СРЪБСКИТЕ ЖЕСТОКОСТИ
ВЪ МАКЕДОНИЯ.

(1912—1915).

съ 20 ликове към текста

Извънение отъ книгата
„СРЪБСКИЯТЪ РЕЖИМЪ И РЕВОЛЮЦИОННАТА БОРБА ВЪ МАКЕДОНИЯ“
отъ
К. Пърличевъ, София, 1917 г.
Вмъсто пръдговоръ.

Всички спорове между България и Сърбия до войната отъ 1913 година изникваха пръвди всичко поради въпроса, кому въ края на краишата да принадлежи по право Македония, — на Сърбия или на България. Първата, считайки себе си оне-правдана поради факта, че политическото ѝ обединение съ неосвободенитъ й съществуващи отъ Босна и Херцеговина не бъ постигнато на 1912. г., помисли, че въ нейния интересъ ще бъде да попръчи и на националното обединение на своето съсъдка и съюзница България. Съ тая цѣлъ и за запазване на единъ овехтелъ принципъ, а именно равновѣсното на Бал-канийтъ, Сърбия влезна въ тайно споразумѣніе съ Гърция, въ сила на което заетата отъ Турция територия се задържваще и разпръдъляше между двѣ контрактуващи страни и въ ущърбъ на България. Съ това не само се нарушише склоненіето сръбско-български договоръ, съ който Сърбия призна- ваше покрай една безспорно българска частъ отъ Македония и една спорна зона, но едновременно съ това туршеше се кръсть на идеята за споразумѣніе между балканскитъ народи; а частно между Сърбия и България се отваряше една рана, която не се извър- нитъ съ междусъюзницата война и нейния резултатъ, Бук- рецкія договоръ отъ 1913 г. и която не е затворена и днесъ, слѣдъ като България подписа Солунското примиріе и Сърбия се постави въ положеніе да реализира своето обединеніе. И взаимнитъ обвиненія продължавать . . . До сега по-слѣниятъ се е считалъ обикновено по-правъ. По-слѣната Сърбия, въ съюзъ съ другитъ балкански държави, се считае по-права въ 1913 год. отъ усамотена България. Въ 1918 г. Сърбия пръвъ- пръгъ на обединенето си е още по-слѣна, имайки за съюзниці великиятъ сили отъ Съглашеніето, а България е още по-уди- нена отколекто въ 1913 г. Но за добра честь, человѣчеството днесъ се наплява по една нова посока. Ако въ 1913 год., въ- пръгъ викове на по-слѣние, намѣри се человѣколюбецъ Карнеги, който, водимъ отъ безпрорастната истина, пожела да установи отговорностъ на взаимобвиняваніето се бал- канци и резултатъ бъ еднакво изобличителътъ, за да не ка-
— IV —

жемь по-тежъкъ именно за по-силенъ, то сега, слѣдь като человѣчеството чу отъ устата на прѣдставителя на най-великата нація, че правдата е еднакво свята и когато тя е на страната на по слабитъ, недопустимо е да се издава присъда ма-каръ и отъ най-висшитъ сходи на человѣчеството за смъртка на която и да било нація, даже и когато тази послѣдната е побѣдена, прѣди да се е чулъ гласътъ на набѣденя.

Бѣлъ чеълъ книгата за „Срѣбскія режимъ и революціон-ната борба въ Македонія“, издадена на 1917. г. Тя обхваша периодътъ отъ края на 1912. г. до края на 1915. г. и въ ней-нитъ шестъ глави се избираятъ по околни, градове и села из-стѣлненитъ върхъ отъ органитъ на срѣбскитъ окупационни власти въ Македонія и борбата на мѣстното населеніе като реакція противъ срѣбскія режимъ. Като приложеніе книжъ книгата прибавени сѫ десетки ликове и снимки на жертвитъ на този режимъ и десетина подробни списъка сѫ имената и мѣсторожденіето на убититъ, изтезавани или екстеририрани бѣл-гари, като и редицата ограбванія, безщества и опожаряванія.

Сега, като до откъснатата отъ цѣлята свѣтъ Бѣлгария долитатъ далечнитъ отгласи отъ нови и тежки обвиненія срѣ-щина, когато свѣтътъ е въ прѣдвечерято на сѣдбоносниятъ рѣ-шенія, които великиятъ ареопагъ има да взима, нѣмъ нищо по елементарно отъ защитата на охулното отечество. Бѣлг-ария може да признае, че бѣ побѣдена: правото винаги ли е тѣржествувало до нѣсѣ? А какво друго освѣтъ своето право-националното си обединеніе, тѣрѣ, и тѣръ тѣ? Ако ней-нитъ велики побѣдители разбиратъ това, не имъ остава друго, освѣтъ да узнаятъ още какви сѫ нейнитъ хулители.

А чѣръвъ настоящето извлѣченіе за срѣбскитъ жестокости въ Македонія, което прави отъ спомената пѣ-горѣ книга, ри-сува тѣ сѫ добѣ какви сѫ хулителитъ на Бѣлгария.

К. Григоровъ.

София, декември 1918.
Още при влизането си във Македония сърбиът проявиха неприятен настроение спрямо местното българско население. Последното при първия си възпротив отъ посрещането на христиански и съюзницки войски на всекидѣ изразяваше своето радост непритворно, по своему, възклицавайки нѣкжъ „добродойше“, другадѣ „ура!“, а на трето мѣсто. Христосъ възкресѣ!" Тия български изрази на естественото чувство на радост отстрана на населението не се харесаха на съюзницътъ сърби. Тѣ на всекидѣ задаваха на срѣбски въпроса: „ща е ти“, на който отъ всекидѣ получаваха все същия отговоръ: „българинъ“, въпросъ и отговоръ фатални и сдѣбноносни за отношенията на новитъ съюзници, както е схванала това и Карнеджевата анкета комисия въ своя докладъ — Когато къмъ януари т. е. 3 мѣсѣца слѣдъ привръщането на военницъ дѣйствия, сърбиъ се настаниха вече въ Македония, тѣхната неприязнъ спрямо новитъ имъ поданници взима заплашителъ характеръ Тѣ почватъ вече явно да негодуватъ и побѣсѣватъ при всѣко проявление на българска рѣчь, българско име, българско чувство. Отъ сега нататъкъ въ Македония не можеше да съществува нищо българско: градоветъ добиха срѣбски имена; улицитъ въ градовѣтъ се наименуваха по срѣбски; надписъ на магазинитъ задължително трѣбаше да бѣдатъ срѣбски; всѣкі трѣбваеше непрѣменно да прикачи на ймето си окончане „ич“; свещеникътъ въ черква да служи на срѣбски, власицата да споменава само името на края на Петра, богомолецътъ да се моли на срѣбски, учителътъ да преподава на срѣбски, а ученикътъ да стане „дяк“ и всѣкі день при влизане въ училицето да заявява по задължение: „жа самъ прави срѣбин“. За управлението на Македония сърбиътъ въведоха специални наредби. *) Който гражданинъ не ги признаваше, считаше се за пръдателъ и се наказваше отъ специалнитъ военни сдѣлица. Тежко наказание угрожаше духовника, който не се съобрази съ изискванията на срѣбското духовенство, изпълнителъ и проводникъ на еднитчата религия въ дѣржавата. Та-

*) Вж. „Наредби за обществената безопасност въ новитъ срѣбски земи“, Бѣлградъ, 21 септември 1913 година, на срѣбски.
кива свещеници веднага намираха затвора; а българскитъ власници се считаха за изгубили своето паство и като такива пръвъ една нощъ бъха накарани „доброволно“ да заминават задъ граница. За да свинятъ богомолциът на сръбско богослужение, устройиха се често молебствия отъ официално естество, на които благочестивитъ българи биваха канени да участвуват съ пръдупреждение и закани. Закриха се българскитъ училища, като се унищожаваха български учебници и пособия. Които отъ българскитъ учители въ страната подъ натискъ отъ властитъ се съгласяваха да останатъ на мястата си подъ контрола и ръководството на определенъ за цѣлта патриоти сръбски директори и инспектори, приемаха се; всички останали тръбваха да напуснатъ отечеството си Дъцата биваха заставани чрезъ родителитъ си да посѣщаватъ сръбско училище; въ противенъ случай родителитъ отговаряха съ кесията си.

Такъва е въ общъ черти картината на сръбския режимъ въ Македония до междуусъюзницата война. Когато се обяви послѣдната, положението тамъ се става несравнено по-тежко и непоносимо. Ето сега по възможност най-краткото изложение на установенитъ конкретни случаи отъ сръбски жестокости до и слѣдъ междуусъюзницата война.

Скопие. Съ заплашване сърбитъ съ заставили българитъ още въ първтъ дни да сълага българскитъ знамена, съ които билъ окчичъ градъ. Още съ забиването на сръбския прънстолонаслѣдникъ тукъ, той се е обърналъ къмъ българския митрополитъ Неофитъ съ злобенъ думи: „Да се помолимъ, владико, въ цървъ-Душановата църква“. Преподобни Методи Димовъ билъ подложенъ на морали изтезания и тѣлесно мъчение съ побавъ до синевини. Спасието е живота си благодарение на француско застъпничество. Карнелчиевата анкетна комисия потвърждава изрочно този случай. (Вж. обръ № 1) — Въ Скопие сръбскитъ прънстолонаслѣдникъ самъ е ударилъ пълскитъ на невинното момиченце Васка Зойчева, само защото на въпроса какво е по народностъ, то е отговорило, че е българче. (Вж. обръ № 2). Гражданинътъ Спиры Гайдарджие въ, измъчванъ най-жестоко въ затвора отъ пръдседателя на Черната ржка въ Скопие, майоръ Поповичъ, е свидѣтелъ на първтъ жертви на сръбската жестокостъ спрямо арестувани по подозрение българи и турци отъ града, които съ били хвърлени въ Вардаръ още пръвъ първтъ дни слѣдъ настаняването на сърбитъ тукъ, макаръ че Скопие се пръдаде безъ бой. Самъ Гайдарджие въ, слѣдъ 40-денчев морали изтезания, жестокъ побой, връзване и задушване, най-по̀лтъ едва е спасилъ живота си по застъпничеството на руския консулъ въ града. — Димче Арсовъ е билъ битъ отъ сърбитъ, само защото е изказаля на български свои дългъ благопожелания къмъ близки роднини, които изпращаха на гарата. Пееща Шивача билъ битъ до смъртъ, защото въ интименъ разговоръ казаля, „въ умиротворенъ въ сърдце...“.
но сърби въ не ставамъ*. Тома Тополовъ биъ бить, защото
закъснѣла да замѣни българската фирма на хотела си съ
срѣбска. Стоянъ Маткалиевъ е изтезаванъ въ едно тѣмно мазе,
като го заставили да стои съ боси крака въ вода и го били до
смъртъ, понеже не отдавалъ нужнитѣ почтанія на посѣтите-
лъті си сърби въ своя дуканът и въ хана си. — На 23 юни
1913 год. срѣбскитѣ власти въ Скопие поканватъ всички град-
ски български свещеници и първенци въ двора на черквата „Св.
Димитръ“ и слѣдъ като ги насиляватъ да подпишатъ нѣ-
каква бумага, тикватъ ги въ затвора, дѣто скоро достигнали
числото 300 души, защото докарани били тукъ и най-виднитѣ
селяни отъ околната — всички псуваи, ругани и били за дѣр-
зостта имъ да се наричатъ българи. 99 души отъ арестуванитѣ
граждани били интернирани въ Митровица; изъ плаха тѣ съ
били прѣдметъ на тежки обиди, лични оскърбления и заплаш-
вания. Въ Митровица срѣбскитѣ капитанъ Гюрковичъ имъ дѣр-
жалъ рѣчь, въ която ги прѣдупрѣждавалъ, че ще отговарятъ
съ главитѣ си, ако правятъ непокорство, а разни чиновници
ги одумвали. Оказваху ги и послѣ ги увѣщаивали да прѣклю-
нятъ глава и се признаятъ за сърби, като имъ натяквани по-
стоянно за домъ, сѣмейство, имотъ и животъ.

