ХР. СИЛЯНОВЪ
ОТЪ ВИТОША
ДО ГРАМОСЪ
ОТЪ СЪЩИЯ АВТОРЪ:
СРЪБСКО-БЪЛГАРСКИЯТЪ СПОРЪ И РУСИЯ:

ВАСИЛЪ ЧЕКАЛАРОВЪ (биография).

ГОТОВИ ЗА ПЕЧАТЪ:
ИЗПОВЪДИ НА ЕДИНЪ ЧЕТНИКЪ (1902 г.)

СПОМЕНИ ОТЪ СТРАНДЖА (1903 г.)

НЕВОЛНИШКИ ПЪСНИ (1915—1919 г.)

БАЛАДА НА РЕДИНГСКИЯ ЗАТВОРЪ ОТЪ ОСКАРЪ УАЙЛДЪ (стихотворенъ пръводъ).
Отъ ВИТОША до ГРАМОСЪ
I редъ: Търпо Шалапутъ  Иванъ Поповъ
II редъ: Сотиръ Савовъ  Ставро Калабуровъ
Най-горъ: отдъво Търпо Георгиевъ Бузлю

† Василъ Чекаларовъ  Хр. Сияновъ
Донь Стерйовски  Нумо Желишки  Ване Канчевъ
отдъно † Василъ Какалевъ
НА ПАМЕТЬТА НА ЗАГИНАЛИНТЪ ДРУГАРИ:

ВАСИЛЬ ЧЕКАЛЯРОВЪ, СТОЯНЪ ЮРУКОВЪ,
ВАСИЛЬ КАКАЛЕВЪ, МИТЕ КАСЕВЪ, ПАНАЙОТЪ
НАУМОВЪ И ВАСИЛЬ СТАБРОВЪ — ДОКТОРА,

Авторъть.
Костурската съединена чета, 1912 година.

Убити презъ балканската, междуъюзницката и всесвѣтската войни:
† 1 В. Чекаларовъ, † 2 Йото Наумовъ, † 3 Стоянъ Юрковъ, † 4 Мите Касовъ, † 5 Василъ Ставровъ Доктора. Най-горѣ: Стоянъ Наумовъ.
ПОХОДЪТЪ НА ЕДНА ЧЕТА ПРЪЗЪ ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА — 1912.
ПРЪДЕГОВОРЪ

Прибранъ въ София, шесть мъсца подиръ мобилизацията, азъ бъхъ започналъ замислената си книга съ тия встъпителни думи:

Ето те пакъ въ същата работна стая, чиято врата траснахъ шумно подиръ си на 17 септември 1912, безъ никакво съжаление, че я напушямъ и безъ да се замисля дали ще се върна пакъ нѣкога.

Петъ мъсца изтекоха отъ тогава.

Единъ дѣлътъ сънъ.

Сънъ, защото не прилича на обикновения дѣлниченъ животъ на човъка и на народитъ. Единъ сублимемъ моментъ, въ който се чертаятъ пръдопредѣленията или ка-призитъ на сждбата, единъ мигъ, който туря пръграда между миналото и бдщетцето.

Азъ съмъ разгърналъ пътътъ оръфани тетерчета, въ който е записъ на мъничка, неизмѣримо мъничка частъ отъ онова, което азъ и милиони хора съ пръживѣли въ тия нѣколко мъсца. Засъхнали кафяви букови листа, морави салепови цвѣтове и есенни минзухари се мъркать тукъ-тамъ изъ странницитъ и не прънасятъ по върховетъ на родитъ балкани, на които се озовахъ така неочаквано, съкашъ грабнатъ и отнесенъ отъ стихиенъ ураганъ. Бѣгло прочетени имена и дати ми откриватъ неуловимо бързо мъняващи се картини и ми навбърватъ спомени и чувства нови, непознати, неподаващи се на опрѣдѣление.

Какъ мало пръживо, какъ много пережито...

Пробивамъ се и азъ като Надсонъ, но за България тия думи не съ горъкъ, страдаличенъ стонъ.

Всрѣдъ пръживѣното бѣдностъ, като всрѣдъ хаосъ, лъчътъ на съзнанието за побѣдноносното насилне надъ една фаталность, която въкъвъ е притискала душитъ ни.

И това не е самоизмама, ни празна приказка. Пръдъ мене виси на стѣната картината на стара България, която сега не е нищо, освънъ една карта, една отъ многото исторически карти на България. Стара България, желѣзната здравина на чисто мищи и съкровищата на чисто душа множина — бѣлъ ри даже! — малко познаваха! Стара България, която отминава съ ослѣпителенъ ореолъ отъ слава и безсмъртие, за да заживѣ като нова.

Разрази се и мина втората война...

Нова България заживъ съ бѣдствена тѣга по зиналий безкрасъ гробове и съ озлобленето си противъ всички.
Участникъ, по въстникарски дългъ, въ оная стрѣвна кампания, въ която се дирѣха и сочеха „виновницитъ“, азъ нѣмахъ ни врѣме, ни сила да се заровя въ едно близко минало, което така болѣзнено засѣгаше всички ни, и да довѣрша захваниетата история на нашата чета прѣзъ освободителната война.

Но и диненето на истината омрѣзна... Остра болка се попритя ъпи и въ душитъ заседна тиха неподѣлна тѣга. Тогава едвамъ, една година подиръ катастрофата, азъ разгърнахъ наново моитъ орѣфани тевтерчета.

Имашъ да възпроизведа една свѣтла отлетѣла епоха на най-възвишень всенароденъ подемъ, безъ да се влияя отъ кошмаръ, въ който ни хвърли крушението на полувѣковния ни идеалъ. Приготвенитъ шестъ мѣсецъ подиръ мобилизацията Всѣ тъ пъ - телни думи, безпрѣдметни и невъзможни за днешното врѣме, ми говорятъ, колко бѣхме близко до идеала и колко сме далеко отъ него сега. И ако ми се е уѣдало, до нѣйдъ поне, да изобразъ върно отлетѣлата епоха, за това имамъ да благодаря на подробнитъ дневникъ, който, по стара привичка, дѣржахъ прѣзъ първата война и който се стараехъ сега строго да се придѣржамъ.

София, 5 февруари 1915.

Хр. С.
17 СЕПТЕМВРИ 1912

Когато подириш полунощъ у дома, азъ сърф-дотохътъ цълото си същество въхру смисъла на великня день изпратень въ въчността.

