма они не учинили никакве личне заслуге, већ да ће то бити само зато што њих љуби Бог. Ову наду руши Јован до основа: у новом — очекиваном царству на помине он грозне судбе, и да ће горко проћи неправедници; он говори својим сувременицима, да они нису достојни новог царства, и да ће бити подвргнути жестоком осуђењу ако не предузму нов — бољи живот.

Народна се нада поколеба: у његовом сазнању потресошће се већ склопљене мисли о онаком Месићи каквог он очекивање. Шта да радио (питање народ Јована), те да би могли ући у царство божије? Свима њима проповеда он
братску љубав, сажалење на спрам сирота, чистоту и доbroдетељ, благочестиво, но благочестио унутарњо, а не само испуњаваје једних црквених обреда. Он хоће унутрашњег исправља оцишћења срца; он тражи промену, но његова тежња у томе не простире се на спољни положај човека и дружства, већ на наравствено стање сваког човека по наособа и целог дружства. Ово је поглед, који узвишаваше наше проповедници над свима који га окружавању. Фарисеј држаху се спољне справедљивости; Садукеј ослабљавању требовање наравственог закона; Исеји, не гледаћи на то, што имадићаху леп правац, онет су својим фанатичним семперативом долазили у сукоб са сувременом државом, и удељавајући се од своје браће, ни су хтели примати учешће ни у дружеским трудовима, ни те пак у време опште неспреће. Св. Јован, управо води своје слушаоце у живот, и у овом случају тражи од њих новог наравственог правца.

Св. Јован није се хтео задовољити општом проповеђу о покривашу и наравственој поправци. Сваком сталежу, па и сваком лицу по наособе, он се старао да каже то, шта најбоље одговара њиховим тежњама, и шта може бити за њих наикорисније. Војници, митари и друга лица, кад су чула о новом проповеднику одмах му дођоше и штаху га за савет. Он њима не саветује да беже у пустињу — као што би саветовали н. п. Јесеји, већ их саветује да свете испуњавају своје дужности какве се на њих налађаху. Званично митара, беааше нацрпројени код иудеа — на њих је гледао народ врло рђаво, и рачунао их да су то људи — лишени сваке части и срданичке искрености, души без сваког карактера. И кад су ти људи; изгубивши савршено кредит у очима народа долазили к Јовану и тражили од њега упутства, он им је говорио: „Немоите притешњавати ни глобити народ онолико узимљите данка колико је на главу разрезано и тада ће ваш посао чист и добар. „Немоите остављати своју службу (говораше он војницима ваш у то време, кад се иу-
деин с презрењем гледали на ту службу), али само пазите да не увредите никога не псуите, ни на кога не панькаите, и будите задовољни са оним што вам се дае.

Ирод же четворокласницих скличајем отац него о Иродију жена крата скоего, и о скреха из же сотвори зла Ирод. (Мук. III. 19.) Проповед св. Јован крститеља, излазећи из пустиње, распространи се по свој људе и Галилеи, на на послетку дође и до самог царског престола. Утемевајући и упућивајући народ својом праведном и не подмићеном проповеђу, он је поражавао богате и силне овог света а чуварима грађанског закона, као посланик божији, на поминшане, да су се страшно удалило од закона божијег. Човек тврдог и постојаног карктера, који излази да јавно проповеда своје начело, па још ако зна, да је, исповедајући то начело, на правом путу, он никоме неће да ласка, он је готов све и казати шта га тишти, — на кратко: он је готов да умре за своје убеђење. У историји ни видимо много вештих проповедника, али им је — на велику жалост — слаба воља; такови људи по већој части ниско се клањају знатним и силним, и окрећу на страну очи своје кад код таких људи виде подобне слабости и пороке. Такови људи, ако хоће да казне кога својом речнију, они то чине над нижим и презреним стаљеом — ту они кушају своје ораторство, — над тим, велим, нижим стаљеом, кога се ни уколоку не треба бојати, а пре га утешити и о рабрнити. Али кад отварају своја уста да говоре пред силним мира, они их отварају — да их хвале и да их ласкају. О Боже, како не наличи на такове, људе велики претеча Христов Јован! Желећи да угляди путове и стрмена, по пророчанству Исалином, он у својим строгим обличењима не штеди никога — ни сиромашног, ни богатог, ни знатног ни силног, Њему, шта више, нијао же, да је умесније било, да обрати своју реч онима људима, који су заузели били виша места, па су (Продужићесе.)
ПАСТИР

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КЊИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЈА.
издаје и урежу ректор богословије прота Никола Поповић.

Српска црква. — Казниуће из Историје хришћанског љубља. — Одисеи.

УПИСНИЦИМА „ПАСТИРА.“

Овим бројем завршуком 1869 ту а и дућим мислимо у име Бога и помоћу љубитеља духовне просвете започети 1870-ту годину.

Излазећи с позивом на предлогу „Пастира“ у почетку ове године, ми рекосмо, да ћемо донети нашим читаоцима до 48 штампаних табака нашем листа, па тако и учинимо.

Што се тиче садржине листа, као и то да ли смо ми верно одговорили свом програму, то није наше судити. А толико знамо колико смо и сами могли преметити а и што су нам други људи у различим листовима наше књижевности примечавали да и са „Пастир“ заиста има неке своје мане, а на име: што није баш свагда уредно и на време читаоцима долазио; што и неке чланке започиња на их без продужења оставио; увршћавао много чланке, а од свакога по мало, тако да и читаоцима губио вољу у онај скучености читати их. Но ми смо већ на ове приметде и ранје давали своје разлоге, а и сада можемо у две три речи изказати их: осулацца новчана — ево узрок свему. Кад би
био мало више предбројника а и ово, што их има, кад би тачно и на време јављали се с предплатом, те неби у вересни много лежало а и пропалало, онда би и експедиција имла на време а и чланци били у свези, ђер би се ма и за малу новчану награду нашли људи, кои би све ово обавезно радили а не овако, као до сад за љубав, па према овоме радио сваки кад ђе могао и колико ђе могао. А ми сами према овом размиру други званичним пословима, код све добре воље своје, нити смо могли нити смо били у стању положити све ове празнике.