Куманово. Срѣбскитѣ окръж. управителъ Ранко Три-
фуновичъ слѣдъ като отнѣлъ отъ рѣшѣтѣ на мѣстнитѣ бѣл-
гари общинаското управление, още въ първитѣ дни побързатъ
da прѣдупреди грѣжданството противъ всѣка проява на бѣл-
гарски чувства и самоуправно заявявалъ, че освобожденитѣто
на града е дѣло на срѣбската армія иорданъ, люцевъ, тѣр-
говецъ, съзвателъ бѣлгаринъ, иска разрѣшеніе да замине
по работа за Солунъ, но му отказали. Понеже слѣдъ повтор-
ното изказане и отказъ, тойѣ поискалъ да узнае причинитѣ на
отказа, не минава дълго и тойѣ биъ унищоженъ безслѣдно —
Заловѣнъ биъ отъ сърбитѣ софийския вѣстникъ „Дневникъ“
и само за това арестуванитѣ били и освѣдомени по на една мѣ-
сѣца затворъ Манасъ Кършутски, Петрушъ Андоновъ, Теодос-
ь Димовъ, Петко Карамфиловъ и Теодосъ М. Кралевъ. — Прѣзъ
mартъ обискалъ къжитѣ на Коце Пеерковъ, Ст. Стояновъ,
Тодоръ Сопотки, Стоянъ Дѣртковъ и Сибинъ Димитровъ; на-
мѣрени били по една пушка отъ турско врѣме и по тая при-
чина тѣ били арестувани и сѣ лежали подъ два мѣсѣца. — За
опитъ за съобщение съ Бѣлгария сърбитѣ заплавятъ Стоилъ
Божиновъ Прѣчковъ и Иванъ Спасевъ, хвърлятъ ги въ затвора,
изтезаватъ ги и слѣдъ 7 мѣсѣца първятъ умира вслѣствие
изтезанитѣ Прѣзъ априлъ сърбитѣ събрали градскитѣ свѣще-
ници, а именно: арихерейскитѣ на мѣстнитѣ бѣлгарската
община Владимиръ Яневъ, Андонъ Дамяновъ, Георги Стаме-
новъ и Димитъ Георгиевъ, увѣщаиватъ ги да се признаятъ за
сърби. Слѣдъ отказа имъ тѣ сѣ били отъ изгонени отъ домъ и
паство и екстернирани въ Бѣлгария. По сѫната причина арѣ
стувани съ били и учителкъ Милана Петковъ, Тръпко Дончевъ, Иванъ Трайковъ, Александър Борозановъ и Велко Смилевъ заедно съ 24 граждани, както и 7 гражданици (Юсипяна. Заркова, Дока. Карабска, Павуня Якимова. Иванка Кръстева, Стоя Горискиа, Гюргъра Таскова и Траяна Велкова). Почти едновременно съ тѣхъ (мѣсѣцъ май) тинката съ били въ градскія затворъ и 130 души първеници, свещеници и учители отъ Кumanовскитъ села. Пръдъ страха отъ тия грешни мнозина селени съ се укрили; тогава съмѣйствата имъ съ изкукували съжално това отклонение: послѣднитъ съ били вдигани отъ селото и задержани въ града, дѣто безъ подолни съ били излагани на лишения и мѣсяци по мѣсяци, както е случаенъ съ съмѣйството на Арсений Николовъ отъ съ Кокошине и мн. други.
Лазарь Митковъ отъ съ Облави, повиканъ въ околнското управление, не се връща вече живъ. Тасо Четирски отъ село Младо Нагоричко биъ убитъ отъ „Черната рѣка“ въ своя ханъ; Цане Димовъ отъ съ Павлешени арестуванъ, безслѣдно изчезналъ; Тево Псалтировъ отъ съ живине постига схидата участь; Саздо Галевъ отъ съ Кокошине и Стоянчо попъ Манаевъ и Стоилъ отъ съ Малино били извикани единъ день отъ хищни отъ срѣски стражари, но още единъ пътъ никой не ги е видѣлъ живи. Ицо отъ съ Павлешени е билъ обѣсень отъ пратеници на „Черната рѣка“ въ собствената му казицата. Доне отъ съ Винци, повиканъ въ околнското управление, биъ подложенъ на страшни мѣшания чрѣзъ стягане, разжалване и най-послѣ изхвърленъ отъ болкона Миланъ Арсевъ Пурчевъ отъ съ Живине билъ повиканъ въ общинското управление въ съ Павлешени, за да каже имениата на онѣя, които искали да възобновятъ революционната организация. Отричали да знае нѣщо, той трѣбовалъ да бѣде събленъ и подложенъ на побой. Тогава Пурчевъ извадилъ скрития си револверъ, насочилъ го въ обливанската начальнъ Тодоръ войвода, когото повалилъ, стрѣлялъ и срѣшъ двамата стражари, които сяха подали на послѣднія патронъ се самозастрѣлялъ.

**Велесъ.** Поради силно развитото си национално чувство Велешани съ пръдпочитали да плащать установени отъ събитѣ глоби, но не и да пращать дѣцата си въ срѣсково училище; когато съръбихъ забрали българска служба и българска проповѣдъ въ черквата, Велешани съ своя влашка протестирали пръдъ властта противъ извършениото посѣдство; когато владиката биъ арестуванъ и послѣ екстеририранъ въ България, гражданинъ бойкотирали срѣската служба въ черква и съ се лишили отъ черкуване. Срѣбскитъ власти забрали на българската национална пѣнъ праздникъ „Св. Св. Кирилъ и Методи“ и имъ заповѣдатъ да отворятъ душънитъ си; а тѣ излизатъ въ чернията въ празднично облекло. Заповѣдатъ имъ да празднуватъ срѣба.
ския свети Сава — тъй не се обаждат на поканата. За всичко това трябвало да се издирят "подстръкатали" и съмнителни" граждани. Ако не ся били такива за сърбия. И тъй започват с обезоръжаване, обиски, арести, изтезания. Сотици граждани и селяни от околната, едни подозрителни", други "подстръкатали", окован във тежки вериги, били изправени да гният във скопския затвор в продължение на една година, слъдък което били осъдени на доживотен затвор.

Вечер слънча 9 часа във някоя къща не бивало да гори лампа и дойката във тъмно трябвало да кържи своето бозайниче или майката да наглежда своя болници. Инакъ сърбски агент добрал се крадешкомъ, хлопа на прозореца, зловъщо и всичка трепет във сърцата на домочадието. Но паниката между населението е била ужасна, когато настъпи своята Велешани почнали тайствено да се питат за злобобата участь на този безплодно загинал, оня незабелзвано изчезнал тъхентът съгражданинът каквото съ случаи съ Попъ Иван Аравовъ. Попъ Лазаръ Трайчевъ Андовъ, Попъ Петъръ Андреевъ и други Жертввъ слънча като съ били затворски изтезавани, после били изклинати и труповете им изсуровени въ Вардара. Сърбското училище е било инквизиторски мъсто, дъто къргавить петна по стъпнитъ дълго връме съ свидетесливи за чудовищнитъ престъпления вършени отъ Черната ржка.


Кичево. При настаняването на сърбската властъ въ Кичево и околната, арестувани съ били на първо връме всички градски учители и свещеници, както и най-виднитъ граждани поради отказа имъ да подписватъ поднесената имъ декларация, че тъ съ били отдавна сърбитъ. Едновременно съ тъхъ арестувани съ били отъ околната 106 души селяни. За отказъ да измънятъ на народността си убити бъха Иеронохъ Стофорий, егumenъ на Пръвчинската монастиръ и етеромонахъ Теофанъ, калугеръ при същия монастиръ. И двамата били иззванни съ измаа отъ монастира отъ сърбски стражари и подъ пръдлогъ, че ги вика властъ въ Дебъръ, единитъ въ
билъ застрѣлъ, а другият умрълъ като Исус Христъ, а именно разплатъ на кръстъ и отъ двѣтъ му страны разплати двама негови другари (Виж. обр. № 3). Отъ арестуванитъ и тежко изтезаванитъ умрълъ мъжчиенъ Якимъ Йончевъ отъ съ Подвисъ, Иванъ Сърбиновъ отъ съ Лахчани, Търпо Мойсовъ отъ съ Поповецъ Мише Найдовъ отъ съ Църъгъ и Константинъ Траяновъ отъ съ същото село. Убити: Киро Василевъ отъ съ Яворецъ, Максимъ Мишковъ отъ съ Осой, Наумъ Бълчковъ отъ съ Църъгъ и Петъръ Силевъ отъ съ същото село. Максимъ Костовъ отъ съ Рѣбетьно, състоятелъ и съвѣтъ съказалъ, е билъ убитъ по най-жестоко начинъ: изкара въ дръво отъ сълозо, рѣзали съ му послѣдователно ушить, носа, езика, пръстите краката, докато останала само трупъ и така издъхналъ. (Вижъ обр. № 4.)


Галичникъ. Пристигнали на 3. ноември, събритъ веднага пристигнали къмъ унищожение на училищната библиотека въ града, като изгорили около 1000 книги, а всичката училищна поклаждина изцапали. Архиерейскиятъ намътникъ на българската община Павелъ Теодосиевъ бълъ арестуванъ, мъжъ, бълъ съ торбъ пъсъкъ и интерниранъ въ Скопската затворъ, дѣто и умрълъ отъ изтезаванитъ Свещеникъ Апостолъ Мироновъ отъ съ Тръсниче бълъ насила измъкналъ съ дома.
посръдъщь нощь и завлъчень до близката гора, дьто сж го обезобразили и му съприли черепа. Бившата революционерка Алевредица е била убита само пръвд страхъ да не почне дъйнствъ си отъ турско връмне.

Охридъ. Слъдъ екстеририрането на митрополить Бориса въ българската митрополия се настанилъ сърбскиятъ митрополить Варнава. Той е пузвалъ гражданинъ сръдъ улица е биля онъия, които не му отдавали почетъ Всички учители и по събудени граждани били арестувани въ единъ зимникъ, дьто били изтезавани безчеловъчно. Въ едно тъмно и тъсно пространство били поставени много души, като че съ цълъ да ги одушатъ. Освънъ заплашвания и насилнически сърдства, тукъ сърбитъ сж прилагали и тежки бери и безпречнни глоби. Органи на властта сж заявявали, че докато населението не тръгне съ църкули — правъла е на сърбитъ впечатление обстановката на Охридчиани — послѣдното нъма да се признае за сърбско. Нъкакъвъ майоръ който минавалъ между сърбитъ за образованъ, говорилъ пръдъ едноъ събраніе за сърбска народность въ Македония, а за старинитъ народи се въ града, казалъ, как балятъ отъ нъкогашна „велика Србиа“. — Гражданинътъ Левъ Огненовъ, Робертъ Колежки възпитаникъ, щълъ да бдъ убитъ въ дворъ на черквата „Св. Климентъ“, ако не е билъ пръддупръдъ Иванъ Групчевъ, пръсляванъ съ цълъ да бдъ убитъ, биль принудень да се затвори дълго връмне въ югъ. Тодоръ Джамбазовъ, повиканъ единъ денъ въ клуба на „Черната ръка“, билъ подложенъ на жестокъ побой и спасилъ живота си съ бъгство. Освънъ отъ черната ръка и изпратенъ на екзекутиране е билъ гражданинъ Иванъ Алчевъ, но замушканъ, той успълъ съ бъгство да се изпълне изъ ржцътъ на свойъ джелати. Гражданинътъ Мишевъ, въ домътъ на когото при обиенъ била намърена една ловдикска пушка, билъ вързанъ и биль по немилостимъ начинъ въ присястнине на жена му и дцата му. Освънъ тоа застрълени сж въ града безъ никаква присяда учителять Дмитьръ Ивановъ (Вж. обр. № 6) родомъ отъ града, свещеникъ Георги попъ Ангеловъ отъ с. Слатино, Иванъ Дойчевъ и Христо Байрамовъ отъ Охридъ. Стоянъ Гълъбовъ отъ с. Велмей, Лазаръ Глигоровъ, бившъ учителъ, отъ с. Велоши, Коста Лятовъ отъ съшото село и мнозина турко-албанци. Десетки младежки отъ града били арестувани и обсречени да бдътъ осаждени на смърть; но откарани въ Битоля, тъ могли да изкупятъ живота си съ рѣдъ една сума отъ 500 лири турски. Убити младежки сж Никола Силановъ отъ Охридъ и Анастасъ Христовъ отъ село Дърмени, Рьсенско. Градския свещеникъ Георги Икономовъ, Георги Бъндевъ, Иванъ Савеевъ, Петъръ Рибаровъ, Халамбъ Доневъ, Анастасъ Автовъ, Ахилъ Карамджевъ и Даконъ Герги Счъгровъ били подложени на
сили марани изтезания в продължение на двумесечния им арестъ. Изтезаването е било също и Васил Маленковъ. А къщата на войводата Петъръ Чалевъ и на неговият родници Якимъ Чалевъ, Григоръ Чалевъ и Ленка Чалева съ били ограбени и от основни разрушени. — с Велгоци, пръдградие на Охридъ, значително пострадало и даже опожарено въ турско връме и послъ пакъ възстановено, сега тръбвало да из-пита и сръбската жестокост. Сърбитъ съ събрал всички може от селото, наредили ги въ редици и отъ всъчъ петъ души билъ изкараhanъ по единъ и пръдъ очитъ на всички други застрълявахъ. По тозъ начинъ застръляни били 12 души. Вижъ съ Велгоци, обр. № 7.