Всъдъ всеобщото стръвнишко опианение азъ бъхъ се умърти отъ въпления, излиания и ръкостискания. Сега, въ самота, изпитвахъ блаженството на удовлетворено социално самолюбие. Въ шествието на деня имаше хиляди и хиляди доскорощни мало-върници, миролюбци, скептици. Хора, които се ужасяваха отъ мисълта, че може да се приближънъ къмъ опасната и радикална рецепта: въ оъ ната. Сега всички се пръклохиха пръдъ кървавия богъ. Въ единъ мигъ всъки се почувствува капка отъ развълнуваното необятно море — нацията. И всъки усъти въ себѣ си да тупа нейниятъ пулсъ. Радостта отъ близкитъ сигурни побдъ заблъщука въ всички очи:

Въ епопеята, която въ нъколко мъсеца написа, съ неудър-жимия си устремъ, българското воинство, споменътъ за мал-кото мобилизационни дни, които пръккарахъ въ София, е за мене най-скъпъ и най-великъ.

Мислимъ ли бъ тогаъ да отдъли човъкъ себѣ си отъ объ-щия народень потокъ? Пръдъ едно десетилътіе, въ върхъ на младежкитъ години, комитацълъкътъ бъ не само единъ съз-нателно проповѣданъ и изпълнѣванъ длъгъ, но и поприще, пълно съ неизвѣстни мили пръживѣвания и приключения, по които купълъ младата душа. Сега имаше само едно съзнатество: че въ реда на борцитъ е отредено едно мѣсто и за тебе и че ти нѣмашъ право на участие въ радостта и тържеството отъ общия подвижъ, ако га пръживѣвешъ отъ далеко.

Приятелъ и познанъ те сръщать и питать, не дали ще заминесъ, а „кадъ ще заминесъ“?

Втория и третия мобилизационенъ день тѣ питаха: „още ли си туха?“
МАЛКИ ЧЕТИ

На 18 сутринта Освободителният комитет свика на събрание всички държави. Неголемата стая се напълни съ стари войводи и кандидати за войводи. Тамъ двама азъ.

Подполковникъ Протогеровъ и майоръ Дървиновъ ни обясниха:

Отпуснати ся 500 пушки за образуване малки четири отъ по десетина души. Организирането и заминаването тръба да стане колкото се може по-скоро, пръв до да се е объявил войната. Задачата на тия чети тръбва да се осъществи на най-скоро, пръвъ да се направят неприятелскі обози, да бомбардират мостове, да пръкватъ телеграфни съобщения, да разузнаватъ сили и движенето на неприятели. Отпускането тръбва да се извърши въ количество взривни материали и твърдо малко пари. Всички тръбва само да се погрижатъ да облъчате какъ да е хората си. Понеделя е даче четници на бъдатъ облъчени въ селски дрехи, за да се прикриватъ по-лесно. За тия чети се искатъ опитни и самоотвержен хора. Границата тръбва да се минава по отдълно, въ разни пунктове и най-пръдпазливо.

Щомъ нѣколкото мѣсца до мобилизацията не се използваха за да се подготви сериозно една четнишка акция въ Турция, критикъ се явяваха безполезни. Самъ Протогеровъ, — цѣли два мѣсяца той тропа по министерски врати и прахоса много думи пръдъ военния министъръ, за да го убъди, че ако съ връме не се доставятъ материали и не се организира здраво четнишката акция, послѣ това ще бъде невъзможно, и ще остane неисползванъ единъ доста важень факторъ въ войната, — самъ Протогеровъ бѣше се помирилъ съ печалния фактъ. Оставаше да се направи само възможното, и да тръгнемъ частъ по-скоро.

Азъ двама твърдо вѣрени да не отивамъ въ около нови и непознати. Имахъ, значи, да избиримъ между Одринско и Битолския вилаетъ.

— Ела да отдѣлемъ въ Одринско. То се видъ, нашата съдба е свързана... каза ми приятельъ Михелъ, съ когото пръзвъ възстанието, 1903 година, дѣйствувахме въ Странджа.
– Съгласенъ, отговорихъ, безъ да се замисля много.

И съсия денъ участвувахъ въ една сръща на одрински войводи, въ която се обсъждаха условията за четуване въ Странджа, въ свръзка съ войната.

На другия денъ, до загърбвания отъ комити дворъ на едно основно училище, въ което засѣдаваше Освободителния комитетъ, не сръщаха познатитъ ми отъ Костурско другари-войводи Василъ Чекаларовъ и Ив. Поповъ.

– Ние ще заминемъ за Костурско, колкото и да е далечно и трудно. И рѣшихме, че и ти трѣба да дойдешъ съ насъ. Билъ си тамъ, познаващъ те хората, и сега трѣба неспремно да дойдешъ. Ако ние не отидемъ, този край остава безъ никаква чета, казаха ми тѣ.

– Но азъ вече дадохъ дума на Мишель...

– Нищо, ще се откажешъ.

– И наистина, отмѣтнахъ се отъ Мишель.

Планътъ за образуване четици отъ по десетина души не очарова никого. Всѣки имаше амбиціята да поведе по-вну- шителна сила, способна за по-крупни дѣла и за отбрана, Особено за отбрана. Турція също мобилизираше, и границата се предпазваше, дори въ въображението на стари войводи, които десетки пѣтки съ минали прѣпасана отъ кордонъ турска войска. Всички почти вѣрваха, че сблъсканіята ще почнатъ отъ самата граница. А кому се искано, въ такова славно врѣме, да загине още на границата, безъ да види нищо?. . . Ето защо, нѣкои дори открили прѣдлагаха да се сгрупирате наедно много чети и да минемъ оттакътъ денски, на юръшъ.

Колкото за насъ и за другитъ, които имахме да минемъ и втора, още по-мѣчта граница — рѣката Вардаръ, мнозина ни прѣдскахаха, че ще останемъ до края въ нѣкой отъ самнитъ райони.

Ще се опитаме да отидемъ въ мѣстото, дѣто сме прѣд- назначени, а ако не успѣемъ, ще останемъ отсамъ, казвахме си ние.

Ние бѣхме повече отъ сигурни, че планътъ на щаба нѣма да се осъществи. Всички чети по отдѣло ще се концентрираатъ въ нѣколко погранични пункта и ще минать или насилятъ границата на голѣмъ групи. Ние също искамо за Костурско колкото се може, по-голѣма чета. За това рѣшихме да надхитримъ Щаба: всѣки отъ трима ни поискъ отдѣло по една чета. Чекаларовъ взема пушки за 25 момчета, Поповъ за 15, азъ за 10 — всичко 50 пушки.

Нелесно се съгласи щабътъ на това. Единъ отъ тия господарски офицери даже ни каза:
— Тамъ нѣма нужда отъ много наши чети. Тамъ ще дѣйствуватъ гърцитъ.