Но ђедно што смо сада с премештањем брата свог г. Радојка Поповића за писара у Министарство Унутрашњих дела могли поверити њему сва примања и издавања око „Пастира“ па и експедицију; а друго што смо добили два млада и врли сунадника из виших духовних завода да нас у овом раду подпомогну а за награду, коју смо у стању дати им; напослетку треће што имамо тврдо уверење да ђе се наш читајачки свет боље одазвати у новои години с предплатом него што ђе било досада, — решили смо се, као што већ рекосмо, продужити издавање овог листа и на идућу 1870-ту годину, с пуним уверењем да ђе у свему бити тачније и боље. Па зато и позивамо све родољубиве пријатеље књижевности и напредка, а нарочито свештенике и учитеље, којима наш лист од повеће користи може бити, да нам се на позив оваи с предплатом одзову и то што скориће како би се напред знало, колико бројева да штампамо, те да бар у том штете нетрпимо прештампавајући доцније поједине бројеве ради неких уписника, као што смо то морали чинити и ове године. А у исто време молимо оне, кои су наш лист у овои години држали, а нису ђош платили, да час пре оправе новце. Јер кад нам не би они платили, не би могли поред све наше жеље лист и даље издавати.

Програм нашег листа остаје онај исти; с тим додатком што ђемо ове гдина доносити својим читаоцима поред оста-
лог свагда у напред на месец дана правило црквенско (типиц), како се ово име вршити на све важније празнике, предпријмера и попразниста преко године, нарочито у дане великих поста или четрдесетница; а к томе сваког месеца по један цео штампани табак руско-српског речника, те да тако наши читаоци за годину дана могу имати уз „Пастира“ ако не puni, а оно бар \( \frac{3}{4} \) руско-српског речника, који је. ако се неварамо, у садашње доба од велике потребе бар млађем нараштају нашем.

Осим тога побринућемо се да у познамо нашем читаоци и са каноничким правом нашем православне цркве које ик до сада слабо обрађивано, но које може бити од велике користи не само духовним већ и световним лицима.

Цена нашем листу остаје иста, а тако и скупљачима за труд извезна награда.

Уписници могу се izaviti с предплатом у Београду: уредник „Пастира“. У Неготину: г. Д. Милојковићу проти; у Загребу: г. Сими Бибенићу управ. Регал. У Пожаревцу: г. Илији Протићу свештенику. У Градишту: г. Ђорђу Поповићу намеснику; у Смедереву: г. М. Банићу проти; у Крагујевцу: г. Милоју Бариактровићу свештенику; у Јагодини: г. Проти М. Милићевићу; у Параћину: г. Петровићу намеснику; у Ужицу: г. Проти Г. Поповићу; у Шабац г. Проти Ђавку Јовановићу; у Ваљеву: г. Проти Ј. Марковићу. И на послетку на све проти и намеснике без разлике, које ми од наше стране лепо молимо, да се овог труда приме.

БЕСЕДА*)

„Людје стадају ко тмѣ, виђају скртв келий.“

(Исавіа г. 9. ст. 2)

Овако је некада у васторгу душе своје, сматрајући умним очима својима долазак в робење Спаситела рода човечанског, сматрајући сбиње и промену, тада у човечанству

*) Кой је говорио на св. Андреју прозваног ћакон крагујев. цркве.
завашио велики и славни пророк евреиски Јисанія: „Људи ће се \-
дакуји ко гим, кидаша скртка калий.” И заиста, народи, који дотле седеше у тами незнаня и глупости, но који поимаше здрава начела свете и божанствене науке Христове, угле-
даше „скртка калий,” просветише се, познадоше високо зна-
чење и опредељење човеково, које дотле понижено беаше до роба.

И наш народ српски, који некада беаше чувен и славан, који за времена својих краљева беаше моћан, а за време својих царева силан, — са грехова својих великаша, беаше по томе за неколико стотина година покривен тамом плача и кукања, тамом самовоље и отимања, тамом гонења и пре-
туцања, тамом безчастниа, тамом клања и убица, тамом нацирњега робовања.

Ал на данашњи дан, — на данашњи свети дан, зави се, избављење једноме делу народа српског и засниа му сунце мило слободе: на данашњи дан захори се слава српска и чу се далеко за ђунацко име србинско; на данашњи дан осве-
ршташе се права крвљу српском стечена; на данашњи дан раскинуше се ланци дугога робовања, србин престаде бити роб, србин пође по својои милој домовини. — О како је ве-
лики и пунозначајан овај свети дан у новој Историји срп-
ској, и како дубоким осећањем испуњава душу и срце сва-
ког србина! — Па зато ето и дођесмо у ово божиће свети-
лиште, да одно натопшну благодарност силноме Творцу
вашионе, који управи стопе наших отаца и дедова, који бла-
gослови свето дело руку њихових, из којих примисмо ову слатку слободу. Нека се дакле данас а и кроз сва потоња времена достојно прославља пресвето и велико име трипо-
стасност Бога у избраном и од њега благословеном народу
српском! —

Но, дуго ђе србин трпио, дуго ђе србин стењао, дуго ђе тиран на српској земљи аговао, дуго ђе страх и безчас-
tије просипао по српској домовини, достаје суза потекло,
доста је невине и драгоцене крви српске проливено, док најпосле насиле душманско непревршти сваку меру, и кад но се у почетку овога века изроди борба крвава и страшна, борба очајничка, борба света за веру и народност, за крст часни и слободу драгу." И устаде сиротиня раја, и утврдите се колена разслабљена, и ојачајте мишце изнемогле, и букну свети огањ одушевљена у преима српским и проли се крвца па домовини српској, и гле, душман изнеможе, душман паде, паде за навек пред храбрим и јуначким борцима српским, који заводлеше једном и помрети, но више робовати. И моги од њих у томе светоме боју и изгинуше, али из њиховог пепела ниче неумрло чедо њиховог светог рада, ова драга слобода, коју ми данас имамо. Нека је тако од нас вечна хвала и слава храбрим и витеžким борцима ове данашње слободе, коју ми уживамо. Нека је вечна успомена међу нама србима храбрим витеžовима нашим, који смеље пробишао ордне турске и који нежалише умрети за своје свето право "за крст часни и слободу драгу." Мир нека је светоме праху њиховом у гробовима драгоценом крвљу њиховом заливним, а душе њихове нека нађу насладе у рајскоме насељу.!