Въ 4 села отъ Слатинска община, Охридско, има 86 души убити отъ сърбитъ. Въ Пещанската община — 48 души; въ Велгошка община — 27 души извънъ споменатъ 12 д. въ с. Велгоци. Въ Мешеишка община — единъ; въ Болчишкано — трид; въ Оленниковичка община — трид; въ Велимейска община — 9 д и въ Сливовска община — 10 души. Вижъ въ приложението къмъ „Сръбската режимъ и революционната борба въ Македония“ отъ 1917 год. списъка на жертвъ въ Охридска околия.

Въ Ресенъ сърбитъ закриха класнището и основни, както и недълнитъ училища въ градъ и голъмосто с. Янковецъ, училищата училищата библиотеки въ градъ и всички околни села и залачиха всички болгарски надписи на паметни плочи въ църквить и училищата; изгориха всички намърени въ частнитъ домове ликове на болгарския царъ Езериха и видни македонски революционери; биха немилостиво ученици въ Владимировъ Миловски, Борисъ Чукалевъ, Асенъ Ляпчевъ, Крумъ Поповъ, Никола Татарчевъ и Кирилъ Милосанъ, защото пълъ болгарски пълни и носили пансионската си униформа; обезоръжиха местнитъ четници, макаръ тъ да бъха принесли цъщни услуги на сърбскитъ войски при настъплението имъ; повърнаха обратно всички болгарски революционери, които бъха тръгнали за Малгаръ въ помощь на болгарскитъ войски въ борбора противъ Турция; устроиха захва на войводата Кръсто Трайчевъ, героирираха гражданите да се декларирать за сърби, а поради отказъ имъ да сгорятъ това екстернираха първенцитетъ. Михаилъ Татарчевъ, Коста Стръзовъ, А. Милошевъ, Ефтиямъ Ляпчевъ, Лазаръ Стръзовъ, Георги Татарчевъ, Стъ Миловски, Ст. попъ Георгиевъ, Кръ Дулановъ Кръ Стръзовъ, Г. Бурджievъ, Христо Николовъ, архиерейски намъстникъ свещениъ Търко Поповски и учителитъ Георги Трайчевъ, Климъ Хаджовъ, Димитър попъ Андреевъ, Сп. Монаковъ, Лазаръ Кипревъ и Петъръ попъ Андреевъ. Отъ градъ и околията аресту- вани болгари първенци всичко 496 души.
Битоля. На 17 юни 1913 г. сръбскит влаци във града арестуваха 9 души български основни учители от градскит училища, 10 души отъ класнит училища във града, окръжния училищник инспекторъ Александъръ Размировъ отъ Щипъ, окръжния училищник инспекторъ Ахилъ Минджовъ отъ Охридъ, секретаря при Битолската българска митрополия Спирос Мирчевъ отъ Прилепъ, архивара при същата Иванъ Петровъ отъ Битола и енорийския свещеникъ Попъ Иванъ попъ Анастасовъ отъ Охридъ, както и 7 души основни учители във околната. Всячки бъха поканени отъ властта да станатъ сръбски учители и чиновници; за тая цѣль имъ е била поднесена за подписане една готова декларация; понеже всички съ възмущение отказали това, заплашили ги съ застрѣзване Когато и това не помогнало, на 13 октомври същата година тъ били всички екстернирани за България, подложени изъ цѣльта път на страшни мъки и поруки. На 20 юни 1913 г. въ града съ били арестувани още 87 души първи граждани, свещеници, търговци, единъ докторъ (Чкатровъ) единъ аптекаръ (Кръсто Франковъ) и задържани тамъ цѣль мѣсѣца — до 20 юли с. г., съ изключеніе на Владо Иосифовъ, задържанъ до 18 август 1914 г., Василъ Мазаръ, освободенъ чакъ на 15 септември 1915 г. въ гр. Поградецъ, сиъ тѣдъ сръбското отстъзване. А цѣлото българско съмѣстъ Стамболджиевъ бѣ изклано една вечеръ всрѣдъ Битола, събтѣтъ за примѣръ и назначеніе на опоритъ българи отъ Битоля. Сѣдъ това убити съ въ Битола още Николъ Кузевъ, Вангенъ Църнамаровъ, Илия Иосифовъ и Петъръ Стояновъ отъ града; Велъ Мичевъ отъ съ Беранци, Новъ Ангеловъ и Кръсто Христовъ отъ съ Ивановци, Сърбинъ Стрѣзовъ отъ съ Кръстофоръ Митьре Църковъ и Китанъ Кръстевъ отъ съ Путуруй; Наумъ Колевъ, Гуле Колевъ и Павле Христовъ отъ съ Кукурченчане; Секула Георгиевъ, Марко Петровъ и Стоянъ Талъвъ отъ съ Могила; Стоянъ Талъвъ и Христо Кузевъ отъ съ Беранци; Цвѣтко Ивановъ отъ съ Облаково; Коте Степановъ отъ съ Стргово, Начо Дамчевски отъ съ Кръмлино; Иеромонахъ Козма, егумѣнъ на монастыра „св. Петъръ“, съ Смилевъ; свещеникъ Илия попъ Наумовъ и Петъръ Найдовъ отъ съ Лопатица; Спирос Таневъ и Гоцо Ивановъ отъ съ Лера; Стоянъ Марковъ отъ съ Рама; Лазаръ Пурдовъ, Илия Четелевъ и Бланко Рашковъ отъ съ Гявато. Всичкитъ тѣзи жертви отъ Битолско съ били прѣдварително арестувани въ Битолския затворъ; тамъ съ били грозно изтезавани а слѣдъ това изкаравани на групи отъ по 5 – 6 души всѣка вечеръ и убивани, слѣдъ което съ ги зараяли при Девенан и други мѣста близко до града. Само Илия Иосифовъ отъ Охридъ, бившъ четникъ, е билъ убитъ по пѣя между Прилепъ и Велесь, на Бабуна планина (Вж. обр. № 8). 

Отъ Битолската околия селата Цапари, Гявато и Срѣбина бѣха особено засѣгнати отъ срѣбската напасть. На 29 априлъ
1913 год. Битолският сръбски околнски началник Яне Константинович заедно със поручик Михайло Михайлович, член на „Черната ръка“, придружен отъ още двама сръбски войводи съ 60 души стражари и една рота войници обсадиха село Цапари, събират всички мъжки и отъ страха пъръв бядащия революция имъ пръдлагатъ да прдставятъ всичко оржия, което ужъ било скрито въ селото. Като не могли да намърят такъво, селскитъ свещеници и първеници, както и голъма част отъ селянитъ биватъ подложени на такива инквизиторски мъки и изтезания, каквито Цапари никога по-рано (въ турско връме) не е запомнявало Христо К. Велковъ (Вж. обр. № 9), Трайче Гацковъ, Лазе Василевъ, Христо Колевъ, Насе Гечевъ, Иванче п. Трайковъ, Петре К Пъркевъ, Апостолъ Цетодъ и Наумъ Василевъ съ най-тежко пострадалъ, слъдъ което заедно съ още мнозина други селяни били тикнати въ никому неизвестни тъмничи келии. Отъ голъмитъ изтезания Насе Гечевъ, бивши селски войвода пръзъ връме на голъмoto македонско Илинденско въстание мъченечески умръзъ въ Битолския затворъ на 14 май същата година. На 1 май същитъ инквизитори дошли въ селото да прибератъ чакъ до ножовете, съ които селанитъ си служели на трапезата. А на 2 същия мъсемъ мъжчиленитъ търсилъ отъ свещеникъ Спиро Димитровъ и презвитера му стара революционна архива, а отъ селянитъ Нашо Наумовъ, Иванъ Тръчевъ, Спиро Танчевъ и др. съ взели по нъкъде наполовина за да се спасятъ отъ затворъ; на Георги Димитровъ нанесли 40 удара съ тояга и 25 съ теленъ камъкъ по голъ гръбъ и косъ. Пръдъ да напуснатъ селото, единъ сръбски офицеръ се изразилъ, че сърбътъ мразили на първо мъсто българите, послъ австрийците, а най-послъ турците. Освънъ това заявили, че единъ скорещъ день ще донесе войната между Сърбия и България. За да видятъ какъ съ подобствували подвизитъ имъ върху духоветъ на Цапчани и селянитъ отъ околнитъ села, сръбскитъ власти съ изприели чрезъ Гявалското селско общество управление апелъ за записване доброволци въ сръбската армия, който биъ посръцъщатъ отъ селянитъ съ неприкрито негодоване. Тогава властъ започнала да записва „доброволци“ безъ добра воля. Една Царенска депутация се яввала пръдъ Битолския Руски консулъ да протестира, но прдствавителътъ на Николай II ги е пръдздалъ на сръбската властъ и ония, който не успъди да се изкубнатъ, а именно Марко Колевъ Митре Чорбевъ и Гоше Ангелевъ, били арестувани и грозно изтезавани въ Битолския затворъ, дъто пръстояли отъ 9. юни до 15. юли 1913 година. А другитъ членове отъ тази депутация се изпокрили изъ Битолскитъ улици. На 16. юни същата година сърбътъ арестуваха още свещеникъ Спиро Димитровъ, свещеникъ Никола Петровъ и бившия учителъ Наумъ Василевъ.
Въ Тиквешко събъският властя мъченически изтезавали 91 души, от които трима умрли всплъствие изтезанията; за- бълъзани убийства съж извършили надъ 186 души; двама души съж обяснили; 15 жени съж обезчестили, от които 4 умрли отъ изнасилването. По-обстойни указания има въ приложението към книгата „Събъскиятъ режимъ и революционната борба въ Македония“, въ списъка за жертвите отъ Тиквешко.

Въ Прилепъ отъ рано събъският властя бъха се за- претнали да стреснатъ българината: на 4. декември 1912. го- дина, по случаи рождения денъ на събъския пръвстолонсалдъ- никъ билъ устроенъ въ града банкетъ, на който между дру- гиъ била поканенъ и българския учителъ Атанасъ Лютиевъ. При надразниенъ този динялъ часа въ честь на Царя на българинъ. Не изминали още 10 минути слъдъ това, съби- нътъ Стефанъ изманчонски го повика на вънът. При запушени уста, Лютиевъ билъ измъкнанъ отъ къщата и подиръ това той изчезва отъ града. Всички издиравания, молби и плаче на нещастната му майка останали неприятни: и до днесъ днешнъ день не се знае дък е неговия гробъ. Събъскиятъ министъръ на вътръшнинъ дълъ счита това убийство „лесно обяснимо". Въ своята брошюра „Съби и българи въ балканската война“ той казва, че Лютиевъ „по всички признаки, ще да билъ „личулътъ“ отъ събъски комитетки заради неговия „пръд- зиваниетътъ тостъ".

Още подъ впечатлението на това мистериозно убийство, архиерейскиятъ намъстникъ на българската община свещеникъ Иванъ Антоновъ и главниятъ учителъ на българския училища въ града Илия Ивановъ биватъ повикани на 8 декември същата година отъ събъския команда на града майоръ Ненадовичъ, който имъ казалъ: „Вие сте ржководителътъ на българината въ Прилепъ и като такива ще съобщите на на- селението да се откаже отъ мисълта си за присъединение къмъ България.“ Скоро слъдъ това впрочемъ, туй пръдупрен- дение билъ и официално отправено къмъ населението съ об- лепени афиши А още пръдъ коледа завета бъ отъ събътъ и централната българска черква „Св. Благовъщение", а слъдъ нея и другиъ черки както въ града, тъй и въ околната. Пло- читъ съ български надписи въ монастырътъ „Св. Архангелъ“ въ съ Варошъ „Св. Богородица“ (Тръскавецъ) и „Св. Никола“ въ съ Прилепецъ били изаочени и разхвърлени на всички страни за да не могатъ никого да се намъратъ и сглобятъ. Въ връме на обезоружаването команди отъ събъски неро- довини войници разпръщали града и околната на участници и почнали публично да биятъ населението, пръдимино по-буд- нитъ хора. На такъвъ публиченъ побой съ били подложени 48 души отъ града и 146 отъ селата. Арестътъ започнахъ съ архиерейския намъстникъ Иванъ Антоновъ, а подиръ него за-
твориха и 32 души между поз-видният граждани и учители. Гражданинът Григоръ Кондовъ били задигнатъ една вечеръ отъ къщи и отъ тогава насътъ той е изчезналъ безъ никаква слъда. 16 души български учители и 7 учителки били заставени да напуснатъ домашно огнище и роденъ градъ задължени да приематъ сръбска служба.