Ако и да се прѣдполагаше отъ всички, че въ далекнитѣ райони, оттатькъ Вардаръ, нашитѣ чети ще дойдатъ непрѣменно въ съприкосненіе съ съюзни войски, нѣкой, обаче, нѣма врѣме, не намѣри за нужно и не се погрижи да даде на тия чети каквито и да било инструкции. А думитѣ „тамъ ще дѣйствуватъ гърцитъ...“ ни навеждахъ дори на мисъльта, че никой не отдава значеніе на нась, на четитѣ. Працатъ ни по-скоро за да се освободятъ отъ нась и да останатъ съ едно главоболие по-малко.... Това, разбира се, ни огорчаваше много, но нѣмаше защо да ни отчайва. Щомъ тия хорица — въ далекнитѣ отвъдъ-вардарски райони, независимо по какви причини, се прѣнебрѣгватъ, нашето отпътуване тамъ се явява толкова по-необходимо: ще имаме прѣдъ видъ правилника, но ще дѣйствуваме споредъ нуждата и условиета. Оскъднитѣ срѣства, които заставяха Освободителната комисіетъ да се отнася най-скъпнеришни спрѣмо нуждитѣ по образуването на четитѣ, и планътъ за малки чети разпръсната у нась всѣка юлиозия за многооброенъ отрядъ, малко-много организирани и по команда, и по облѣкло като българска войска и снабденъ поне съ една картечница.

Азъ и моитѣ другари скърбѣхме и скърбимъ още за тия наши разбити бѣлѣнове. Защитото по-послѣ тѣзи грѣшки се оказаха фатални въ нѣкои отношенія. Не зная, дали отъ косогледство или отъ нехайностъ, или по нѣкакви други съображенія, управляващитѣ крѣгове прѣнебрѣгнаха четитѣ и юго-западна Македония, но азъ бѣхъ въ течение на всички опити и усилия на подполковникъ Протеровъ прѣдъ военното министерство и генералния щабъ, знаехъ и голямѣтъ негови морални мѣжки и страданія подиръ всѣка срѣща съ военния министъръ. Той говорѣше, убѣждаваше, настояваше, заплашваше, но никой не мѣшъ или не можа да го разбере.
НАШАТА ЧЕТА

Около насъ се събраха повече момчета отколкото бъха пушкитъ ни. Тукъ се кръстосваха всички професии: бивши стари четници, работници, дюканджии, майстори, воденичари, млъкарки, студенти. Близо четири пети отъ тъхъ бъха костурчани, твърдо ръшени да стигнатъ въ родния си край. Професионални комитетджии — отъ ония, които въ четници кафетъ и съ дълги бради шествуватъ периодично изъ софийскитъ улици — нѣмаше. Но за това пъкъ имахме десетина дванадесетъ калени борци, ветерани отъ голъмото възстане, напуснали сега съмействата, дюкянитъ или занаятътъ си, за да отбиятъ кръвенъ дълътъ. Другитъ бъха повечето младощи, възторгени и нетърпѣливи. Петь момчета отъ София, едно отъ Копривщица и едно отъ Сливенъ, неслужили въ войската, нѣкои отъ тъхъ съ буйна рошава коса, се записаха при насъ, за да дойдатъ на гости въ Костурско.

Азъ държахъ за стари, опитни хора и когато направихъ списъка, изказахъ на Чекаларова очудването и опасенията си отъ многото аджамии. Но Чекаларовъ ми отговори:
— По-добръ. Имаме и изпитани хора, макаръ и малко на брой. Като съ нови, по-добръ ще ги организираме и възпитате, и ще видишъ, какво ще излъзне отъ тъхъ.

Азъ свихъ раменъ.

Щабътъ ни снабдивъ съ по единъ Откритъ листвъ и съ малко пари. Дадоха ни бълъжки, съ които да вземемъ отъ склада пушки, патрони, бомби и волски цървули. За дрехи нѣмахме ни връме, ни сръдства. Всъки трѣбвахъ да се задоволи съ каквото имаше. Но възь отъ дрехитъ, бъха необходими още редица нѣща: пантронтащи, навуша, ращици, манерки и други дреболии въ едно връме, когато даже ремъци мъжно се намериха въ София. Цѣли петь деня ние тичахме като коне отъ магазинъ въ магазинъ. Момчетата пъкъ трѣбвахъ сами да си шиятъ паласки отъ платъ, понеже кожа не можеше да се намъри. Тѣ трѣбвахъ сами да правятъ ремъци за пушкитъ и щиковетъ си, да пълнятъ бомбитъ.

Нѣкои момчета бъха толкова оптърпани, че да заминащъ безъ горни дрехи бъ просто немислимо. Намъриха се.
служили дами, които ни приготвиха пелерини отъ разни пла-тове, каквито можахме да намъримъ. И когато ги прибрахме отъ къщата, милостивитъ дами съжалихаха хората ни, които съ тия тънки полупрозрачни намѣтала ще има да се борятъ свръ-шу несгодитъ на зимата изъ планинитъ.

На 24 септември сутринята направихме пръгледъ на тая импровизо стъкмена дружина. Стана ми просто тяжно. Освънъ нъколцина, които можаха да се постъмътъ на свои сръдства, другитъ пръдставляваха шарена картина, въ която човъкъ можеше да види, покрай обикновенитъ изпотрити граждансъ дрехи, по нъкой воененъ шиньолъ, куртки на полицейски и митнически стражари, цивилни палта, единъ изритъ офицерски мундиъръ безъ пагони (отъ връмсъто на сръбско-българската война), дори и единъ ... рединхотъ. Но почти всички тѣха се снабдили съ по едно тенекиено левче, съ което тѣха украсили калпущитъ и каскетитъ си.

Съ позволението на щаба, ние склонихме Попова, фелд-фебелъ отъ опълченението, да си прикачи пагони на подпору-чикъ, за да се знае, че сме наистина военна команда. Връмсъ-натата сѣ тѣха измѣнили: пръдъ години вѫтрѣшната организа-ция не допускаше, по разни съображения, на свойъ войводи да обикалять изъ горитъ въ офицерски униформи. Сега офи-церскитъ пагони тѣха на почитъ.

Слъция денъ, къмъ обѣдъ, се раздаваха пушкитъ, патро-нитъ и бомбитъ. Ние отиваме далече и ще бдемъ съвсѣмъ от-късянати отъ България и отъ българската войска; отвъдъ Вардаръ нѣма манихерови патрони; за това всѣки четниковъ трѣбваше да вземе повече отъ 250. А патронитъ, заедно съ хлѣба, сла-мината, кашкавала, звѣръ, запасния чистъ волски цвѣрули и пр. и пр., надуха раднитъ, подъ тяжестта на които се почувствувахме изведнажъ пръвътъ. Пушкитъ не достигаха. Но никой отъ невѣрорженитъ не искаше да се върне. Сълизътъ имъ ни трѣгаха, и за да не върнеъ никого, произвоходмъ трима души съ мъхъаритъ и нѣколцина бомбаджи и, които да ни придруженъ невѣрорженитъ, докато ги снабдимъ вѫтрѣ съ турски пушки. Нѣкои македонки, дошли да изпратятъ свои близи, ни поднесоха китки.