Ал, шта је капља воде према морској пучини, шта ли зрно песка према песчаној пустини? Шта смо ми један део народа српског, који дан свога ослобођења славимо, према толиком народу српском, који од онога дана чеђернога па и данас за слободом жуди? Наши очеви и дедови започеше и ослободише један део народа српског, и они према својој и моралној и физичкој снаги учинише доста и мого, но немого ослободити сву браћу нашу: они то оставише на аманет своме потомству. Нама да, нама браћо, предстои велики и свети задатак, нама је намењено ослобођење и све остале наше браће. Па и зент може, зар сме слободан србин и син оних храбрих бораца прослављати дан своје слободе, а да се са болом у души, са уздахом у срцу несети одмах
и страдања заробљене браће своје? Зар може, зар сме србин и син оних прослављених јунака равнодушно гледати, како браћа његова у Босни и Херцеговини, у Старој Србији и Бугарској писну у оковима тежкога ропства и самоволе, у тами мрака и незнања, а да непохита пружити им руку братске помоћи? О не, то неможе, то несме бити. Прах наших отаца пао би тада на наше глазе, а потомство наше са стидом и презрением спомињало би имена наша, іер извео и, да у срећи браће наше срећа и наша, у животу њиховом живот и наш, у обстанку њиховом — обстанак и наш.

„Дрима водо, поносица међо, што мрморе твои таласи, што ваљаиу дрвље и камење...“ Да ли ће скоро једном куцнути час, кад ћете чили србин преродити, кад ли ће браћи својој у помоћ потешти? А ти дичи град ненадашње величине српске, дична успомена проплости српске, да ли си толико живахан, да стресеш тежке ланце црнога робства, које од толико векова на плечима твоим носиш?! —

Браћо, ако икада, данас нам је најнужнија слога братска, љубав и договор. Време ље, згодан тренутак скупощен је. Мали смо, старајмо се, да завремена постанемо велики. Својо тражимо што ће право и пред Богом и људима, а туђе нам нисате нетреба. Имајмо пред очима само опште добро и општу срећу целога народа нашег, и за то будимо готови жртвовати све и сами живот наш. Несмешимо с ума ни страдања и патње заробљене браће наше, назимо на згодан тренутак и будимо спремни да им помошимо, да их избавимо, те да с њима постанемо оно, што смо некада били. А сада прослављаиући овај свети дан ослобођења нашег, и благодарећи Богу и храбрам борцима нашим за ову слободу, завајимо сви из дубљине душе: да живи мила и света домовина наша, да живи храбри и витези народ наш; да живи млади кнез наш; да живи млада и свесна србадија. Амин.
Моралне поуке

На св. Николу. *)

У читаном данас јеванђељу, које говори о различним блаженствима небеским, нема готово ни једне црте, која се не би могла применити к животу праведника и чудотворца Николаиа, кога данас овако свечано славимо.

Спаситељ вели: „Влago онима који су чисти срцем: ови Бога видети.“ И како се управо ово обећање божије испунило на данашњем светитељу нашем! Он небеше познат са особитом каквом ондамашњега света науком; а међу тим и најпросвећенији дивили су се његовом дубоком богопознавању. Православна црква нашла је у њему не оборљиву ограду против иереси Арија.

Спаситељ вели: Благо онима, који су кротки: они ће земљу наследити.“ И колико је крајева земље у којима се данас преузносим име кртоког Николаиа! колико ли страна, које би железде, да буду његово духовно наследство?! Спаситељ вели; „Влago онима, који су пици духом, т. ђ. простосрдаши и незазлени: они ће царство божије наследити.“ И св. црква преузноси Никулаиа зато, што је он придобио ницетом богата.

Спаситељ вели: „Влago онима који су опаднути и гоњени правде ради: они ће се утешити.“ И св. Никулаи био је и опадат и гоњен правде ради, но зато и утешен и прoslavljen.

Жivot, дакле св. Никулаиа, жива је тако рећи, слика данашњега јеванђеља о блаженству, као што је и јеванђеље ово веран цртењ његовог светог и богоугодног живота.

Но између свињу ових врлина његових, једна, као драгоцен бисер, крунише све врлине његове и уздигне високо и онако велику личност његову у поиму православног света,

*) Говорене у саборно-београдској цркви.
а име: доброчинство или боље да рекнемо милостива његова. Милостива од ваљкада, имала је своје заслуге пред очима неба и земље, иер она има своје начело у природној осетљивости човекова срца. Ми смо тако саздани да поглед на патње и страдања других не може а данас не потресе. Па зато човек, који никога не љуби, који ником нечини по мощи, који не сачуствује свом ближњем, или што је још горе, гледа равнодушно на његове патње и страдања, — та кав човек мора бити наравствени изрод у свету, такав човек није достојан да живи у друштву — не треба да носи име човека! А међу тим ако ни и овлаши бацимо свој поглед на доба и друштво које беше сувремено данашњем светителу нашем, то на жалост и стид човечанског рода можемо лако видети, да у већини ово дивно човечанско чувство беше угушено. Римска империја са својим деспотизmom довела беше виши сталеж до крајњег безумија а нижи — до крајње оскудице и сиротине. У више сталежу благо се присипало без разбора, без рачуна, ал за сиромањка не беше милости, не беше сажаљенка. Једина света црква, добивши слободу да може и говорити и давати што у корист сиротине, без сумње, није пропуштала ни једне прилике а да не подигне свој глас у одбрану њихову. И она их запитава и помогаје колико имаја снаге и средстава нештедећи у исто време са строгом опоменом ни оне, у чијим рукама беааху богаства и власти. Но зло веома дубоко беше пустило свој корен тако, да се немогаће зауставити, а толи сасвим истребити. Трговине беааху нале, земље занемарене; међу тим непрестани ратови, међу-собица, грамзене око власти и круне, још већма окаменаваху срца појединих имућних на спрам бедних. Низој класи свуда и на све стране беааху врата затворена, — свуда, само не у цркви, и не код њихових архипастира, нарочито код архипастира мирликиске цркве светитеља Николаја.
„Яа стражим кад погледам, говораше он у очи богаташтима, како ни савета ни искуства, ни обећања божија, ни страх за своје вечно спасење — непокрећу вас на милост и помоћ према беднима. Ми са своје стране чинимо све, што нам је у могућности, но ми без вас висмо у стању помоћи свима, па зато се и обраћамо к вама. Ви одобравате нашу беседу, ви и сами велите, да треба помоћи сиротини, — одобравате и веле, али не извршујете. А одобравање и говор без дејства — зар немећу на вас иош већу одговорност?! То је само једно лишче на дрвећу а кам плодови? Плода нам даите на ма и не било на дрвећу лишћа."