Въ Крушово още отъ началото на сръбското владичество обезоръжена бъ отъ властьта мѣстн. рев. чета на Методи Стайчевъ, както и оная на Иванъ Дженевъ, макаръ че тѣ имѣ по-магахъ въ войната противъ Турция Пѣ-вече отъ четници бѣха малтретирани, а четникътъ К. Георгиевъ — арестуванъ Съмействата на четнициъ Белко Стефановъ, К. Георгиевъ и Хр. Тахчиевъ бѣха подложени на побой подъ прѣдлогъ на скрито оржие. Въ съ Острилицъ събитъ били още въ първитъ дни Стоянъ Велевъ, а въ съ Журче умръ отъ побой селянинъ Христо Талевъ Прѣзъ същото връме въ съ. Растовина е убитъ Андрея Богоевъ, а селянинъ Кръсто Златановъ, Степанъ Андревъ, Петъръ Георгиевъ и други отъ същото село били интернираны въ Битоля подъ прѣдлогъ, че давали хлѣбъ на забѣгнали български четници. Въ съ Кочище били убитъ Златанъ Найдовъ, а интернираны въ Битоля Андре Христовъ, Никола Найдовъ и други отъ същото село задълъ съдавали прибѣжници и храна на забѣгнали четници. Въ съ. Мрънога били убитъ четникъ Нечо Гроздановъ, въ съ Горно-Дивяни убитъ Стоянъ Блажевъ, а Иванъ Найдовъ осакатѣнъ отъ силна побой. Всички убийства въ Крушево се извѣршива отъ сръбскитъ войводи Долгачъ, Блаже и Боге.

Въ Крушово били съ прѣзъ това врѣме гражданить: Кръсто Житошановъ, Стерейо Велевъ и жена му, Иванъ Та-кевъ, Стоянъ Иосифовъ, Донка Иванова и мнозина други, а Атанасъ Янкуловъ е убитъ. Арестуваха свещеникъ Наумъ Мешковъ, учителъ Михаилъ Становъ, Ташко Попъ Христовъ, Стерео Блажевъ, Димитъ Атанасовъ и гражданить: Павле Пантовъ, 75 годишни старецъ, дѣвъ отъ църковно-училищата борба, Георги Каревъ, братъ на войводата Никола Каревъ и всички по-събужени българи. Димитъ Кръстевъ е билъ бить, защото не е искалъ да свалъ български надписи на магазина си.

Въ съ. Журче и съ Острилици пропажени били учителкить; отъ съ. Мрънога интерниранъ учителъ Стефанъ Поповъ; отъ съ. Кривоащани били и интернираны учителъ Петъръ Мир-чевъ и свещеникъ Йорданъ Попъ Николовъ; отъ същото село убитъ бившъ четникъ Георги Стовчевъ; отъ съ. Бучинъ про-гонень учителъ; отъ съ. Пуста-Рѣка били и интернираны свещеникъ Никола Георгиевъ.
Училищата в града и селата бъха затворени още пръди междусъюзницката война, а отъ черквицъ изхвърлиха и унищожиха всички български книги и надписи. Училищната библиотека, както и архивата бидоха спасени благодарение усърдноето на пръддовния старъ служител Димитър Неделковъ. Арестуванитъ до сега учители Михаил Станоевъ, Книня Станоева и Флора Попъръ-Христова бъха пръзъ туя връме екстернирани въ България. Въ съ Кривоащани сърбитъ бъха изгорили училищната архива, черковнитъ книги и частнитъ библиотеки на учителя Мирчевъ и първовъ Никола Спасовъ, бивши четници, както и всички учебници на дъщеря. Въ съ Съ Митране изгорени бъха училищната и черковна архива, а също и свидетелствата и учебници на ученитъ. — За по-силенъ ефектъ и съ цълъ да сломятъ българската духъ, сърбскитъ власти бъха хвърлили пръзъ очитъ на арестуванитъ въ Крушко граждани отръзаната глава на убития български четникъ Иванъ Котевъ, случай констатированъ и отъ Карнеджинската анкетна комисия. Вж. обр. № 10.

Гостиваръ. 40 души граждане и учителя съ били арестувани. Отъ тъхъ най-жестоко е билъ изтезаванъ свещеникъ Неофитъ полъ Владимировъ отъ с. Еловци, Гостиварско. Една вечеръ слънчъ получатъ той е билъ изкаранъ отъ затвора и подложенъ на такъвъ побой, че когато се върналъ пакъ между затворникът той приличалъ на мъртвецъ. Не малко изтезания е изпиталъ и егумени на Льдпочкия манастиръ Иеремиа Мартирий, който е билъ поставенъ подъ надзоръ впродължение на три месеца, послъ арестуванъ, на два пъти водъ да го колять. само да го заставятъ да се обяви за сърбитъ. Селото Сдуъръ е било бомбардирани, послъ опожарено. Ония, които съ бългали отъ огъня, съ били причаквани и застрълвани. На нѣколко мѣста та̀къ съ падали убитъ хора на купчини, между които и майки съ бозайничета и малолѣтни дѣца. Село Равенъ е било също бомбардирани и мнозина отъ жителитъ му били избити; само въ единъ кладенецъ въ селото били хвърлени 15 души. Джамията ханицата, къщитъ всичко въ селото било разрушено и опожарено. Останалитъ живи отъ турцитъ слъдъ бомбардировката били кръщавани отъ сърбския владикъ Викени, който дошълъ отъ Скопие засно съ други свещеници нарочно за покръстването на турцитъ. Отъ съ Врута имало 20 д. избити. Село Ръчани състояше се отъ около 400 къщи било цъло унищожено, а мжкетъ, събрани отъ сърбитъ въ̀нъ отъ селото, съ жили по-вечето избити отъ поставената картечница. Ония селяни, които съ могли да избъгнътъ изъ околнотъ села, отпосетъ съ били пакъ събрани въ друга мѣстността „Дулътъкъ“ били убивани масово.

Въ една кореспонденция до сърбския въ „Радничкъ Неvine“, социалистически органъ, единъ участникъ въ жестокоститъ пише: „... Ужасно е. Има села отъ по 100, 150, 200
къщи, въ които не е останал жив човекъ. Събират на едно място 50—60 души и ги избиват един по един съ шикове" — По повод на събитие жестокости Miss Edith Durham, гордеща приятелка на южнитъ славяни, е писала въ в Times отъ 27 ноември 1913 г., че събинь сх изгорили шестъ села въ Гостиварско, 13 въ Рька и много жени и дьца сх станали жертви. Събъски войници, които не сх железали да стрълят върху жени и дьца, сх били принуждавани отъ офицеритъ къмъ тъзи жестокости. (Вж. „Les Serbes en Macédoine“, Dr. J. Gheorgoff, въ французското списание „La vie“ отъ 1914 год.).

Въ Радовищъ и околната сърбия прибрали отъ българскитъ черки всичкитъ книги подъ пръдлогъ да ги замънятъ съ нови. Черковното пъние на български се забранило абсолютно; а по липса на сърбски псалтове, сърбскитъ офицери и чиновници сх пъли на сърбски Населението тръбвало насилъ да посъщава богослужението за да слуша проповѣдъ държани отъ България Бължитъ надписи по черквитъ били заличени като български. Монастири „Св. св. Константинъ и Елена“ въ с. Конче, дѣто на патронния праздникъ се е струпвало масово населението отъ цѣлата околия, билъ изгоренъ; опожарена е и българската махала въ това село заедно съ училището; опожарени сх въ същото връме (още пръвъ 1913 г.) и селата Лубница — само българскитъ кжщи —, Скоруша заедно съ черквата. Загорци и Гарванъ Жителитъ на тѣзи опожарени села забъгнали къмъ Струмица, но при бѣгството имъ били масово избити. Съживитъ луксозни поилни отъ грдската черква били зажигнати и пратени въ Сърбия. Всичкитъ приходи отъ черквить и училищата били веднага прибрали отъ сърбската архиерей, а покажданата имъ унищожена. Свещеницъ Евтимъ Христовъ и Гаврил Христовъ стари хора, вътрѣщи запрѣщенитъ единъ недѣлень денъ по навикъ споженали въ черква Царь Фердинандъ вмѣсто храаль Петъръ. Още въ същия моментъ тѣ сх били изведени отъ черквата и съсилани отъ бой. Същата участь и по същата причина е сполнѣла и протестантскитъ проповѣдникъ. Коше Нальякненъ, комуто сх счупили и три пръдни зъба.— Вмѣсто затворени български училища въ града и селата, събитъ сх отворили изърво въ града едно вечерно и едно нѣтѣно училище, които населението е било карано насилно посъщава. Пръподаването на сърбски езикъ, сказкитъ и проповѣдъ се изпълнявали отъ чиновници. „Само сърби мора живити у Србио“ е билъ лозунгътъ на агитаториитъ. Пръвъ 1914 г. въ града се отворило и основно училище и за да не остане то безъ ученици, бацить били глобявани съ по 20 динара и бой за всѣко отстъствие. Учителия, доведени отъ Сърбия, посъщавали често гражданитъ, за да имъ предприниматъ жълтъ. За всѣки случай обаче, тѣ сх били винаги върху жени съ револверъ и кама...
В Радовиш около два месеца слъд дохождането си сърбите бъха убили само в града мъстнит граждани: Батим Янев Карамфилов (Вж. обр. № 11), Ангел Томев, Илия Къчовъ, Велика Илиева Къчова негова съпруга, Коце Мутовъ, Георги Степановъ и Тodorъ Георгиевъ; въ скъщото време въ тая градъ бъха убити и 62 души българи бъжанци отъ разни мѣста. Въ Радовишко оконя съ били убити: отъ с. Долни Липовикъ 9 д., отъ с Горни Липовикъ 4 д., отъ с. Папавинцъ двама отъ с. Габреви 7 д., отъ с. Негреновци трима, отъ с. Конче 12 д., отъ с. Лубница 16 д., отъ с. Попдересъ 9 д., отъ с. Смиляницъ 6 души Вж. подробности въ списъ за Радовишкитъ жертви къмъ приложението на „Сърбския режимъ и революционната борба въ Македония“ отъ 1917 г.

И Гевгели въ 1913 година остана въ сръбски ржкъ. Тукъ сърбиъ тържествено ся подложили на унищожение чрезъ изгаряне на училищната библиотека, училищната и общинска архива, слъдъ което ся затрили всички български надписи въ училището, черквата и на магазинитъ. Поради жестокото прътъскване на всички по-събуждени българи, населението бъ прокуцено отъ града, както и селата. По-късно военната повинност разреди още по-вече българския елементъ. Струмица тогава бъ прътъпълена отъ българи бъжанци отъ Гевгели и околнитъ.

Въ Кочанско изтезавани 107 души, а убити 201 човекъ; убититъ разпръщени по общини, падатъ се: на Зърновска община 29 д., на Винишъ — 38; на Оризарска — 23; на Облешевска 12; на Бълска — 2; на Блатешка — 72; на Кочанска — 1; на Соколарска — 13; и на Полашка — 11. Подробно вж. въ приложения къмъ книгата „Сърбския режимъ и революционната борба въ Македония“ списъкъ на жертвитъ отъ околнитъ.

Въ Неготинската на Вардаръ оконя сърби съ смъртно изтезавали 19 души, а 331 души убили отъ 19 селски и една градска община. Списъкъ приложенъ къмъ книгата „Сърбската режимъ и революционната борба въ Македония“ отъ 1917 г. съдържа имената, мѣсторождението и др. подробности за сръбскитъ жестокости въ тая оконя.

Въ Свети-Николска оконя тежко бити 93 д., умръли въ затвора въ гр. Кавадарицо отъ изтезания Миланъ Петрушовъ, Тиме Костевъ, Божинъ Гичевъ и Иванъ Гичевъ отъ с. Нъманци и Строиманъ Атанасовъ отъ с. Макрещъ въ Св. Николскиятъ затворъ. Убити: Серамъ Богдановъ отъ с. Нъманци, Лазаръ Андовъ отъ с. Судикъ, Габиъ Арсовъ отъ гр. Св. Никола, Шерифъ Мустафъ отъ с. Амаза-Бегово, Иванъ Ивановъ отъ с. Барбарево, Иванъ Митевъ отъ с. Строиманци. Иванъ Георгиевъ отъ с. Рамчанци е обясненъ при мѣстността „Корица“. Трайно Коцевъ
и Гюря Трайчева, негова жена, родом отъ съ Сараказалово съ живи закопани въ околността на селото. Дафнина Георгиева отъ Горио-Църнилице и Цука Георгиева отъ същото село съ обезщетени.

Въ списъкъ за тая околия въ приложението къмъ цитираната книга за сръбския режимъ отъ 1917 г.