И когато дружината, нарамила пушки, укичена съ цвѣтъ, се построи и потегли, тя изведнажъ доби другъ видъ. Въ усилнъ маршъ и съ пѣсни минахме Шарения мостъ и се отпра-вихме къмъ гарата, всрѣдъ навалица народъ. Патриотическа гордость и повишенъ самолюбие вълнуваха всички дѣдубари, невознати до вчеря и сближени днесъ духовно, сънашъ тѣха членове на едно и също голѣмо съмѣйство.
IV

НА ПЯТЬ

Треньтъ, натъпкани съ комити, потегли всръдъ гръмомогласни ура, прощални възклицания и махания съ кърпи.

Азъ изпратихъ послѣдна цѣлувка на моето дѣте, което, дигнато на ржцъ, пръзъ слъзи ми махаше кърпичката си. Едва сега, на кряя, то, горкото, схвана, че раздѣлата не е отъ обикновенитъ!

Стори ми се, че комитаджилъкътъ, който започва, ще бъде по-малко изнурителъ отъ тичанета и тревогитъ на послѣднитъ дни и по-малко мъчителъ отъ моето собствено раздвоене между грижи около четата и грижи около домащинитъ. И сега съ въздышане на облегчене се изтегнахъ въ нечистата фургонъ.

Азъ съмъ вече само комита и нищо повече!

Облада ме онова видимо безгръдие, безъ което горскиятъ животъ би било непонесимъ. Да се привържешъ съ страхъ къмъ всичко, което е неизмѣненъ спътникъ на комитъка, да наложишъ на себе си примирението и да долавяшъ и пръживявашъ всичко силно и ново — въ това се крие, азъ зная това съ опитъ, разковъчено на издържливостта въ тоя животъ за хората отъ моята категория.

И за голѣма моя радость, азъ усътихъ нервитъ си изцѣрени. Вонятъ на мръсния подъ не ме дразнѣше. Съсъствлото на монтъ другари — хора, отъ които се сметахъ напълно отчужденъ — тѣхнитъ остроумия, приказки, хвалби и закани ме само забавляваха. Деветъ години, които ме дѣлха отъ послѣдниятъ комитаджилъкъ, като че не съставяхъ никакъвъ интервалъ между онова минало и началото на настоящето. И се зарадвахъ безкрainо много, че тѣ бързо се приспособихъ.

Пѣснитъ замълкнаха. Всички, като по даденъ знакъ, заиграха съ пушкитъ, които бъха още дѣвствени. Новащитъ взеха първитъ уроци.. .

Бурни викове ура се чуватъ на всѣка гара.

Въ Радомиръ трѣбваше да слѣземъ и прonoщуваме, до като ни се изпрати другъ трень. Слѣзоха и друgitъ оттатъ-вардарски чети.

Единъ изгубенъ денъ.. .
Другия ден до обяд пръкарахме на полето. Първата ни грiza бъ да се устроим като чета. Разбъркахме опитницъ и неопитницъ и ги разпределяхме на седем групи и на чело на всичка група турихме по единъ старъ опитенъ четникъ. На десетницъ — между тъхъ имаше и такива, които съ водили чети презъ възстането — повърхни възпитанието, обучението и ръководството на отдълнить групи. Послъ всички момчета образуваха кръгъ и имъ се прочете и обясни Правилникът за доброволчески отряди. Вмъстo клетва, всички даде честна дума, че ще служи на отечеството и царя и ще се жертвава за тъхъ. Нъколкото налягатвен наши ръчи бидоха изпроведени съ ура и акламации за България, за свободата, за четницът и за началиницът.

На края Поповъ извика въ сръдата единъ русъ момъкъ, посочи го на другаритъ и каза:

— Другари, ние отиваме да изпълнимъ единъ дълъгъ като българи и македонци. А той човъкъ тукъ е по народностъ туричъ и при все това тръгва съ насъ, за да се бори противъ турска тирания. Нашата цѣль е толкова благородна и свята, че е могла да увлъче даже единъ туричъ. Като добъръ и съзнательенъ туричъ, който отива да се бори заедно съ насъ противъ Турция, нашиятъ другаръ Шерифъ заслужи всичкить ни уважения и симпатии. Прочее, да привътствуваме нашия другаръ Шерифъ съ ура!

— Ура!...

Още въ София ми бъха казали, че се записалъ и единъ туричъ. Азъ бъхъ останалъ въ недоумѣніе, но всички увръзваха, че Шерифъ доказалъ своето привързаност къмъ организацията и българцината, пръди и слѣдъ хършета, въ Костурско.

Ньмащо що, взехме го най-послѣ — за чешътъ.

Не зная какъ, въ четата ни попадна и едно гърче, Яни, отъ Солнскосъ... Съ една ръчь, енциклопедическа чета, както ни бъха нарикли на софийската гара (за разлика отъ Яворовата дружина, която пъкъ била по съставъ литературна).

Въ Кюстендилъ се видѣхме събрани маса чети, прѣдназначени за отсамъ и оттаткъ Вардаръ. Настанихме се въ салона на читалището. Всѣки се зае да си дотъкъмъ облѣклото, наву, щата, цѣрвувитъ, раницата. Можахме да издѣствуваме отъ пунктовия складъ още една манюзерка, една бърдена и една маникъхера — за санитаритъ и бомбарджитъ.

Тукъ научихъ, че сме имали и буризанинъ.

— Готъ е сиромаха, добрийъ голъ. Да му найте едни плачки! израпортува ни бай Шалапаутъ — единъ сръдна въз-
расть, но прошаренъ костурчанинъ, който въ приготовленията ни прояви голъма способност на разпоредител и икономъ — и ни пръдстави буризания.

Младо, съвсѣмъ опърпано момче, съ сухо, добродушно лице. Сигналиствъ въ турската войска, той дезертиралъ прѣди нѣколко мѣсца, билъ раненъ при пръслѣдването отъ погра- ничнитъ турски войници, но успѣлъ да се отърве. Извѣстно врѣме придржавалъ кочанската чета и сега трѣгналъ заедно съ насъ за родния си край, Костурско. Четници много, но бу- ризанъ имаме само единъ! Ние го снабдихме съ една вехта стражарска униформа, която намърихме въ пунктовия складь, и подиръ малко буризанътъ ни се пръдстави облъченъ като за парадъ, съ полуспленсната турска тръба подъ ръжка. Усмивката му показваше, че е много доволенъ въ тия стражарски дрехи, твърдъ широки за неговото мѣршаво тѣло. Това бъ единъ отъ онинъ добродушни и прѣдани хора, които отъ малко внимание се трогватъ и съ твърдъ малко се задоволяватъ.

Буризанътъ стана моя симпатия.
KMP PAPHNIATA
Небето съкашъ бъ ръшило да тури на изпитание силитъ ни пръди още да стигнемъ границата. Студътъ и влагата ни замътвиха да напустнемъ на разсъмване ханчето.