Ево бл. хр. речи, које никада негуше важности! Ево драги камен, који светли кроз толике векове (и светлиће до века) у круни светитеља Николаја, и привлачи к њему срце и хришћанина и не хришћанина! Јер ово небејаху само једне голе речи, већ и дела! Он како учаше тако и чиниће. Још у раним годинама својим, он под упливом тог чувства и преке потребе ондашњега доба, раздао беше своје имење сиротини, а доцнији добитак од својих заслуга иош напред определеђеваше беднима. Така он пружа потајно кесу с новцима бедној мајци која нема чиме да спреми и удоми своју ћерку; овамо храни у време глади изнемогле; там повраћа не утешним мајкама дечицу њихову; овамо предупређује преступљења, на која навлачи људе нужда и сиротини. Те тако поред љубави наспрам Бога, коју он сваком даном причком засведочаваще, наш светитељ Николај оличи иош на себи потпуни образац љубави и спрам ближних својих.

Желимо ли и ми, бл. хр. да будемо љубитељи Бога и ближњих својих, те да тако испунимо две прве и најглавније заповести хришћанске, и тим самим постанемо прави последњица данашњега светитеља нашег, — то обратимо мало бољу пажњу на ову главну црту из живота светитеља Николаја. И код нас, браћо, има невоље и оскудица у друштву; и код нас трпи и пати овде-онде по која душа хри-
шћанска горку нужду у домаћим потребама — или зато, што јој стари небиаahu вештини и неусењи, или и зато, што сама остала слаба и неиака, или напоследку и зато, што не беше бољег сачуваних од стране суседа, друга, пријатеља брата, те да пружи братску руку помоћи и предохрани од горке нужде и сиротине, но коиа — душа свакојако заслу жује нашег сачуваних и помоћи. Господ у овом случају не тражи тако много од нас. Он се несрди што ми имамо више и боље, што ћемо окићенити и богатних него друго, иер он даје и богаство благосиљајући трудове наше, већ само вели: „богатство ание тече, не прилагаше срдца; т. и. нетешите ради тековине само не течите ради само чувствених и се бичних својих задовољства, већ течите тако, како би богатство ваше било у корист и душе ваше па и ближних ва ших, иер се тако слави Бог. „Ако не можеш да уделиш си ромашку деесетину, ка што чињаше добра воља првих хри штана, а ти му уделе стотинити део, пак ћеш опет бити мно Богу“ говораше св. Никола.

Па зато будиимо штедрииц, мало отворение руке и срца, кад пред нас изађу ови поиавни, те да тако поред оне земаљске награде, коју доброчинство вуче само за собом, удо стоимо се, да у дан страхнога суда можемо стати и ми у ред оних избраних, о којима Исус говори: „гладан беиах и нарашите ми; жедан — и напоиисте ми; странац — и у кућу примисте; наг — и оденуе; болан и у тамницу — и посе тисте ми. Прйнайте благословений отца моего наслађуйте угро тановно кама царскке ота сложениа мира.“ Амин.

(0) Још неколико речи о нашем г. Митрополиту у Русији.

Учинив подворење императору, императрици, наследнику императорског престола и многим другим великим кнезе вима и знатним лицима, наш г. Митрополит, почему ие већ 16 дана провео у Петрограду, крене се 3. Новембра у 5.
сахати после подне за повратак у Србију преко Виљна, Варшаве и Беча. Множество света од свакога реда и стања из-зивише жељу да га испрате на жељезници — кои до Виљна, кои до Варшаве, те да тако и при самом растанку иош једном докажу како од стране петроградског духовенства, тако и од чланова словенског благотворитног комитета, па и целог петроградског друштва оно високо уважање, ону безграничну оданост „коју је сваки (по уверењу „Голоса“) лично осећао у себи, док је само једном имао срећу састави се и видети с љубољивим јерархом српске цркве имаијком поред осталих својих врлина іош и особито чувао патриотизма.“ Праштаиљ се и даваиући свој архипастирски благослов онима, који су га на том путу испраћали, наш г. Митрополит заврши своју беседу овим речима: „Не само ја, но и цела Србија, неће нигде заврвави ту симпатију, то гостеприимство, које ви учинисте мену у Русији“ —

И Руси са своје стране гледаиући како је светло, како је радосно свуда предусретан и дочекиван био наш г. Митрополит, іош и сад воде реч о њему и претресаиу многе догађаије, који су се овде онде у траијућем његовом путовању дешавали. Император велике земље руске Александр II. имао је доброту позвати к себи на разговор нашег г. Митрополита и у зимњем дворцу свом (24 Октобра) разговарати се с њиме више од по сахата. Извесно се зна, да он с њиме није мога разговарати ни о чему другом до о садашњем стању и судби српске митрополије и српске цркве на истоку. Ал не гледа тако просто на тај састанак Јерарха српске цркве са православним царем Севера народ руски. Он гледа на то као на какав особити момент фактичког сближења, фактичког старања и бриге једног братског народа према другоме. Царска реч — то је велика и света реч за православног Руса. Њему је мука доње, докле што не дође до царског ува, а о њему благопријатном извршњу овог или оног предузећа — он
неће после ни да посумња. Па зато колико је дивних и широ-
ких желја за срећу православне цркве и целе слободе на
истоку развио и узбодио у души својој народ руски
само од овог јединог факта, што он чује и зна позитивно,
да је љубљени и мили Јерах српке цркве говорно лицем и
лицу са Bahушком царем великим и говорио више од по
сахата!?.. Такви су моменти велика и значајна за право-
славног москова. И он неће ово лако изbrisati из памети
својe: он ће то записати на страници сврца свога и с пу-
ном надом изчекиваће да види благодетне последице од тог
разговора.