Въ Криворѣчна Паланка сърбите веднага съ дохождането си извършили български надписи надъ общинското управление, запретили да се споменава името на Царя на българитъ, затворили за търговци българската граница, образили и срнали всички турсви къщи въ града, като изпратили всички взети цѣнности въ Сърбия. На всички стоки донесени отъ България или останали отъ турско връзка наложи контрабандъ въ злато сто на сто. Задължили всички граждани и по-видни селяни да получават сръбски вѣстници, а българскитъ конфискували, обложили населението съ тежки данъци и накарали търговци да водятъ книжата си на срѣбски. На Георги Ширински отъ съ Кръска били взети отъ сръбския полицейски приставъ Стево 25 наполеона злато; заплашень съ смъртъ, Ширински забѣгналъ въ България. На 4 мѣсяца слѣдъ издането на сръбскитъ войски въ Крива Паланка започна съ посръбзването на българитъ подъ терора на „Черна рѣка“, рѣжоводена тухъ отъ майоръ Вуловичъ. Градскить свещеници (на брой 6 души), училищнитъ инспекторъ и петима души учители, съ които трѣбвало да започне посръбзването, били принудени да избѣгатъ въ България. На 11 апрѣлъ 1913 гъ сърбить оскани брадата на свещ Владимиры Поповъ, който е отказалъ да се признае съ паство си за „прави срѣбн“— Якимъ Бѣлякъ отъ съ Конопница и Трайко Паловъ отъ съ. Пача били арестувани. Четници Теодосъ Трайковъ, Йосифъ Давидковъ и Янко Ивановъ били тоже арестувани и били и понеже не се признаявали за „прави срѣбн“, къмъ което били принуждавани „закарали ги въ Скопската затворъ. Съ тѣхъ заедно били закаранъ и Кирилъ Янковъ отъ съ. Пача — и тримата обвинявани като членове на българска революционна организация.

Съмействата на всички избѣгали граждани и селяни, по вече отъ 700 души, били събраны въ правительствения домъ и тинати въ затворъ. Здането на III-класното и основно българско училище е било обьрнато на казарма, дѣто съ квартирували 75 души срѣбски войници.

При подкачване на междуусъзницката война по-виднитъ граждани на брой 56 души съ били изпратени на заточеніе въ Прешово. Отъ селянитъ заточени съ били по-вече отъ 200 души.

Прѣзъ срѣбския режимъ въ Паланецкия край съ били извършени слѣплитъ политически убийства надъ българи отъ страна на органитъ на срѣбската властъ: Стефанъ Гововъ отъ
града, слъд като му сж взети 300 напаленоа въ злато, Дъянъ Пешевъ, Якимъ Ивановъ и Стоянъ Митевъ отъ съ Кръгла; Анъо Павловъ и Якимъ Трайчевъ отъ съ Муждивикъ; Апостолъ Бакалски отъ съ Петралица; Иосифъ Спасовъ отъ съ Дълбоцица; Пете Атанасовъ отъ съ Бачево; Стефанъ Меджиръ, Мито Стояновъ, Мито Яковъ, Станейко Стефановъ, Доде Яковъ и Николай Спасовъ отъ съ Подъжинджо и др.

Слъд настаниването на сърбитъ въ Малешъ първата имъ работа била да прибератъ оржиято. За тази цѣль заловени били всички незакълани по-видни дѣйци отъ турско връще и ги подложили на изтезане. Слъд това турнали ржка на черквѣтъ и училищата, като унищожили всичко, което говори за българския характеръ на този край. Пръзъ 1914 г. „Черната ржка“ започнала съ изтрблене на бившия членове на революционата организація. Първи жертви били бившитъ войводи Павле Дудуковъ отъ Берово и Странджата отъ Ратово. Слъд най-безпокойни изтезания и двамата били живи хвърлени въ единъ бунаръ въ Пехчево. (Вж. обр. № 12). Подплашени отъ тази варварска постълка, всички бивши дѣйци забъгнали въ България. Озлобени отъ това, сърбитъ извяли яда си върху съмействата на забъгналитъ, като ги подложили на хули, пръслѣдванія и интеніанія. Терорътъ се усили когато сръбскитъ власти организирали специална терористическа чета, съ цѣль да унищожава всички събудени българинъ отъ околната, първа жертва на която станацъ Димитъ Георгиевъ. Но скоро се видяло, че четата не е била достатъчна да се справи съ пръздивикванія и принуденъ къмъ самозащита българинъ отъ Малешевско, който почналъ да реагира сръшку си- лата съ сила. (Вж. Сражения на четитъ въ книгата „Сръбскитъ решамъ и революционна борба въ Македония“.) Тогава „Чер- ната ржка“ издѣйствувала за този край и редовни сръбски войски подъ началството на двама майори. Войската блокирала селата (мартъ 1915), събрала всичкото мъжко население отъ 12 до 80 годишна възрастъ въ общинскитъ управления и слъд двудневно държане безъ хлѣбъ и вода, отдѣлени били по особенъ списъкъ всички бивши организационни рѣководители, ченци и куриери, а останалитъ освободили. Отъ арестувацъ унищожени били слъднитъ:

Оть Пехчево — Георги Кйосевъ, Иванъ Кйосевъ, Гавриил Ингилизовъ и Коле Куюмджията, Тасо Михаловъ се самоубилъ вслѣдствіе непонимане изтезане.

Оть Берово — Нико Треновъ, Ефремъ Чиплаковъ и една попади.

Оть Негрово — Иванъ Китановъ, Иванъ Поповъ и Иванъ Рендето.

Оть Мачово — Арсо Желъзаевъ, свещеникъ Ефимъ и Атанасъ Пехливанъ.

Оть Будинарци — Ефимъ Кантуревъ.
Отъ Митрашинци — Свещеникъ Петъръ Георгиевъ.

Отъ Владимирово — Михаилъ Кържовъ, Михаилъ Шу-мание, Алекси Союловъ, Иванъ Зърлевъ и Гаврилъ Николовъ.

Свещеникъ Григоръ Павловъ отъ с. Умлено, изпашенъ отъ съдбата на своитъ събрата свещъ Анастасъ Петровъ отъ с. Панчарево, Иваничъ Стояновъ и Манасъ Петровъ отъ с. Разлоца, които били арестувани отъ капитанъ Буко Цвятковичъ Костичъ и за да спасявъ живота си, тръбвало да броятъ 1500 лв., както и отъ участьта на другитъ пострадали въ Малешевско, били принудени да напусне домъ и съмейство и да избяга въ България. Но за това пъкъ попадиа и неговата снаха били арестувани и мъчени тя, че слъдъ три дена попадиа умръща, а снаха му се е пръвнала отъ силно стъпане съ въжето, съ което била свързана. — Спиро Димитриевъ отъ Разлоца е билъ убитъ по сръдъ день отъ хората на сръбската капитанъ, същица Костичъ. — Свещеникъ Атанасъ отъ с. Панча-рево, взетъ отъ селото и заендо съ други селяни билъ заведенъ къмъ съ Истевникъ. Вънъ отъ това село той е билъ из-мушенъ съ ножове отъ сръбски войници и полумъртъзванъ за-ровень при мъстността „Бълагарки ниви“ пръвъ втората половина на мартъ 1915 г. — Нъколко дена слъдъ това, Георги Димовъ, баалъ въ с. Панчарево, се спасиъ като по чудо отъ явна смъртъ: единъ сръбски войникъ стръляя въ сръчъ него осъмъ пъти, но не го улучиъ. Слъдъ това Г. Димовъ избягалъ въ България. — Все пръвъ втората половина на мартъ 1915 год. сръбски войници извиква свещеникъ Евтимъ Димитриевъ въ с. Истевникъ, извели го възъ отъ селото въ мъстността Шамакъ край Бъргалница и го убили.

Свѣтъ тѣ жертви, пръбити съ били отъ бой Ефимъ Ингилозовъ отъ Пехчево, Тимо Николовъ отъ Берово и Иванъ Брашнера отъ Владимирово. Послѣднитъ двама съ били от-влѣчени отъ сърбите; отъ тѣхъ Иванъ Брашнера починалъ въ Призренъ.

Слъдъ Валандовския бунтъ (вк. Динамитнитъ атентатъ въ книгата „Сръбската революция и разлигената варва въ Македония“ отъ 1917 г.,) въ Малешъ се прибрали нѣкои отъ четьъ. Това дало новъ поводъ на побѣдителъ сръбитъ да про-дължаватъ инквизицията и унищожението въ Малешевско. Но-вопрестигналата сръбска войска се настанила на 26 мартъ два-клонометра вънъ отъ с. Владимирово въ мъстността „Манго-вица“. На другия день отъ пристигането си войската блокира-селото и завлъвъ всичкото мъжко население безъ разлика на възрастъ. Три дена не съ допуснали нищо живо да излъзне изъ селото. И добитъкътъ е билъ оставенъ безъ храна и вода. Започнали изтезанията. На мъженицитъъ съ били въззванъ ръ-цѣтъ и яраката заедно, а слъдъ тоа били стъгани съ нарочно приспособени дървета като мечугета. Отъ силнитъ стъгане мъженицитъ не съ могли да издадавъ никакъ въ гласъ, а само
единь вид подземно стенание. На множина от стъганит съ пукнали търбусят и е текла връзла поть от главит имъ. Мячението продължи до 31 мартъ. Отъ изтезания умръли съ: свещеникъ Иванъ Мишовъ Зърлевъ; на когото едното око изпръснало всплъдствието мъжкитъ; (Вж. обр. № 13.) Свещеникъ Иванъ Мичковъ, Лазаръ Бакаловъ, Нацъ Кръстовъ, Мите Кър-ланъ, Мите Кушовъ и Иванъ Чаушовъ. Часть отъ останалитъ живи били освободени, а другитъ закарани въ Берово, дѣто лежали още една седмица въ затворъ. Отъ послѣднитъ задържанъ биля Коле Ерницъ, отвлъченъ при отстъжленето на сърбтъ и загиналъ. При отстъжленето на сърбтъ отъ Малешъ убитъ билъ и Атанасъ Фичоровъ. Гробоветъ на загиналитъ съ били открити едва слѣдъ дохождането на българскитъ войски. — По-вече подробности съдържа списъка за жертвитъ въ Царевоселската и Пехчеева околии, приложенъ къмъ цитиранията книга.

Щипъ. Веднага слѣдъ настаняването си въ тая градъ сърбътъ поставели постове на дѣсния бръгъ на Бргалнищата и не допускали никакви съобщения съ лѣвия бръгъ. Слѣдъ това бѣржекъ пристъпили къмъ обезоружаване на населението. Споредъ една наредба на команданството, слѣдъ захождане на слънцето нѣкой нѣмалъ право да излизъ отъ жили подъ страхъ на застрѣзване. Една отъ тървътъ вечеря слѣдъ тая заповѣдъ градската чаршия била ограбена, слѣдъ това и опозъжена. На слѣдующия денъ обискирали жилищата на бившата градски кметъ Арсо Лазаровъ, комуто взели пари и два часовника Веднага издига се въ града и бѣсилка. Подканянето Лазаровъ да прѣдаде общинскитъ пари, останали отъ българско връзка, иначе ще бяха обѣсени слѣдъ 24 часа Лазаровъ прѣд- ставилъ документъ, че сумата е внесена въ Българската Народна Банка, обаче срѣбъскитъ команданъ настоява Провиднитъ спасава Лазаровъ: прѣзъ нощътъ команданътъ умира. Отпослѣ той е изплатилъ на спокойно тая сума отъ 9600 лева. На издигнатата бѣсилка увидна единъ селянинъ, обвиненъ като бунтовникъ. Мите Сарафовъ бѣ застрѣлянъ, само зарадъ нѣколко случайно останали въ жилищата му отъ по рано натронъ. Угнѣ- тението надъ Щипяни е причинявало неописуема болка въ душата имъ, когато съ били лишени отъ своето родно училище и църква. Все пакъ малкитъ Щипянчета, заставени на сила да посъщаватъ срѣбско училище позволявали съ си по- нѣкога да се подиграва съ чуждия тѣмъ езикъ на свойтъ прѣ- подаватели сърби. Той нѣкакъ напримѣръ, учителькъ каже на ученика „скини (=свали) капу“, а ученикъ почва да кляй шапката си; или: „долази вами“, ученикъ започва да лази по пода. За да не остане неиспитано срѣдство за въздѣшване върху духа на българина отъ Щипъ, сърбѣтъ си доверятъ отъ Сър- бия тѣръговецъ на мануфактурни стоки, повикващи своя крѣпъ- мари, гостоприемни касапи, хотелджии. Отъ друга страна, съръ- бить съ турили въ ходъ и увеселения, вечеринки и балове, на
които е било канено гражданството. Но разочаровани отъ безуспешно стая на всички опити, съ цѣль да повдигатъ капенія въ борби духъ на Ципскія българинъ, сърбить махватъ рѣжка и се отдаватъ на своето ожесточеніе. Сръбскіятъ агентъ Бабу̀нски, на чело на редовна войска и жандармерия, става проводникъ и носителъ на сръбската тероръ въ цѣло Ципско Така:

Въ с. Горни Балванъ нѣкой съ сръбски капитанъ Димко билъ до смъртъ Коце. Стояновъ и Ефремъ Арсовъ. Бабу̀нски съ около 50 д. хората загинали често въ селото, дѣто яли, пили и безчинствували. Овчарче Петъръ Яневъ е станало жертвата на тѣхнитъ животински чувства. Тасе Никовъ изпратенъ отъ Бабу̀нски до Св.-Николското общино управление, по пята билъ безслѣдно погубенъ. Христо Постоловъ Везенковъ, нѣколко пяте арестуванъ и изтезанъ, най-послѣ погубенъ безслѣдно отъ Бабу̀нски Постоль Мановъ, Петрушъ Мисовъ, Салиръ Мановъ, Тимо Андреевъ, Даме Трайчевъ, Девко Постоловъ, Серафимъ Андреевъ, Иванъ Арсовъ, и Ильо Ефремовъ — всички задигнати; на последната намѣрени е трупа на баира до селото. Пръвъ 1914 г. нѣкой си Джаджо на чело на 20 души сѣрби дошълъ въ селото, изкарали всѣдъ село всичко население и пръвъ оцѣви на всички били съ най-жестоко: Коце Везенковъ, Иордже Мановъ, Пете Мисовъ, Тимо Андреевъ и Зафиръ Стояновъ Женитъ и дѣцата избъгали да не ги мъкнатъ на своитъ, но палачи отъ бой ги заставили да бдятъ зрители на ужасната гледка. — Въ с. Долна Тографци пръвъ 1913 г. били съ за оржия Серафимъ Костадиновъ, Герасимъ Кузевъ, Лазо Никовъ, Само Арсовъ, Гего Ефремовъ, Арсо Малечковъ и Мите Тошеевъ; послѣднитъ е починалъ отъ по- боя. — Въ с. Срѣчиево убити пръвъ 1913 г. Салиръ Митровъ и Стояновъ Димовъ слѣдъ като съ дигнати отъ къщи нощно връже и слѣдъ дѣцата намѣрени въ трупъ на първия вънъ отъ селото, а на втори — около съ Варсаково. Съдата участь съ имали и Моне Тасевъ, Миле Яневъ, Петрушъ Саздовъ Тодоръ Домазотовъ и Миле Домазотовъ.

Въ с. Гаринци Бабу̀нски е билъ до смъртъ Яне Димитровъ защото синове му избъгали въ България

Въ с. Любомиръ сръбски войници търсатъ селянина Ъюро Арсовъ; разпръснали че не го намърили, опожаряватъ къщата му, както и оня на роднинитъ му и на нѣкои други селяни всичко на 17 къщи, нѣколко пътницъ и училищното помѣщеніе. Освѣзнать това отдѣлили измежду всички селяни 15 души — 13 мъже и 2 жени, въ нѣкои: Георге, Тоде и Христо Иванови, братя; Василиру Пещевъ, Пане Стефановъ, Гина Стефанова, негови майка; Моне Доневъ Стояновъ Атанасовъ, Мите Николовъ, Ленка Николова, негова съпруга; Василиру Анчоевъ, Маме Василковъ, неговъ синъ; Коце Велковъ, Георге Христовъ и Моне Коцевъ. Всички извързали и закарани неизвестно където. (вж. "Сръбското отстъжение" въ цитираниата вече книга).

Въ с. Богословецъ били съ 40 души, мнозина отъ които...
осакатяли и месата имъ изпаднали. Вследствие побоя умръли Пано Трайчовъ и Коце Георгиевъ, а Доне Лазовъ и Спиро Христовъ нъколко пъти скъзатваряи и жестоко мъчени. — Въ с. Лъсковица събръти опожаряватъ 80 български къщи въ планината хвърлили Ката Коцева, която изгоряла Давъ.memo — Петра Стоянова и Тана Коцева — били обезлечени-избити скъз Георги Георгиевъ и синъ му Коле Георгиевъ, 16 го, дишане; Христо Димовъ, Петре Ильовъ Петре Атанасовъ, братъ му Тодоръ Атанасовъ, Георги Яновъ, Петре Спасовъ, Коце Спасовъ, неговъ братъ на 16 години; Петре Пауновъ, 16 годишъ, Василъ Миховъ, Яне Богатинъ Димовъ, Камче Стояновъ, Диме Костовъ, Миле Столевъ, Диме Коцевъ, Митре Йовевъ, Петре Стояновъ, Томе Яновъ, Мите Ильовъ, Траяновъ Лазовъ, Петре Тодевъ, Иванъ Николовъ, Гълъбъ Коцевъ, братъ му Саздо Коцевъ, Дъдо Димо, внукъ му Коце Яновъ, Доне Димовъ, 16 годишъ, Христо Васковъ, Доне Здравевъ, Иванъ Яновъ, Иванъ Доневъ, Постолъ Дончевъ, Спасо Яновъ, Доне Славевъ, синъ му Христо Доневъ, 16 годишъ, Мите Доневъ, Димо Костевъ, Пано Арсовъ, Камче Шапковъ, Стоиче Пауновъ, Петре Салункинъ, Пано Ташкинъ, Стефко Анастасовъ, Кръсто Колевъ. Изкляни въ същото село отъ Бабунски скъз Коце Яновъ, Евтий Ивановъ, Миладинъ Мановъ, Гиго Василевъ, 20 годишъ. Тоде Яновъ и Петра Арсова. — Въ с. Пиперово ограбени много къщи и изгорени двъ, а по-голъма частъ отъ дребния и едъръ добитъкъ била задигната още пръзвъ 1913 г. Пръзвъ 1914 г. Бабунски изкалъ Христо Йовевъ, Тасо Лазаровъ, Богатинъ Георгиевъ, Коце Йовевъ, Петре Димевъ, Стояновъ Андовъ и Петрушъ Ильовъ отъ същото село. — Отъ с. Селце избитъ пръзвъ 1914 Траянъ Пановъ и Моне Зафировъ; а всичкия добитъкъ отъ селото задигнатъ, понеже голъма частъ отъ маледжитъ избягали въ България. — Село Карпинци е било подложено на ужасенъ тероръ отъ четата на Бабунски, вследствие на което всички мъже забъгнали въ България. — Село Карпинци е било тероризирано и оплънено още на 1913 г. пръзвъ 1914 четата на Бабунски и сръбска жандармерия извикватъ една вечеръ отъ къщи и извързватъ Коце Петревъ, Мите Наковъ и Стояновъ Кицковъ отъ същото село, свещеникъ Панче Панчаджевъ и Анастасъ Маноловъ отъ Щипъ; всички петима съ бити, мушкани съ ножове и звърски убити. Труповете имъ скъз намъквили едва слъзъ една година при дохождането на българскитъ войски заровени въ мъстността „Подъ чифлика“ въ една ливада въ селската мера Скъщиятъ Бабункисъ е биълъ и безмилостно изтезавалъ женитъ Маца Йордева и Цика Ефремова, а завлекълъ 18 години маледжъ Доне Ефремовъ — Въ с. Крупище бити до смърть пръзвъ 1914 г. Мише Арсовъ, Йованъ Магдинъ и Коце Трайковъ, два мъщца държани въ св. Николския затворъ, отдъто първътъ избягалъ въ България, поради което пъкъ жена му Маца била бита до смърть.
Бити и арестувани във същия затворъ още Мирко Паневъ, Коце Трайчевъ, Стоянъ Миювъ, Сотиръ Тасевъ, Ильо Илиевъ, които били тукъ безмилостно изтезавани, а послѣдниятъ отъ тѣхъ е умеръ отъ изтезания. Наумъ Димитровъ тоже умеръ отъ бой, а другитъ лежали въ затвора по три мѣсяца. Въ с. Кри- во долъ прзвъ 1913 г. срѣбски жандарми извикватъ нощно връко селянитъ Моне Филиповъ, Гьошо Христовъ, Гаврилъ Саздовъ, Гьошо Яневъ и Петре Ефремовъ, които и не се връщатъ вече у дома: слѣдъ нѣколко мѣсяца трупове имъ сж намѣрени въ мерата на с. Бърскаово. Прзвъ 1914 г. жандармерия и че- тата на Бабунски подложили на бой всички мѣжки и жени отъ Криводолъ, изнасилили Сава Петрова и отвлъкли Лазо Петру- шевъ. — Отъ с. Долни Балвани избѣгали за България всички младежи, за да се отръватъ отъ неизбѣженъ тероръ. Всѣд- ствие на това срѣбътъ конфискували покачницата имъ, доби- тъка и всичкото жито — Отъ с. Шопуръ срѣбътъ завлекли прзвъ 193 г. Христо Миревъ, Траянъ Лазаровъ и Стоиче Ива- новъ, които изчезнали безѣдно — Отъ с. Ново-село задиг- натъ сжхата 1913 г. селянина Симеонъ Маноловъ, намѣрени отпослѣ закланъ въ „Дамянско поле“. — Отъ с. Братство Ба- бунски завлѣкъ прзвъ 1914 г. Данаилъ Карашковъ, който слѣдъ завърши мѣченя е билъ закланъ, а труповъ му намѣр- рени въ монастирската черква при съ Гаранчи; въ жъненя- гробъ билъ намѣренъ закланъ съ слѣди отъ звѣрски мѣченя и селянина Стояновъ Гълховъ. — Отъ с. Тондаришъ избѣгали въ България почти всички селяни, за да не изпитатъ срѣб- ския тероръ; по тая причина немилостно сж били всички жени и роднични на избѣгалитъ. — Село Патрикъ е разорено отъ срѣбът прзвъ 1913 г., които заграбили 3500 глави дребенъ добитъкъ и 200 глави паунови говеда, събрали по-видитъ къоръ отъ селото и немилостно ги измъчвали, а въ жълъдата на Доне Домазетовъ изклъдяли 16 души, нѣкои отъ които недо- клани и слѣдъ това подпала къща, както и нѣколко околні къщи и вятъръ изгаряять Пане Постоловъ Тоде Посто- ловъ, братъ, Ефремъ Миревъ и синоветъ му Георги и Мире- Ефремовъ, Симе Постоловъ, Филе Иовчевъ, Коце Паневъ Мане Гелевъ, Иордъ Маневъ. Христо Яневъ, Гуга Камева Ильо Стояновъ, братъ му Коце Стояновъ. Мите Коцевъ и Стояновъ Милевъ. Спасилътъ се отъ срѣдъ пламъти Филипъ Миревъ разправя, че всички горѣломеннати клани-недоклани били затрупани въ жълъдата около която сърби още поставили часовъ, подпала къзата и когато пламътъ обхващашъ и съсѣднитъ къщи, часовоятъ, застрашенъ да бдьде и той обхваща отъ пламъти, бъгалъ. Въ той връмѣ ранень въ лѣвата си ръка, рамото и лѣвия кракъ, Филипъ съ мѣкъ усѣтельъ Вжъ. обр.№ 14. Тежко ранения въ гърдитъ си Мите Коцевъ съца е можалъ да излѣзъ отъ пламъти на горящата къща, но една стигналъ въ двора и издъхналъ. Не слѣдъ когато срѣбът опо- жаряватъ и останалитъ къщи отъ селото като останала само черквата, въ която обаче всички свети сж изподупченъ съ
ножъ. Останалитъ живи селяни се пръснали по разни посоки.
— Въ с. Уланци сърбицъ почнали съ арести и тероръ върху
cълното население. Камче Попова революционеръ отъ турско
връме, е билъ и затваряни нѣколко пъти: спасилъ се като
dаль 30 лири подкулъ Пръзвъ 1914 г., неуспяла да разбиятъ
cетата на Владимир Сланковъ, сърбицъ нанесли побой на по-
виднитъ селяни. Убили и хвърлили въ Вардаръ Ильо Трайчевъ,
кметъ въ селото; овчахрантъ Даме Димовъ и Коле Петковъ,
убити въ селото били пръвненеси пръзвъ ръката и заровени
около гарата Градско. На същото това мѣсто съ били заро-
вени трупове на мнозина българи. Петре Лазовъ, 60 годи-
шъ старецъ, билъ до смъртъ, занесенъ билъ въ къщи на
носилка, и слѣдъ два дни издыхаъ. Били до смъртъ сък
и Богдо Петровъ, Коце Кузмановъ, Димо Давчевъ. Трайко Ми-
новъ, Илия Лазовъ, Каментъ Гьошовъ и Паункъ Йордевъ.
— Отъ с. Чардаклия бити сътъ Бабъунски Киро Рибарски и Мак-
аско Рибарски, първиятъ отъ които е донесенъ на кола въ
града на лечение и едва се е спасилъ отъ смъртъ. Всѣдстве
този тероръ по-вечето Чардаклийци избъгали въ България. Из-
викани нощъ връме отъ кьщи и безсвѣдно погубени отъ Баб-
ъунски съ Иванъ Милевъ, Христо Петревъ и Орле Тиковани-
cki. Убить е също и Митъ Наковски, чийто трупъ е намѣренъ въ
мѣстността „Маслникъ", чардаклийска мера. Ето и жени бити
dо смъртъ: Вида Смилева Яна Наунова и Гена Иванова.