Ситенъ досаденъ дъждъ ту съквата ръми. Занимава ни границата: тръба да я минемъ благополучно и да я минемъ, безъ да сме изтощени. За чудо, нито азъ, нито Чекаларовъ, нито Поповъ, ни някой другъ отъ чётата не е никога минавалъ костенилската граница, нито пъкъ познава мъстата, които ни дължатъ отъ границата па до Леринско.

На няколко крачки отъ насъ пъхти подъ тежестта на огромната раница единъ голобрдо момче, тънко като тойгата, на която се подпира. Навуцата, нископосно увитъ, правятъ краката му неимовърно дебели, а разхлабениетъ цървули даватъ възможность да се вижда, какъ голата пета шляпа въ разкисната волска кожа. Тръгналъ е съквашъ по пантофи. На дъсяния му ръкавъ се пръпвръчватъ двѣ широки бъл платени ивици въ форма на кръсть и издаватъ неговата служба: санитаръ. Отъ дена на мобилизациата то се бъ прилъпило къмъ насъ и ни пръсълъваше навсъкъдъ като фангомъ. Напраздно го съвърваше да отиде въ казармата и да се запише новобранецъ. Пръдъ да тръгнемъ отъ софийската гаръ, му казахме, че нъмъ за него пушка.

— Азъ и безъ пушка мога да тръгна, отвърна ни то спокойно. Тогава го произвърдихме санитаръ.

Наблюдавайки мъженишката фигура на нашия санитаръ, ние го уподобявахме ту на злъ дигизиръ актьоръ, който за пръвъ пътъ излизта на сцената, ту на Исусъ Христосъ, доброволнно понесълъ своя кръсть къмъ Голgota... 

— Дощелъ е братъто да се мжъ за въръ.

Колчемъ го настигнемъ, той ни изгледвъ съ досаденъ погледъ, който говори:

— Е, какъто? Азъ мога да вървя!...

Пръдъ насъ се изпръчи една сградичка съ варосани стъни.

— Така сграда е въ българска територия, обръща се сериозно Чекаларовъ къмъ момчетата, по-нататъкъ сега иде турскиятъ постъ на границата. Кои отъ васъ ще излъзатъ напръдъ да нападнатъ аскера съ бомби и да минатъ първи?

Слъдъ минута недоумение из редицата се изстъпиха десетина момчета. Между тъхъ е и моята симпатия — бурянять, закрачилъ смълко, изпотенъ, съ постоянната капка въ края на изостряния си носъ.

Стигаме на Пръдъвъ, недалеко отъ поста Сива кобила. Посръщатъ ни радушно войницить. Най-послъ, дойде връзмъ крайграничнить български войници и офицери да не се поставятъ пръдъ българскитъ четници въ борба между чувствата и служебния си дългъ.
Ние отидохме на гости въ колибата на подпоручика и старшията, а четнициът се смъкна съ войнициът.

Разгърнахъ картата, старшията, дългогодишенъ аскерлия-граничаръ, ни сочи най-потайнитъ пограницни пътеки.

— Ще минете пръзъ Мостето — някъдь другадь, отсица за-посъднически младищъ и съ събесъдникъ.

И сега, пръзъ мобилизацията, старшията продължава-ла посъщата „приятелът“ си отъ турския постъ. Турцитъ сега станаха по-любезни и се надъвали, че бурята и той пъхъ ще мине, безъ да се разрази.

И пръзъ 1903 год., азъ съмъ сръщалъ на одринската гра-ница такива подофицери и винаги съмъ се възхищавалъ отъ тъхната интелигентностъ и пъргавина, главно, отъ вели-кото имъ пръзъръние къмъ силата на въковния врагъ, когото тъ, като граничари, отлично познаваха. Тъ съ гръбнакътъ на военна Бъгария и първиятъ залогъ за близилътъ ни побдъ.

Старшията, нагледъ по-младъ отъ войницить, се отнася съ всичкия иерархически респектъ къмъ подпоручика, проспъ-писецъ нѣкакъвъ или учители отъ Кюстендилъ, долага му за всѣка смѣна на патрула, иска неговото одобрение, но все пакъ съ гордостъ ми пощепна на ухото:

— Въ същностъ, тукъ азъ командувамъ взвода...

И на старшията и на войницить бъ омръзнало вече про-такането на мобилизацията. Имаше и томови, които се съмъ-няваха, дали цѣлата тая огромна не е само политика. Ние ги разубѣдвахме съ единъ необоримъ доводъ:

— Ако мобилизацията е политика, правительството нѣма-ше да организира и праща чети. Сами ние нѣмащъ да тръгнемъ, ако не бъхме сигурни, че това е последнитъ ни комитаджилъкъ.

Войницката чорба и пърженото пиле на офицера и стар-шията и нашиятъ сардели и колбаси съставиха менюто на общи-я обѣдъ, залънъ съ хубаво кюстендилско вино, което вълнъше мермеркътъ ни. Тоя братски обѣдъ върху постилата шума и подъ дребнитъ капки на дъжда символизираше за менъ великия моментъ, когато дѣржава и революционна органи-зация, двѣтъ организирани сили на цѣлокупната нация, се сли-вать за едно върховно усилие.

— До виждане въ Солунъ! Въ Битоля!

Тия пожелания на прошаване не звучатъ вече като до-лечна мечта. И непоколебимо върваме, че онъ, които уцѣлятьъ, ще видять скоро осъществяването й.

На Пръдълъ извикахме на страна нашия Исусъ Христосъ, софийец-студентъ и единъ старъ четникъ окричанинъ, заку-цдалъ вече отъ старъ ревматизмътъ, и имъ казахме:
— Границата е вече близо. Досегашнитъ мъжки и несгоди съ нищо пръдъ това, което ни очаква за напръдъ. Върнете се отъ тукъ, отпочинете си въ София и постъпете послъ или въ казармата, или въ македоно-одринското опълчение. Казарменитъ животъ ще ви закали и послъ пакъ ще се видимъ вътръ.

Съ голъма мъжа можахме да ги склонимъ. Огорчени, просязени почти, пръладодахъ ни тър оржийето си и потеглиха обратно.

Наблюдавайки непръвжната граничнитъ хребети, задъ които се крие многострадалната македонска земя, стигнахме въ Миовитъ колиби.