Затим народ руски чује и зна и то, да је тако исто
имао драгу вољу наследник царскога престола и велика
кнегиња царева Марија Теодоровна позвати к себи на сас-
tанак нашег г. Митрополита и с њим у равној мери, као
што је и сам цар, разговарати се о свима потребама и ну-
ждама српке цркве на истоку. Па зна и то да су ово исто
повторили и велики кнезови — браћа царева — Константин
и Николај Николаевић. И опет нови доказ, ново уверење
да ће на који се тежи, неће бити промашена, да с бли-
жење такво међу јединим рођеним словенским народом мора
doneti обојудне користи, те да тако и они, који седе ко
тмћ и сўни смртнол, виде једином сркта ћелий.

Напослетку поглед на све оне гозбе, на све оне части, које
указиваху нашем г. Митрополиту јерарси руске цркве, ака-
демије, благотворителни комитети, приватна лица и све ва-
роши кроз које је пролазио и у којима се бавио, — они
здравиц е при ручковима, при доласку и пршању, — здравиц
е, које се даваше не из примљеног обичаја и не из как-
ног политичког удувања, већ једино из чисте и добре сим-
патије према лицу које им долази и према земљи, којој је
он врли духовни представитељ, — не могу а да не оставе
дубоке трагове у срцима сваког Руса и да још већма не
подкрепе ону општу мисао — мисао братског јединства два
рођена народа и остварење словенске идеје. „Из свега овог, пишу и говоре Руси, ми видимо нови доказ како теже једни к другоме руси и срби и како се та тежња распаљује и подхрањује њиховим сродством, које се све више и боље сазнаје пробуђеном свешћу и њиховим историским положајем.“

Да приведемо још овде једну беседу, коју изговори свештеник цркве св. Ђирила и Методија отац Игњат Зилетинковић у вароши Острогу (у волинској губернији) најсреће у својој цркви немања г. Митрополита.

„Високопреосвещени Јерарх православне српске цркве“!

Походећи знатна места духовних завода у Русији, ваше високопреосвещенство као многопоштовањи члан св. Ђирило — Методијевског братства, благоволите удостојити својом посетом и нашу православну варош. Та посета ваша не исказана је за нас: она нам даје неописану утеху, обилату духовну радост.

Поздрављајући, данас у св. храму нашем, ваше високопреосвещенство, као представитеља, Јерарха и духовног просветитеља Србије, имамо срећу у лицу вашем поздравите и сву православну цркву српску издани интересуемо великим разницима духовне просвете, као што су св. Сава, св. Симеон Мироточиви и многи други.

У лицу вашего високопреосвещенства ми данас поздрављамо ту православну цркву српску, која некада део своје духовне просвете предаваште и цркви руској у лицу св. Киријана Митрополита која Россији, — поздрављамо ту јуначку цркву, која у средини тешког искушења и насилја агарпанског, умее тако лепо сачувати чистоћу вере Христове и предања апостолска.

У лицу вашего високопреосвещенства ми срдачно поздрављамо данас и све стране православних Срба, — то некада славно и чувено царство Стефана, Милутина, Душана, тај једнокрвни нам и велики младар великог Словенског
племена, који поред свију својих политичких незгода грађанског свог живота, мушки стаде на браник и умоде очувају своју племениту словенску народност.

Имај доброту православни Јерарх — наш драгоцени госте, учи нас скромну, и тебе ми ту светињу, и у њој излити на нас свој свети благослов од стране целе православне српске цркве; а љубезно и врло сестри нашој православној Србији узајамно понети благослов од светог престола нашег храма првоучитеља Словенских Бирила и Методија; а лично од свију нас братско о Христу црковано.

Дао би Бог да овим узајамним, духовним поздравима, овим апостолским сближењем и сјединењем, овим дружесним, братским предуретањем, сва једнокрвна и једноверна Словенска племена лепше и ближе једно друго познаду једно друго потпомажу — узајамним својим молитвама, својим искреним сачуванием и братском љубави „аже о Христу Господу, Спасителу нашем.“

---

Српска црква

(Од Каница.)

(Продужено.)

Калуђери у Србији живе не ожењени у 41. монастиру, има их 121. а под управом својих старешина, које сами бирају. Монастири су самосталне правне личности. Братство живи у начину заједнице у потпуном општем добру. Монастирским добром управља један од браће, кога они слободно избере и на то одреде, а тај после сваке године целом братству и старешини предаје раачуне. Калуђери морају осем обичних правила да врше прописане дужности, још и за парохие да се брину, које су понегде врло големе, у њиховој средини где они живе. Они зато примају од својих нуријаша оне исте приходе што и мирско свештенство. Калуђери не могу да располажу слободно својим течивом у
случају смрти као мирски свештеници. Сва њихова посмртна припада по каноничком праву ономе манастиру у коме живе. Беше на михољској скупштини 1867. г. гласова, који захтеваху да се одузму монастирима парохије и да се укину сви они манастири који не притежавају довољно добра за плаћање пореза. Интелигенција кругови српски као да мрзе на калуђере веома. Црквенска административна управа врши се по својим политичким окружним и срским одељењима. Да се овоме одговори, свак је округ подељен у 3 — 6, а сви скупа у 34. протопресвитерата и намесништва; те из њих 18 прота и 16 намесника образују митрополиту и трима владикама земаљске асистенце (помоћнике). Владике обилазе сваке године по један крај свој днице, те бдити на делателности њихова потчињена свештенства За расправљање црквених ствари као и вршења црквени управе има три црквене суда: дницепанска конзисторија, апелаторија и народни синод. — Београдску конзисторију саставља митрополит са три конзисторијска члана; од њих је (члан) један калуђерска реда а двојица мирска. Остале днице имају у конзисторији својој владику и два члана, једног калуђера а једног мирског свештеника. *) Конзисторијске чла-