Такава е картината, която пръдставлявала Македония
подъ сръбския режимъ.

Прибавете при това и повикването на цѣлното злѣкно
население да служи въ редове въ сръбската армия. И като
се има пръдъ видъ нежеланието на това население да се от-
зове на поканата и ужаса му да се яви подъ диплолъ на
инородни знамена, а като послѣдната отъ това му съпротив-
лене и въ сила на сръбскитъ военни наредби — обезлюбь-
дяването на цѣлъ градове и особено на селата, опустошенето
Македония, — картината ще се доближи до сувората и пе-
чална дѣйствителност Грозотата на тая картина се допълна
съ жестокостъ, извършени отъ сърбицъ при тѣхното отстъп-
лене отъ тая измъчена и чужда тѣмъ страна А тия жесто-
ности съ неописуеми и безбройни и ние ще се спремъ пакъ
само върху положително установенитѣ.

Знае се, че въ послѣднѣтъ моментъ до сръбското отстъп-
лене сръбскитъ власти имаха грижата да прибератъ въ затво-
ритъ колкото можеха по-вече българи отъ градове и села.
Сега при отстъпленето тѣ не бъха въ положение да водятъ
съ себе си такъв голѣмъ товаръ, та трѣбва да се отвръз-
ватъ отъ него; а това се постигаше просто като избивкъ по-
голѣмата частъ отъ тѣзи затворници Градове бъха опълъвь-
вани, селата оплънявани и слѣдъ това страждатъ сечи въ
задигване на добитъка; столпността опустошавани, съмейства
обезчестявани. Но нека говорят сами факти!

При отстъплението си от Скопие сърби съз завълзили
между мъглината неизвестни още и гражданин Недълко Стои-
ков, Иван Зафиров и Санде Хаджи Митков. Но недалече
от града тък съз били убити и заровени, а при дохождането
на български войски трупове им тък съз били намърени.
Убити съз също така и всички български милиционери и чети-
ници от с Псача и други села от с Кumanово, заловени
вътре сраженията на Кumanовската чета съз сърбската войска
при мъстността „Бислимъ“ в края на м. август 1915 г.
Вж. обр № 15.

В Скопския затворъ съз се намърели по това връмечно и
dесетки затворници от с Велеъ, които заочно съз други голъм
групи затворници, между които и женъ съз дъщца, сърби съз
закарали чакъ до гр. Ресенъ при нечувани мъки, лишения и
изтезания. В този градъ заварва свободата тък нещастни голи,
bоси гладни и изнемощбли. Само братското сътрудничество
и помощ на Ресенчани тъквали край на тъжната мизерия. Друга
часть от Скопския затворъ съз по-вече съз 200 души бъл-
гари и нъкои турци, онова вътре, придружили сърби
вътре Феризово и Качаникъ. На малки групи тък съз били избивани
по пътя Труповът на избитъ тък около града тък били фотогра-
фирани от влъзът тукъ български войски и послъ по-
гребани вътре присъствието на български власти. Съдбите
на сърбския злодейства били рускани консула вътре този град,
както и чудната санитарна мисия, останали вътре Скопие;
охрабрието му от сърби.

Въ връмечно на отстъплението от Гостиварско сърби
обстреляха непръкъженото съз ордния всички около села впред,
дължени на нъкоя лога и вътре резултатъ: от с Добри-
доль 50 къщи съз изгорели и 10 души селяни убити; от с.
Врабчича изгорена една къща и два люка, задигнатъ и
едрия добитъ; с. Чеграни нъкоякратко обстреляно и
разрушено, 20 д. убити; от с. Чайел 7 д. убити и хвърлени
вътре Вардаръ; с. Калица цълата опожарено (около сто къщи)
и нозина избита.

Въ Тетовско, с. Пирогъ — 8 д. убити, но селото се е
спасило сръцъ 300 лири турски откупъ; въ с. Неготинъ изго-
реня 30 къщи и убити 12 д.; от с. Лърци дигнати селяни
tък (около 80 д. меже) и убити между Групчичъ съз и.
Желино, въ мъстността Здравевъ Зобелъ; въ с. Градецъ 50 къщи съз
опожарени и 150 души избити.

Въ Кичево около една седмица пръд добитът съз
опожариха и съз избили пръд 18 души, затворници
българи. Убийството е било извършено близко до града вътре
присъствието на свещеник Иванъ Попъ Кръстевъ, който
тръбвало да ги погребе вътре единъ трамвей. От с. Иванчица
сърби съз убили, пръдъ да напуснатъ съз село, именуванъ
Арсо Христовъ, а жена му е била изнасиlena и, вързана за прозореца, живя изгоряла заедно съ подпалената къща.

Отъ Битоля малко връме пръди отстъпление си сърбитъ съ изпратили 165 души затворници българи къмъ Охридъ. По пътя при съ Братинъ-доль дваима отъ затворниците — синове на свещеникъ Василъ отъ съ Кукурченца, — били убити отъ стражата, която ги конвоирала. На шосето при прохода „Буково“, западно отъ изгореното и унищожено отъ сърбитъ едноименно село (Буково), били убитъ другъ отъ Битолскитъ затворници, родомъ отъ Привлъ, на име Димко. По-нататъкъ, при съ Опейница, били убити още 10 души затворници отъ Мориковския селъ, на трима отъ които се знаятъ имената: Цвѣтко, Христо и Павле. Още по-нататъкъ при съ Коселъ убити са двама затворници отъ съ Книско-поле. Пръдъ пристигането на останалитъ живи затворници въ Охридъ, сърбитъ съ отложили трима родомъ отъ Велесъ, събрана на които не е извъстна. Отъ Охридския затворъ отдълнио още 16 души старци и жени, които били изпратени къмъ Струга — Дебъръ. Други 35 души отъ затворниците, между които и четникъ Стоянъ Илиевъ отъ Рѣсценската чета (отдълнението на Тале Андоновъ), въ деня на отстъпление то сърбитъ отъ Охридъ били изпратени въ Поградець. Какво се е случило съ останалитъ затворници, не се знае точно. Но и до сега въ Охридъ се знае, че при отстъплениято си отъ това градъ сърбитъ съ хвърлили трима нещастници въ бунара при старата черква „свъ. Климентъ“ въ махалата „Инаретъ“. Когато първитъ разъздъ отъ българската кавалерия съ били вече въ Охридското поле, до самия градъ, сръбскитъ войници още съ били заети съ разбиване на дюжинитъ и магазинитъ въ Охридската чаршия и съ оплячкосването имъ. Послѣдна жертва отъ това градъ на сръбската армия за българска кръвъ е станалъ гражданинъ Василъ Дуковъ, който е билъ изведенъ отъ сръбскитъ войници до градината на Абула-ага и слѣдъ като му били взети всичкитъ пари, тамъ е билъ закланъ.

Между Битолскитъ затворници, които заети съ отстъпването сърбитъ съ извършили десетки Битоля — Рѣсценъ — Охридъ — Струга — Дебъръ, съ били и отвлечени селяни отъ съ Цапари, а именно: Христо К. Вельовъ, Петре Мукевъ, Плър Христовъ, Петре Симеоновъ, Христо Михайловъ, Апостолъ Трайковъ, Илия Стоичевъ и Лазо К. Трайновъ, които, изнемощели и оплаквани, сполучили слѣдъ всички прътмеждия да се втрънаютъ по домоветъ си. При отстъпление то отъ Битоля сръбската жандармерия се е отбила и въ Цапари и потърсила селскитъ съ щенци и селяни Насе Димовъ, но като не намърила тѣхъ, задоволила се съ ограбване и побой надъ домашнитъ имъ.

Кратово малко останало да се обърне на развалинитъ отъ оржията, които съчшибъ при отстъпление то отправили отъ височината „Черни връхъ“ къмъ града. Но едваха бомбарди-
ровката започнала и мъстната революционна чета заедно съ милицията се отправили към въпросната височина, ударили сърбите и ги пропъдили от там, та спасили града.

Въ Қочанска околия освъ̀нъ убити въ̀ разни връ̀мена отъ сърбите 201 човъ̀ка, отвъ̀лечени съ̀ били при отстъ̀пление като арестанти, за ангариа, или като войници 122 души Опожарени къщи въ̀ околията 261, 6 дюкяни, 2 магазина и 2 хотела, а ограбени 4 дюкяна, 1 хан, почти всички едръ̀ и дребен добитъ̀к и маса пожъ̀щина.

Въ гр. Свети Никола сърбите съз разбили дюкянитъ въ̀ цъ̀лата чаршия и ги ограбили, както и много частни къщи Жената на Наци Арсовъ̀ е била въ̀ послѣ̀дния моментъ постъ̀ вена на тъ̀̀но отъ сърбите, които съ̀ ѝ искали пари. Заплашена съ̀ смъ̀ртъ, тя едва се е отъ̀рвала. слѣ̀дъ като е била принудена да намъ̀ръ такива отъ другадъ. Наци Богевъ̀ е билъ потъ̀рсень отъ сърбите въ̀ моментъ на отстъ̀пление, но той успь̀лъ да се укри въ̀ отъ тъ̀̀хъ. Тогава зарадъ него сърбите нѐ̀ милоставо били дъ̀щеря му Стана. На отстъ̀пване подкарани съ̀ били съ войскитъ 150 души граждани къ̀мъ Велесъ, но благодарение на тъ̀̀мната нощъ, повечето отъ тъ̀̀хъ успь̀ли да избь̀гатъ и се изпокриятъ изъ пъ̀тъ; само Гаврилъ Арсовъ̀, 55 годишень, е билъ закланъ; а дъ̀че Димитриевъ̀ Петре Стѐфановъ̀, Стоять Илиевъ̀, Иванъ Яневъ̀, Христо Калетановъ̀, Борисъ Трайновъ̀ и Янко Арсовъ̀ били отвъ̀лечени отъ сърбите. И въ̀ послѣ̀дния моментъ сърбите съ подпалили три къщи и три дюкяни въ̀ града — Отъ селата въ̀ Свети-Николска околия сърбите отвлекли 30 души селяни, които минали пръ̀звъ града. Освъ̀нъ това задигнали съ̀ голъ̀мо количество едръ̀ и дребен добитъ̀к, както и цъ̀лъ хамбаръ жито. Само отъ селото Нъ̀маници били закарани 50 коня, 100 вола и 150,000 оки жито.

Малко връ̀ме пръ̀дъ отстъ̀плението отъ Щипска околия, въ̀ с. Горни Балванъ̀ е билъ пратень да квартирува единъ сръ̀бски капитанъ съ 50 души войника. Тъ̀ съ изнасилили Яна Петрова на 35 години, Вана Ладева на същата въ̀зрастъ, Севда Тасева на 50 години, Гюркя Ильва на 40 години. Васа Иванова на 25 години, Ванга Митева на 30 години и Петра Ладева на 25 години. А при същото отстъ̀пление жителътъ Коце Везенковъ отъ същото село е грозно изтезаванъ и мушканъ отъ войниците съ ножъ въ̀ гъ̀ръ̀клана, за да си каже паритъ.