На другия день отидохме съ група момчета въ близкото село Раково, станцията на краговския войвода Стаменъ. Въ Раковския ханъ намърхиме цъла рота войводи, стигнали вчера отъ Кюстендилъ. Евстатий, младъ неродяконъ, когото македонското движение изкара като толкова други вънъ отъ релситъ на призванието му. Изященъ и по фигура, и по облъкъ, изрядно въоръженъ, суетенъ и словоохотливъ, той сегизъ-тогизъ потупва голъмъ маузеровъ револверъ, напомва, че му е подаренъ отъ нѣкакви патриоти чекини въ Прага и се хвали, че въ патроната си носи и нѣколко пачи патрони дулъ-дукъ, пръдназначени за особени случаи. Тукъ съ още: Г. Мончевъ, въсторжениятъ ученикъ и послъ другарь на Даме Груевъ, уплътенъ за Солунеко; буреподобниятъ Ленко Джорлевъ, новелъ за Леринско десетина другари и своя широко изпъкнали коремъ на владика; демиръ-хисарскиятъ войвода храбрецъ Алексо Радовчето; Попъ Христовъ, Павелъ Христовъ и много други.

Момчетата имъ, изнурени не по-малко отъ нашитъ, сушатъ измокрениятъ си навуша и дрехи. Тѣ съ по-ѣлъ стъкмени и отъ насъ.

Сутринъта взехме двама куриери, които ни пръпоръчва бай Стаменъ, и се върнахме при момчетата.

Пръхвръляме послъднитъ уморителни баири и наближаваме границата.

Всѣка почивка се използва за послъди наставления къмъ момчетата.

Опръвдъхиме и разни сигнали съ тръхата на буризана и съ нашитъ свирки, отъ които тая на Чекаларова издаваше нѣщо като вълни вой.

На мѣста тръба да пълзимъ и да се прикриваме.
— Его турскитъ патрауй! извика куриерътъ Гоге и ни посочи сръдния сърътъ.
Ние насочихме биноклитет си и видяхме първите турски войници.

Към три часа след обяд бяхме само четвърт час под линията. За голямо наше съжаление връзката се появява само през няколко минути. Това можеше да ни застави да чакаме до късно. А пръд малко един подпашен заек ни пръскне пъхтя: лошо знамение... Съсърътково мълчание тегне над всички ни. Връзката минава бавно.
VI

ПЪРВАТА НОЩЬ

Ще минемъ ли благополучно тая нощь границата и ще успьемъ ли да се отдалечимъ достатъчно навкътръ?

Азъ зная отъ опить — това не е най-гольмата опасность за една чеца. Но то е първата стъпка къмъ новия животь — таинственъ пръгълъ, слъдъ чието пръвстване настава друго царство, дьто всички живи хора съ или приятели или врагове.

Не се съмнявахъ, че въ въображението на новитъ ни другари границата въ този моментъ се рисуваха като непръккската редица отъ пръвгради, засади, плетове и дебнещи не-приятели.

Сърцето затупва по-сильно. Едно странно вълнене, въ което страхътъ далекъ не е единственягъ елементъ и отъ което засъхва гърлото, обхваща цѣлото същество.

Но ето единъ перестъ облакъ се отдъли отъ детална сива мгла, заплува насамъ и, съкашъ дрипкранъ отъ ржеката на опитень пилъть, кашна върху самия хребетъ, по който минава границата. Ако и да не се е още добръ смрчаилъ, ние благославяме това спасително було, даваме послъдниятъ настанявания, и редицата потегля. На самия връхъ виждаме силуетиъ на нѣколкхъ наши другари, отправили въ противоположни посоки заръзванитъ си пушки. Слушаме се послъ съ ускоренъ ходъ по нанадолището. Азъ се обръщамъ назадъ и виждамъ: таинственото було се вдига и пилъ надъ хребета, а другаритъ ни бързать да настигнатъ отдалаечаващата се редица.

Никой нѣма връме да изпадне въ мисилицизмъ отъ спасителното було, изпратено намъ по напразъ на слъпия слу-чай или по висша нѣкакъ воля. Увръженитъ на другаритъ ни, че двъ фигури на въоржени хора ни слъдили отъ далекъ, и съзнатъ, че сега тръба колкото се може повече да се отдалечимъ отъ фаталния хребетъ, ни заставиха да побързаме.

Гора, долъ, стръмни бръгове, пакъ гора . . . И свик-нахме скоро съ мисъльта, че се движимъ въ Турскъ.

Задъ мене се чу тежко падане на човъкъ и продължи-телно дрънчене на търкаляща се тенекиена манерка. Завте-кохъ се и видъхъ, че падналитъ Насо, старъ опитень четникъ,
туренъ на чело на задния патраулъ, бързо се изправя, мъжъ
се да се закръпни на краката си и пакъ закрачва ръшително.
— Какво ти е бе, Насо?
Никаквъ отговоръ.
Насо, брать на прочутия костурски войвода Митре Влаха,
отъ границата насамъ оставаше все назадъ, падаше и ставаше.
Но той пъкъ лицето му имаше страшно изражение, очитъ му
болезнено блъстъха.
Дружината пръзъ това връме се изгуби напръдъ: не
свикали на редь и подъ първии тревожни впечатления още,
момчетата бързатъ — всъки инстинктивно слъди другаря си и
се страхува да не се откъсне отъ него.
Докато застигна дружината, единъ отъ патраули той дойде
тиешомъ и доложи:
— Спрате, Насо падна и не може да ходи.
Заваряхме Насо прострънъ на гърба си и съ разперени
ръцъ. Той хъркаше тежко. Няколко здрави ръцъ го изправи-
виха. Дойде на помощъ и фелдшерътъ.
— Бджи юнакъ, Насо, върви, не се спирай на такова
мѣсто!
Той едва отвори очи, затвори ги пакъ и се отпусна съ
всичката тежестъ на своето, набито тяло въ ръцътъ на дру-
гаритъ си. Едва сега се откри загадката. Отъ устата на Насо,
като отъ душникъ на киазънъ съ джibiри, лъхна ни отвратител-
на миризма на спиртъ и на какво ли не още. Неговата ма-
нерка, пълнена и пръпълняна съ ракия, още не бъше съвсѣмъ
pразна. А раницата му едва се вдиша съ ръцъ. Тя бъ на-
тъкана съ всѣкаква бакалска и друга стока: патрони, бомби,
чорапи, сапуни, хлѣбъ, печено месо, кашкавалъ, сирена, сла-
нина, захаръ... Едно образцово четнишко хозяйство: Насо
е старъ четникъ и не бърза като другитъ да се разправи съ
всички си неприкосновенъ запасъ. Пази го за чер-
ни дни..."}