*) Оваако уређење наших конзисторија, у којима је Митрополит — односно владика, бивао преседник и вршно судења су три члана, било је до 1862. године, а одакле је то новим уређењем наших духовних судова превише. Нашу конзисторију или првоестепени духовни суд попуњавају сада три члана, свакога под председништвом једног протојереа. Од ових чланова по закону могу бити два лица од мирскога реда, а једно — свагда од монаштауићних. Монаштауиће лице разликује се од осталих чланова у праву судења тиме, што нема гласа при решавању брачних паринца. А Митрополит и епископ имају своју оделиту административну управу, коју независно од конзисторија врше до незвесног ограничавања у многим случајима. И поједине предмете, нарочито вступе и преступе свештеника предају тек онда конзисторијама на судење, кад тако преступи превишаваи круг њихове административне власти.
нове плаћа држава као и канцеларијске чиновнике. Компетенција конзисторије обухвата надзор о ширењу црквених правоверних науке у цркви и школи, о просвети и њеним потребама и о стању свештеничких нумрија. Они упражнавају дисциплинарну власт над оним свештенством над којим и пак у појединостима и цивилна власт извршује; суђење у првој надлежности и чисто духовним парницама међу свештенством и грађанима а и у даљем трајању или развођењу брака и уништењу. Конзисторије имају права да чувају цркве и свештенство; њихову штатистику као по црквенским добирима, да воде и чисте ражуне с изводима од крштења, венчања и умрлих, и да влади предају сваке године. Дијецеезанске конзисторије доставља своје извештаје преко протопопијата и намесништава дијецеезском свештенству, од којих приватно штатистичка дата и периодичке извештаје (наредбе) о одношним појединицама свештенства. Сваки досуђени случај у дијецеезском конзисторији, као првој надлежности важи за апелату код друге надлежности или за осам дана пошто се достави узрок.

Апелаторија отправља дужност као (надзорна) извршила и званична надлежност за сва дела што их врше дијецеезанске конзисторије. Конзисторијску апелаторију саставља митрополит су три владике и још двојицом прота, који су у великом поштовању, архимандрит и неколико хонорарних чланова. *) Пресуде дијецеезских конзисторија о збацању и губљењу звана свештеника као—год и развод брака важе

*) И ово је, може бити, негда постојало, али је поменутим престројством духовних судова преимачено Апелаторијску конзисторију састављају код нас сада председник, подпредседник и четири члана. Преседник бива свакога по један из епископа, кога г. Митрополит одреди за ону годину. Подпредседник је сталан, но из монашког реда; а четири члана — четири ода-брана протоиереа из сваке дијецеезе по један.

Уредник.

Следује додатак.
tek tada pravno, poštto pređu reviziju i potvrđenje apelatoriske konzistorije. Apelatoriji osem ovoga moraj u konzistoriju da polazu sve crkvene rачune i sadržaja zapisiha, te da ona podnosi državnoj upravi. Mitropolit sazivše svekve godine po iedanput u Beograd apelatorijisku konzistoriju, a ako zatraža i više puta. Na skupštini miholjskoj (Oktobra 1867) показане жеље da se odzume vladikama velika vaga nad sveštenstvom i na raspišenje apelacijskih prava do sinodskih, čini se da malo ima jer izgleda za izvršenje (ispunjeno.)

Narodni sindom ima naiveču vlast duhovnu u Srbiji. On se sasvim pošto se svrši apelatorisku konzistoriju; sačinjavaju ga tri zemaljske vladike pod presedništvom mitropolitovim. Sindod mora da budi na jedinstvo i čistotu pravoverne nauke po crkvama i školama u knjegovini i nad napretkom hrišćanskega života u narodu. Sindod se briše o vlažnom svešteničkom izobrazbeju i postavlja od njih zasluznije na veća zavaju. Sindod bira vladike i mitropolita, predlaže ih državnoj upravi za naimenovanje i upravlja svima jednošajima crkve na sindodu. U čistim duhovnim delima (prilikama) решава sindod savršeno. Aliko njegove naredbe pređu u oblast državnu, onda im treba dozvoljenje od uprave i tada se od nje u zakonskim formama s dodatkom "u dogovoru crkvene uprave" публикуju (obnašaju) Sva su crkvenika dobra njezina potpuna svojina. Država se ni malo ne mesta u njeno upravljanje. Crkvenika su dobra vsočem čestvu nepokretna, koja pređe pripadaju kao vakupei turskim čamcima, a posle ih država usputila kao sopstvenost crkvama i monastirima i iz kapitala, koji će dažu na zajam sa 10 % kao zalog. S dobriima mirskimi crkavama upravljašu redom građani koje opština izbire te oni svake godine pred protom, sveštenikom, srečkim načelnikom i opštinskim kmetom rачun moraju da polazu. Opština ne sme preko 500 gr. iz crkvenog fonda izdati
Историја хршћанске цркве.
(Продужење.)

Како стигне глас о томе до иудеја, одма се одпочне страшна сеча у свима суседним провинцијама где су иудеји били у непрекидном непријатељству са иноплеменицима, који су по већој части били грчкога порекла. Они дошав у јарост нештедно опустошаваху предел, убијајући свуда иноплеменике, и грабећи и палећи њихово имање. Силне чете разбојника обилазиле су вароши и села са ватром и мачем; и насроче Сириня, палестина и мала Азница запламте у крви. Но и домородци такође не штедаху иудеје, и са потпуном вољом непријатељствоваху. У Птолеамандини и Аскалону било је убијено до пет хиљада иудеја; у Скитопољу је издајнички посечено до тринаест хиљада; у Дамаску десет хиљада. Све вароши у Сирин и Палестини представљају су страхно гледиште; две непријатељствујуће странке биле су се без икаке штедње по улицама вароши, испуњавајући их мртвим телама и обливајући их потоцима крви. У Александрији, — у Египту — живило је множество иудеја; велики Александр им је још дао равна права са грађанима; но александријци гледаху на њих попреко. И сад
сав народ, приставши против несрећних иудеиа, побије до педесет хиљада људи. Сва ова обострана злочинства произведа су наивне обште огорчење.