Отъ с Дольно Грозевци, същата околия, отвъ̀лечени съ̀ при отстъ̀плението Яне Шаклеевъ, 70 годишень старць, Яне Сто̀йчевъ, на същата въ̀зрастъ, Санде Кузинъ и Саздо Иванчовъ по на 55 години и Лазо Янковъ и Иордан Иванчевъ по на 35 години, като заедно съ отвъ̀лечениъ по частъ отъ една добитъкъ, а взети пари въ̀ брой отъ целото 3600 лв. — Отъ съ Съ̀рчишево отвъ̀лечени съ̀ Тимо Петровъ на 45 годишна въ̀зрастъ, Тодо Паневъ на 50, Симе Митевъ на 60, Коле Тасевъ и Митко Доневъ на 25 години въ̀зрастъ. Отъ
с. Таринци, същата околня, отвлечени сък Тасе Стоилов на 45 години, Траяно Ильов на 50 години и Петър Мановъ, който се е спасилъ събъствено — Отъ отвлечениетъ пръзъ 1913. година 15 души отъ съ Люботовъ, слъдъ отстъпнието на сърбить на 1915. г. намърени били отъ Мито Плджарина трупоношъ на 8 души около Ново-селската мера, а трупоношъ на другитъ 7 души намъръдъ Дъдо Киро и синъ му Лазо отъ съ. Долани въ мерата на това село. Освъщень това тукъ били немилостиво били отъ сърбить, съ щълъ да изнудятъ паритетъ имъ, всички мъже и жени отъ селото Селскиятъ писаръ (родомъ отъ Сърбия) съ трима жандаръ извикалъ въ общисното управление селянитъ, които били заставени да внесатъ 1500 л. и 250 лири турски. А Зоя Манева съ дъщеря си Руся били бъсени на гредата въ къщи и мушканя съ щъкъ, задъбъ мъжътъ на ърата е избъгълъ И при отстъпнието селото е било подпалено отъ сърбить. (Вж. обр. № 16). Въ съ. Сирамазлино изклони съ всръзъ самото село Димко Спировъ, Симо Стоянчевъ, Стане Пановъ и Мишо Колевъ отъ съ. Богословецъ. А завъщени къмъ Велесъ и послъ закланъ и хвърли въ Вардаръ: Ване Димевъ, Коле Димевъ и Траянъ Димевъ — и тримата брата отъ същото село. Отвлечени отъ същото село още Гьошо Трайковъ и братовия му синъ Санде. — Отъ съ. Крушище, същата околня, отвлечени сък при сръбското отстъпление Санде Коцевъ, Коце Доневъ и Величо Зафировъ и задигнатъ по-вечето отъ едрия и дребенъ добитъкъ отъ селото. — Отъ съ. Шопуръ сърбитъ задигнали при отстъпнието съ всички едъръ добитъкъ. Одъ съ. Брезъ отвлечень е при отстъпнието Иванъ Тодевъ, а отъ съ. Топаларци—Данаилъ Стояновъ Свещеникъ Наумъ отъ съ. Мечкучевци е билъ дичъръ въ къщи отъ сърбитъ. Како не съ го намъръли, подложени били на гръзните изтезания домашнатъ му и най-подиръ била изгорена къщата му, въ пламънъ на която били хвърлени и живи изгорълъ четирима души отъ селото (Вж. обр. № 17) — Село Патрикъ е било подпалено отъ сърбитъ пръзъ отстъпнието (Вж. обр. № 18). Една частъ отъ съ. Лъсковица също е била изгорена (Вж. обр. № 19).

Отъ гр. Радовище убити били при отстъпнието на сърбитъ: Наджи ефенди на 15 октомври 1915 година въ гр. Кочани; Илия Зафировъ 60 годишень първенецъ и дъщъ по църковния въпросъ, убитъ на 6 новември 1915 г. по пътъ за гр. Призренъ; Мите Михайловъ — на 7 ноември по пътъ за гр. Призренъ; Григоръ Стояновъ — на 14 ноември по пътъ за гр. Шкорпъ; Ташо Андоновъ на 17 ноември по пътъ за гр. Шкорпъ; Илия Карабашевъ — на 17 ноември по пътъ за гр. Шкорпъ; Василъ Тазировъ — на 18 новември по пътъ за Шкорпъ; Бойчо Ахмедъ и ага — на 18 ноември по пътъ за Шкорпъ; Стоянъ Мицевъ — на 19 ноември по пътъ за Шкорпъ; свещеникъ Георги Икономовъ — убитъ на 21 новември, вече въ гр.
Шкодра. Въ същия денъ и въ същия градъ съх убити и Мехмедъ Расимовъ Анифъ Хочка и Начо Тошовъ. На 6 ноември и по пятъ за гр. Призренъ е убитъ Коце Зафировъ; на 10 същия месецъ е убитъ въ гр. Призренъ Иванъ Тарабуловъ въ същия денъ и въ същия градъ съх убити и Туше Ташковъ и Иванъ Христовъ. Иосе Наковъ е убитъ въ гр. Дебъръ, Илия Бачковъ умрълъ въ гр. Охридъ, Георги Пецевъ умрълъ въ Сънь-Джованъ. Отъ същия гр. Радовишъ избягали слъдъ като съ били отвлечени отъ сърбить: Туше Христовъ, Григоръ Лозналевъ, Георги Христовъ, Туше Кончаровъ и Хафъзъ Исмаилъ — всички отъ Призренския затворъ; Георги Лозналевъ, Туше Теокаровъ, Дончо Андевъ, Тодоръ Цафковъ, Георги Андреевъ, Траянъ Бойковъ, Христо Витановъ Туше Григоровъ и Григоръ Михайловъ — отъ Щокренския затворъ; Никола Зафировъ Абдураманъ Кадриовъ, Василъ Джарга, Туше Шапковъ, Сали-бей и Василъ Брендовъ избягали отъ Албания. (Вж. обр. № 20.) Безпълко изчезнали по пятъ за Албания Костаки попъ Гавриловъ, Илия Тренчовъ и Коце Пецевъ отъ същия гр Радовишъ. Тъзи жертви на сръбския тероръ съ частъ отъ арестуванитъ на 3 мартъ 1915 г. и изтезавани граждански съ цѣль да кажели какво се готвятъ противъ сръбската държава. Най-точни подробности и указания за сръбските жестокости при отстъпленіето въ тая, както и въ други околни се намиратъ въ приложенето къмъ цитираната и до сега книга „Сръбскиятъ режимъ и революционната борба въ Македония“, 1917 г.

Призренъ. Каква гробница прѢдставлява тая градъ личи и отъ единъ рапортъ на началика на 3-а Балканска дивизия подъ № 1609. отъ 31. XII. 1915. г. Българскитъ войски намърли въ влажнитъ подземия на „калето“ въ тая градъ 70 души българи, които прѢдставлявали плачевна гледка. Всички били източени отъ гладъ, осакатени отъ мъчения и болни отъ измръзване на ржачътъ и краката. Между мъченицитъ лежали и разлагащи се трупове на четирима българи; върху мъртвешкия имъ лица съ били отпечатани слѣдътъ на мъчители конвалсии, които свидѣтелствуваха за прѢдшествуваната имъ мъченическа смъртъ. Тѣ били погребани отъ свещеника на 29. Ямболски полкъ. Между тѣхъ се е борилъ съ смъртта и единъ турчинъ. ПрѢдъ да издѣхъ, той успѣлъ да каже, че въ затвора имало около 800 души, почти всички българи, между които и дѣца по на 12—16 годишна възрастъ. Тѣ съ били разкарвани ту въ Гилианъ, ту въ Скопие, ту въ Приштина. На 5. ноември 1915. г. прѢстигнали въ Призренъ, дѣто и били затворени въ „калето.“ На 16 съм. сърбить извадили изъ затвора всички способни да се държать на краката си и ги отправили за Дъково, като оставили да гниятъ въ подземието на Призренското кале само съвѣршено болниятъ.
Обр. № 2. — Малката Васка Зойчева от Скопие, получила писмо от сръбския престолонаследник принц Александър за лъчела се казала българка. — Вижъ стр. 6.
Обр. № 3. — Иеромонах Софонон, егumen на Кичевския манастир „Првчица“, застрелян отъ сърбитъ, а едновременно съ него неразделимият въ живота и смъртта неговъ другаръ свещеникъ Георги Попъ Ангеловъ отъ съ Слатино, Охридско, билъ разпнатъ отъ сърбитъ като Исуса Христа. — Вижъ стр 9—10.
Обр. № 4. — Въ Дебърско сърбитъ подложиха на съчъ безъ брой българи и албани, като опожариха и цъли села. Горната снимка предсвава три българи отъ с. Кленье, убити отъ сърбитъ. — Вижъ стр. 10.
Обр. № 5. — Димитър Ивановъ отъ Охридъ, учителъ, сладкопоеанъ пѣвецъ на народни пѣсни и синъ на прочутъ черковенъ пѣвецъ, жертва на сръбската отмъстителност при потушването на септемврийската бунтъ. Вижъ стр. 11.
Обр. № 6. — Село Велгоци, Охридско, където сърбите застреляха 12 души българи за участието на това село въ бунта против сръбската власт през м. септември 1913 г. — Вж. стр. 12.
Обр. № 7. — Илия Йосифовъ, родомъ отъ Охридъ, четникъ пръзъ турската режимъ, арестуванъ отъ сърбите въ Битоля. Конвоиранъ къмъ Велесъ, той билъ убитъ отъ войницитъ по пътя между Прилепъ и Велесъ на Бабища планина. — Вижъ стр. 13.

Обр. № 9. — Иван Котев от гр. Крушово, революционер от турския режим, убит и обезглавен от сърбите, а главата му хвърлена преди очите на арестуванитъ негови съграждани, за да се упражни над тях тероръ. — Вж стр. 16 — 17.
Обр. № 10. — Ефтинъ Яневъ Карамановъ, отъ гр. Радовишъ, съ вччъ отъ сърбитъ едновременно съ избиването на десетки други негови съграждани. — Виж. стр. 19.
Обр. № 11. — Павел Дудуковъ и Иванъ Странджата отъ Малешевско сж живи хвърлени въ едниъ бунаръ отъ сърбитъ въ гр. Печчево. Вижъ стр. 21.

Обр. № 12. — Свещеникъ Иванъ Мицовъ Зърлевъ отъ с. Владимирово, Малешевско, е отъ най-тежко изтезаваниятъ отъ сърбитъ жертви; отъ адскитъ мъки около му изпръскало, а слѣдъ малко той издъхналъ. Виж. стр. 21, 22 и 23. Еднакво изтезаванъ билъ и свещеникъ Ив. Мирчевъ.
Обр. № 15. — с. Люботенъ, Щипско, е било подпалено отъ сърбите при отстъплениято имъ. Вижъ стр. 31.
Обр. № 16. — Свещеникъ Наумъ отъ с. Мечкуевци, Щипско, е билъ подиранъ отъ сърбитъ при отстъпленето; не намерихи него, сърбитъ измъчваха домашнитъ му, а най-послѣ подпалиха къщата му, въ която изгорѣли четирима отъ селото. — Вижъ стр. 31.
обр. № 17. — Патрика, Щипско, подпавлено отъ сърбия при отстъпление. Вижъ стр. 31.
Обр. № 18. — с. Лъсковци, Щипско, изгорено при съвременното отстъпление. — Вижъ стр. 31.
Обр. № 19. — Отъ завлъченитъ при сръбското отстъпление българи множество сж успяли да се спасятъ чрезъ бъгство. Ето една такъва група Радовишани, избягали отъ Албания. — Вж. стр. 32.
Обр. № 20. — Група бъжанци отъ Малешевско, напуснали огнищата си, за да се спасят отъ сръбския тероръ, фотографирани въ Горна-Джумая.
Обр. № 21. — Янаки Томовъ, родомъ отъ Галичникъ, убитъ отъ сърость въ връме на бунта противъ сръбския режимъ въ 1913 г.

Обр. № 22. — Георги Смиловъ Кьосевъ отъ гр. Пехчево, организаторъ и революционеръ отъ турския режимъ, на расплати петъкъ 1915 г. задигнатъ отъ сърбвъ отъ дома му и слъдъ тежки изтърания хвърленъ билъ отъ една урва и живъ погребанъ заедно съ брата си Иванъ Кьосевъ, Гаврилъ Ингилзъ и Коле Куомджията.
Обр. № 23 — Иванъ Фурнаджиневъ отъ с. Зърновци Кочанско, убитъ презъ юни 1913 год. отъ сърбът заедно съ 6 души негови другари между селата Лески и Зърновци.
Обр. № 25. — Един от най-еднанитъ на организацията куриери през сръбския режимъ на смъртно легло.
Обр. № 26. — Никушь Будимовъ отъ Тетово, старъ дьецъ по черковни въпросъ; отъ тяхъ нито единъ пътъ пръзъ сръбската окупация не е излизалъ отъ дома си. Щомъ узналъ за пропаждането на сърбътъ и влизането на българскитъ войски, пожелалъ да види български офицеръ и слъдъ половинъ часъ затворилъ спокойно очи и издъхналъ.

Погребанъ е билъ тъжествено съ участието на българска войска.
Печатни грешки.

Стр. 7 р. 23 отдел напечатано освобождението да се чете освобождението
9 р. 1 отдел едният е и двамата сж
10 р. 1 отгоре били застреляни да се чете били застреляни
10 р. 1 отгоре другият да се чете свещ Георги п. Ангеловъ
10 п. 14 отгоре № 5 да се чете № 4
11 р. 13 отдел № 6 , № 5
12 р. 6 отгоре значително да се чете значително
12 р. 12 отгоре № 7 да се чете № 6
13 р. 3 отдел № 8 , № 7
14 р. 12 отгоре № 9 , № 8
17 р. 18 отгоре № 10 , № 9
19 р. 3 отгоре № 11 , № 10
21 р. 18 отгоре № 12 , № 11
23 р. 5 отгоре № 13 , № 12
26 р. 5 отдел № 14 , № 13
27 р. 14 отдел Македония да се чете на Македония
28 р. 12 отгоре № 15 да се чете № 14
31 р. 16 отгоре № 16 , № 15
31 р. 13 отдел № 19 , № 18
31 р. 14 отдел № 18 , № 17
31 р. 15 отдел № 17 , № 16
32 р. 17 отгоре № 20 , № 19