Понеже разтривкитъ и лѣкарствата на фелдшера не помог-
наха, Чекаларовъ се опита да го свѣсти съ два силини шамара.
Насо се стресна, изпули очи, но главата му пакъ увинасъ. И
пакъ се повали на земята, разпери ръцъ и захъряка.
Какво да се прави? Ние сме само два часа далечъ отъ
граничата. Повече отъ часъ вече се бавимъ около Насо. А ако
постои повече, може и да се смързне отъ студъ. Споглеждаме
се тримата и погледихъ ни издавать страхната мисълъ, която
едновръмено ни хрумва като единствено сръдство: да се
умъртви и зарови.
Но пръди това, рѣкохме да опитаме, нѣма ли друго спа-
сение. Извикахме куриеритъ и ги запитахме:
— Има ли наблизо българско село?
— Има на двадесет минути от тук няколко колиби.
— Хората наши ли съ?
— Наси.
— Тогава единъ отъ васъ ще се затече до тамъ съ няколко момчета и ще докарате двама-трима души съ единъ конь.
Хатърътъ на Насо бъше голъмъ, и ний чакахме още цѣль часъ, изложени на острия вътъръ, който пронизвахе като съ ледени игли изпотенитъ тѣла.
— Пръдаваме ви тоя човъкъ и ви дръжимъ отговорни за него, казахме на дошлитъ трима колиби. Качете го на конъ и го скрийте. Гледайте само да не попадне живъ въ рѣцътъ на турцить.
— Ами ако умрѣ?
— Ако умрѣ, ще го закопате и ще ни съобщи. Ако пъкъ оздравѣе, ще ни го изпратите по слѣда.
Закрачихме бързо, желѣзейки да наваксаме изгубеното врѣме.
Стигнахме Бръгалница. Доста плитка още, тя влъче мѣхънитъ си води изъ една първична плоскость. Азъ се вредихъ между оная половинъ отъ четата, която по тактически съ обращения тръбвахме да бъде прънесенена на срѣшия бръгъ отъ събулѣтъ се другари. Изборътъ ми се спръ на куриера Гогѣ, който не бъше четникъ и чийто гръбъ отговаряше на всички изисквания.
На изтокъ се изписа нѣжна бѣла извива, пръдвѣстница на зората. Изкукуригаха наблиза пъти. Обадиха се и кучета. Нашето първо изпитане е съвършено. Стигнахме нѣколко колиби на село Гърлино. Но нашитѣ квартири били по-ната̀гътъ въ съ-съдѣнитъ къщи. И ние гонихме тия съ съдѣни къщи и още половинъ часъ, и този половинъ часъ ни измѣни повече отъ цѣлия походъ.
Въ малката колиба, натажкана съ кукузени кочани и слама, се заехме всички да засилимъ огъня.
Не знае, дали нашето неочаквано посѣщене зарадва много хазяйтъ ни, които, сънливи още, се засуетиха около насъ. Но имаше една душа, за която идеането ни бъ неочаквано сближване на благенъ сънъ. Тя бъ рускосата дъщера на хазяйна ни. Дѣвйката се разположи до червендалестия куриеръ Гогѣ и се захласна въ него. Може би, той единичекъ не бъ се уморилъ отъ дългия походъ и повидимому не се нуждаеше отъ сънъ. Задирянитъ и интимностітъ на селянката — нашето присъжствнитъ не бъ въ състояние да я смути — издабаха стари сѣрдечни купнечи, възбудени отъ неочакваната срѣща съ милия човѣкъ.
Сгущенъ въ сламата, азъ полобопитствувахъ да зърна още веднажъ двойката, седнала до огнището. Гогѣ дяволито се усмихваше, бъркайки съ пръчка въ огъня, а разчувствува-
лата се дъвойка галено го упъркваше и наказваше съ сили потувания по колънътъ. И разбирахъ, че въ тая идилия момата бъ по-слабата страна: тя бъ, която обичаше по-сильно.

Сънятъ наддълъ надъ моитъ мечтания и склопихъ очи, когато се чу сърдятитъ гласъ на Чекеларова:

— Ама вие ще ни оставите ли да спимъ, или не?

Дъвойката, сконфузена, млъкна. Дали по-послъ се продължи идилията, азъ не знамъ, защото скоро заспахъ. Сутринъта ние шеговито укорихме Гоге. Той ни разкри историята си. Момата пръд години лудъла по него, но късметъ му билъ другъ. По-послъ Гоге оздравълъ. Дъвойката останала неомъжена. Тя и сега купнѣла за него, но Гоге въ вдовството си се чувствувалъ свободенъ като птичка. И му било по-добъръ.

* 

Въ Гърлино е гроздобъръ. Добрътъ гърлинцъ слагатъ пръдъ насъ кошници съ най-отбрано грозде. Пристигнали съ въ селото и турскитъ такилдари, за да опишатъ гроздeto: ние сме въ Турското.

Турия още смъта тия селяни за свои раи и по обкновеното събира своитъ данъци. Съкашъ и не подозира, какво я чака...

Турия... Повече отъ едно десетилътие вече, какъ той народъ служи на двѣ власти: явна и тайна. За явната той има данъци, лицемърни поклони и увръвения въ пръдданостъ, а съ тайната дълъ залъкъ си, покрива и надеждитъ си. Ето. Ние снощи налязомъ въ пръдълитъ на султанъ и днесъ се чувствуваме покъ въ своя държава. Сложенитъ пръдъ насъ кошници съ грозде, нашето тѣ близко съдство съ такилпаритъ, дошли да отстояятъ едно право на турската държава, нашата безопасностъ въ три низки колби, безъ прозорци и покрити съ слама, не показватъ ли, че ние сме покъ въ наша земя?

Благодарение на нашето гостуване тукъ — държавна измѣна отъ страна на домакинитъ, наказуема въ Турското съ по-жарица, затворъ и бѣсилка — такилдаритъ ще бѫдатъ, може би, пръдметъ на повече лицемърни грижи и вниманіе отъ страна на прѣстълницитъ. И тая мѣчителна раздвоеностъ, тоя непрѣстанъ страхъ трае вече нѣколко години... Но настѣпва краятъ.

— Братя! Това съ послѣднитъ такилдари, които ви идатъ въ селото, послѣднитъ данъци, които плащате на турчина. А ние сме послѣдната чета, която посрѣднители, гошуващите и прикриватъ съ страхъ. Подиръ насъ иде бѣлгарската войска. Ние сме прѣдтечитъ, куриеритъ на бѣлгарската войска. Тя иде. Ней ще посрѣднители не ноцъ, тайно и треперейки отъ страхъ. Тя ще дойде открито, посрѣдъ бѣлъ денъ, и нейното тѣрженство ми даде извѣстенъ съ трѣсъкъ и гръмъ. Пригот-
вете се да я посръщнете достойно, съ китки и хлъбъ. Нали сте ходили въ България, нали знаете, какъ е хубаво тамъ?
— Знаемъ, какъ да не знаемъ!
— Е добръ, нъма да мне ни една седмица, и вие ще бъдете свободни като вашитъ брата въ България.
— Е-е, какъ тоя Господъ!
— Сървено е вече. Цъла България е на кракъ. Всички млади хора, способни да носятъ оржие, се събиратъ подъ знамената. Царщината събира всичко: коля, жито, слама, съно, овце, коецъ за войската. И хората даватъ всичко на драго сърдце, защото знаятъ, че войната ще се води за Македония, за вашата свобода.