Напочетку римски управитељ Сирије, Кести-Галин, видећи свуда побуну и непоредак, крене силну војску у иудеиу. Он лако завлада неким галилејским варошима: Лидом, Завулоном, и заустави се близу Јерусалима. У то време згрне се у Јерусалим силни народ због празника шатри: но иудеи, немотрени на светост празника, прикупе велику силу, с јаросну нападну на римљане, који су принуђени били повући се натраг претрпивши велики губитак. Но ипак ове Кестин, после неколико дана, дошао још ближе к Јерусалиму, спално преградише и обсео варош. Да је се он одважио на јуриш, њему би лако било да завлада Јерусалимом, који у то време не беше још спреман за обрану, нарочито и с тога, што су становници разделени били на странке. па су неки хтели да се бране до последка; но већа странка, огорчена угњетавањем Зилота, била је готова да се покори римљанима, и још је тајно предлагала Кестију да га пусти у варош. Но Кестин, обманут лажним извештајима, нисе поверовао томе предложењу; и наидећи пут на наивне удивљење иудеиа, у клони обсаду и удали се. То је тако охрабрило иудеиа, да су они стали гонити удаљавајуће се чете, отму сва обсадна оруђа и посеку врло велики део војске римске. Кестин се једва спасе са малим остатком своје многобројне војске.

Ово изненадно и неочекивано удалење римљана било је велика милост божија за хришћане, находивше се у Јерусалиму: іер су они тим добили прилику да оставе варош. Кад су они видели око светог града римске заставе са изображењима незнабожачких богова, вероватно су се опоменули ових речи Спаситеља: „Кад видите Јерусалим обокрен војском, знаите, да је се тада приближила његова пропаст. Тада ко буде у иудеи, нека бежи у гору; и ко буде
у вароши, нека бежи из ње” (Лук. 21). Они са епископом својим оставе Јерусалим и уклоне се у малу варош Пе- ллу, близу Јордана. Чудновато беше овде то, да ни један хришћани није погинуо у тој ужасној, крвавој војни.

Иудеи орабрени успехом, но очекујући нов нападај, стану се сад живо спремати за одбрану. Шта више, они на неко време одложе међу собне распреде, и сви укупно заузму се за обште дело. Пошто су избрали себи начелника, стану поправљати порушене стене и куле, подизати нова утврђења, ковати оружје, спремати војнике. У све провиције разсашли беху веште вође, којима је надлежно било да утврђују градове и да набављају све што беше од потребе за одбрану. Галилеа је поверена била Јосифу Флавију, који је после, као очевидац, описао војена дела. Из његовог доставерног казивања, које је до нас дошло, и примо мо подобности о иудејској војни.

Император Нерон јако се огрчи, као чује да је Кестин Галія побеђен и разбијен; он одма пошље против иудеја силну војску под управом раброг и исусног полководца Веспасијана. Веспасијан одпочне војну у Галилеи, и на- скоро савлада многим варошима па и ако су ове биле јако утврђене; и људи се с наивећим мужеством брижте. Они се бранише очајано, предпостављајући да ће смрт далеко боља и поштенија по робовање у римљане. Војна беше веома жестока, у њој погину одвећ велики број иудеа. Један град Јотапат, под управом Јосифа Флавија, држао се око два месеца; у време обсаде погинуло је до 40.000 иудеа, и кад је напослетку град био узет, онда су житељи, сакривши се у пећине, сами себе лишавали живота само да не падну у руке римљанима. Само се начелни Јосиф Флавиј, предао Веспасијану, и задобио ће његову наклоност, предсказавши му да ће он бити император, но тај његов поступак живосао га је поругом у очима саотачественика. У вароши Гамали, која је узета била после дуге и трудне об-
саде, огорчен. римљани нису људе, ни децу, због чега хиљада иудеа сами себе по убијају. У Тарихен, близу генисаретског Јевера, погине одвеч много људи и до 30.000 иудеа одведени буду у робство. Остали чинише по-
кушаи да се спасу на лађицама, но непријатељи их стигну
Би се крева одпочне на Јеверу генисаретском; број убије-
них и утопљених био је тако велики, да су дуго после тога
околине Јевера биле пусте због смрада трудећих телеса.
Пошто тим начином Веспасиан покори целу Галилеју,
презими у Кесарии, и на пролеће опет одпочне војну. Он
освајао је одан за другим све утврђене градове, смешташе
у њих своју војску и приближаваше се Јерусалиму. Но он
није наглио да обседне варош, јер је знао све, шта је би-
вало у Јерусалиму; а то је за њега било корисније, него
и саме напредне војне. Јудеи у Јерусалиму беааху страшно
у хрђавом одношаиу а тиме су слабили своје силе и тро-
шили средства, кои би требало да употребе укупно против
обштега непријатеља. Зилоти, кои су задобили веома вели-
ку власт, представљаиући себе за велике браноце отчина-
ства и закона, сад се користише том влашћу само ради ли-
чних и користних угледности. Они без унавог сажаелећа по-
чну робити и угнетавати народ, затварати у тамнице най-
богатније и поштене грађане, да би добили од њих новаца;
или су их кривили у томе, да су намеравали предати град
римљанима, па су их за то метали на муке и казнили смр-
ћу. Његова се странка још већма увеличала разбојничима, из-
гнаних из суседних предела, и бегунцима из разних вароши
Галилее, кои су сви нажили у Јерусалим, надаиуци се да
нађу безопасног склоништа. Свирепост Зилота постала је
све већа; они освоје храм, изсмеју наисветније законе и оби-
чаје и почу наивеће преступе. Напослетку угнетен од њих
народ усташе против њих, под предвођењем првосвештеника
Анана. Код самога храма започне се жесток бој. Зилоти,
околоени са свих страна, затворе се у храм, и разиарена
гомила народа пође за њима; но Аанана ђе заустави боичи се да не оскверни храм крвопролићем; он се задоволи тиме, што ђе обколо храм ђако наоружаном стражом, и на- дао се, да ђе Зилоти напоследку морати да се предаду. То би заиста и било, да се ние нашао издашник, кои ђе таћно позвао у помоћ Зилотиме суседно племе, Идумеице, *) уве- ривши их, да Аанан хоће да преда град римљанима, и да су Зилоти једини браћоци закона и слободе. Како Идумеи- ци то чуиу, одма се наоружаиу и на броиу 20000 људи дођу к стенама Јерусалима. Аанан кои ђе у то време упра- вљаше градом, ние их хтео пустити наоружане у Јерусалим, боичи се новог непоредка. Идумеици, разбућени тиме, и обманути лажним гласовима, ние хтедоше удалити не нег на- ступе око стена градских, очекуићи згодну прилику за ула- зак. Те исте ноћи подигне се страховита олуиа са земљо- тресом над Јерусалимом. Зилоти, користећи се обштом за- буном и ноћним мраком, изађу тихо из храма и отворе врата Идумеицима. Двадесет хиљада Идумеиаца уђу сад у град и ту се одпочне страшна сеча. Зилоти и Идумеици, по- бивши стражу, трчали су по граду, и целу ноћ ђе трајало крвопролиће; огорчени будући, они су секли и на десно и на лево, не штедећи никога; и другог дана нађено ђе само у околини храма до 8.500 мртвих телеса. Во тиме се ђош ние све свршило. Идућега дана Идумеици казне смрћу првосвештеника, смратраићи га за издашника; у самом хра- му умртве једнога од најопштенијих грађана; тамнице на- пуне сужницима, кои ђе после метали на муке и убијали, а тамнице изнова пунили другима. Тим начином Идумеици и Зилоти, за неколико дана, поубиаиу до 20.000 хиљада људи.

После неколико дана, Идумеици, дознавши, да су пре- варени, заваде се са својим савезницима и удале се. Но не-

*) Идумеици су најпре непријатељствовали са Јудејма, но наскоро пред рођењем Христовим прими закон Моисеов, и после су се противили Римском господарству.
срећном граду није било ништа лакше. Зилоти, осенивши се тим, што су погубили своје наизнатније непријатеље свирепствовахау сад још већма. Нико није био поштеђен од њих; отимања и страхне казни непрестано се повтораваху; страх и ужаес испунит сврац свишу: они несметоде оплакивати убише срднике и пријатеље, нити су смели сарађивати тела њихова; јер су Зилоти и једно и друго држали за преступлење, које заслужио смрт. Наиопосле се саки Зилоти заваде и поделе на две странке. Једна под управом Елеазара, бранила се из ограде храма; а друга под управом одвајног разбојника, Јована Гискале, нападала је на ону, и обе странке војујући између себе, не престајаху мучити и угнетавати бедан народ. Међутим, док су ове странке свирипствовала у граду, трећа је опустошавала околну места. Ову предводио је неки Симон који је, привлачећи к себи лопове и разбојнике, скупио под своју упаву до 40.000 људи. Он завлада неким тврђавама и отуда је нападао на варошку и насеља. Нико није био поштеђен од крвожедних злочинаца, који нису знали за жалост. Опуштоивши Идумеј, Симон се настани код самих стену Јерусалимских, желећи да освои град. Ето какав је ужасан био положај Јерусалима, као и Веспашиан приспео к њему! Трпећи мучења у унутрашњости од непријатељствовујућих странака, несретни град био је још и споља обеседнут својим разбојницима. Само су га једни римљани још као штедрени; но већ су многи од житеља Јерусалима, доведени до очајања злочинствома Зилота, очекивали римљане готово као избавитеље. Неки нађу средство те побегну из Јерусалима и долу до Веспашиана, кога су молили, да учини крај њиховим бедама.

Веспашиан, држећи сад, да се све клони њему на добро, приближи се сасвим к Јерусалиму и већ се спремао био да га обседне, но наједанпут добије извештај о смрти императора Нерона. Тада он прекрати нападаи, очекујући заповест из Рима. Тамо после Нерона, три императора, један за
другим, владаху сваки само по неколико месеци; и на пола године после смрти Неронове, воиска избере за цара са-
mog Весписиану. Оваи принуђен вратити се у Рим, остави
наскоро Ћудеиу, предавши власт над воиском сину свом Титу.
За то време у Јерусалиму су раздори и не поредц
иош већи постали. Народ, измучен од својих гонилаца, на-
мисли да позове себи у помоћ Симона с његовим разбоини-
чким четама, надајући се, да ће му он бити бранилац од
варварства Зилота. Симон обећа све, што ће народ жели,
уђе у град као ослобођач, и са помоћу народа, одноге на-
падати на Зилоте у храму, али их није могао изнати; а
међутим, добивши власт, стао је такође угњетавати народ-
и несрећни Јерусалим, мучен странкама, које су међу со-
бом непрестано војевала, трпию ће врло велике беде.

(Продужиће се.)

Идућим бројем оправићем читаоцима нашим каталог
предмета, који попуњаваћу оновогодишње бројеве „Пастира.”

ОГЛАСИ.

Књига „Битка Косовска“ готова је и до 30. Иануара 1870. год.
разаслаће се оним г.г. уписивцима, који ми новце са својим имен-
има да 15. Иануара 1870. год. пошту ћу почети имена штам-
patи, како ће књига у место у — 5 табака изнела 7 табака, то
остављам исту цену 5. гр. чар. или 80 нов. Аустр. вред. за г.г.
уписивака, а доцније дућанска цена биће 8. гр. чар. или 80. нов.
Аустр. вред. молећа да се што више упишу до означеног 15 Иану-
ара 1870. године.
Пошто ће пак ова књига наменећа на целу потпомагања уче-
nika у старој Србији и старинац, молим покорно од стране епемо-
шних ученика да се нас подоста упишемо.
У Београду
18. Децембра 1869. год.

Данило Живковић,
дубашници код Дуда.

ПИТАЊИЦА НИКОЛЕ СТОФАНОВИЋА У БЕОГРАДУ.