Това вече не бъ агитация, а просто възвъстяване на на- ближаващата великиъ денъ. Работа благодарна и лесна. Едно- връме революционниятъ агитаторъ се намираше на тъсно, когато любопитниятъ селякъ, съблазненъ отъ бъждащитъ перспективи на проповъдътъ, запитваше:
— Кога?
Единствено възможниятъ и умъстень отговоръ, къмъ който инстинктивно прибъгваше агитаторътъ, бъ:
— Готове се, защото не съ знае, кога ще удари той часъ. Може подиръ двъ-три-петъ години, а може и утръ.
Също както Исусъ пръдупръждаваше хората за страшния часъ на пришествието.

Но, види се, не така се е проповъдвало въ тия краища. Каждъто надъ гърба на тия колибари се е разигравала кърво- вата и срамна борба за пръвътъ между двътъ организации. Името на България и на нейната войска се е намъсвало въ проповъдътъ и е било надежди, които сж се свършвали съ бързи разочарования. А опититъ на възстания-недоноската, потушани всрѣдъ огньъ и кръвъ, сж успѣли да убиятъ вѣра- та. Отъ тѣхния спомънъ колибартъ настрѣхва.

За това нашитъ пръдизвъкства се посръщать недовърчиво и студено. Това ни дразни и възмущава.

Но защо се възмущаваме? Нъмащо ли и между насъ такива, които до самото ни тръгване допускаха, че всичкиятъ трѣвъ и шумъ, и самата мобилизация, съ само една игра? Нъмащо ли и между насъ мнозина, които мислъха, че България никога нъма да изтегли мечъ?
ПО ПЛАЧКОВИЦА

Всъки се е приготвилъ за дълъг пътъ. Колкото повече се отдадечимъ навжъръ, толкова повече приближаваме втората, загадъчна и мъчна граница — Вардара. За това тая ноцъщ ще се помъжчимъ да стигнемъ до Ляжки.

Гърлино—Ляжки. Тоя походъ е запечатанъ въ паметта ми съ многото неприятни приключения.

Четата се построи надъ близкото село Драгобрана, дъто се отвихме за вечеря. Взехме съ насъ и три коня, на които натоварихме частъ отъ багажа. Тукъ приключваме на дълги разправи между селянитъ около избора на нъколкото водачи, които тръбващо да не си дадатъ. Разбрахме, че имаме работа пакъ съ прости и невъзлежствени колибари, съ ръководители безъ властъ и авторитетъ, които автоматично, а, може би, и само отъ страхъ, се подчиняватъ на разпоредбитъ ни.

Разправиинъ ставаха несъкончаеми. Посоченитъ водачи се оправдаваха съ това, че не знаятъ пътя до Ляжки. Нъколко шамаръ започнаха ненавдйно по бузитъ на едното. Азъ трепнахъ пръдъ тия първи шамари надъ наши хора и изгубихъ изведнажъ всичкото си настроение. Дори се раздосахъ тайно на Чекаларова. Но шамаритъ имаха своя ефектъ. Всичко се спърши въ единъ мигъ, и ние тръгнахме при гробно мълчание.

Слъдъ една безкраина смъна отъ еднообразни горички и долинки, която се продължихъ нъколко часа, озовахме се въ една дълбока долова, диви, каменисти и стръмни. Всички инстинктивно разбрахме, че се лутаме изъ безплящца. А водачитъ, изплъщенъ отъ шамаритъ, не смъеха да издадатъ невъжеството си. Ние ги увеснихме:

— Има ли наблизо каква да е българска колиба?
— Чини ми се, че има една.

Това чини ми се не бъше никакъ насириченно. На-правихме нови усилия и излъгохме отъ дола. Надалеко заблъ-шкува овчарски огънь. Момчетата спръха — и заспаха. Слъдъ дълго чакане изпратеници наши хора се завърнаха съ еднъ едъръ, разгърдена овчаръ, чини очи лукаво играеха.

— 28 —
Вижь го, какъвъ е прѣстлпникъ, пошенна ми Чекаларовъ.

Овчарть нъ изслушва важно и прѣсторено серьезно, послѣ самоувѣренно застана на чело на дружината и заприпи като коза изъ дракитъ.

Ето нъ най-послѣ при друга колиба. Водачъ нъ се отдѣли съ два-трима овчари и зашукука съ тѣкъ. Насмѣляко не зашаткаха нови шамари. Докато се наговоримъ съ новитъ водачи, овчарье съ лукавитъ очи незабѣлзано изчезна.

Новитъ водачи ни отведоха пакъ по нова посока. Разбрахме, че прѣстлпникътъ е не ималъ друго намѣреніе, освѣнъ да ни прѣдаде на други и да се откочи. Но... сега не е организационно врѣме, и безмислено е да се отплащаме.

Новитъ водачи ни увѣрваватъ, че пѣтъть за Ляжки съвсѣмъ не води прѣзвъ колибата имъ и, ако искаме да се оправимъ... ще трѣба да ударимъ прѣко прѣзъ планината и да се спремъ при друга колиба. И започна съ скѣтъто промѣкване измежду драки, скѣтъто катерене по скали и тѣтрузене изъ стрѣмни долове, докато се озовахме всрѣдъ единъ долъ, отъ който ни се стори, че е невѣзмоно да излѣземъ. Ахъ, това ужасенъ долъ. Чакъ сега у всички закитъ страшна злоба спрямо прѣстлпника-овчаръ, комуто дѣлжеме всички тия ненужни изтезания. Ако не цѣйдеме врѣмето си и ако бихме успѣли да туримъ на рѣка прѣстлпника, застрѣването, сигурно, щѣше да бъде най-малкото наказание, което момчетата биха поискали.

Свѣтина на свѣщить и на кибритенитъ клечи освѣтъ тѣмнитъ очертания на страховити подплеси надъ насъ. Ноѣз заплѣту, отъ несдѣркани закани и пусвни биде отправенъ по адресъ на прѣстлпника.

— Да ми се паднѣшъ, азъ да ми те дера тебе!... закани си нѣкой.

— Тишина! разнесе се грѣмкиятъ гласъ на Чекаларова. Всички се умѣлѣха.

Тукъ азъ си спомнихъ съвѣтъ на незабравимия Марко Лерински. Нѣщо не го дразнише повече отъ грубоститъ на хората му, колемъ четата се е излагала на излишни мѣки поради хитринитъ, прѣдпазливостта или невѣжеството на куриеритъ.

— И въ най-голѣма мѣка утѣшавайте се съ това, казваше той, че на всѣка мѣка има край.

Нашата мѣка бѣ голѣма, но и тя има край. Изподрани и източени, успѣхъме да се измѣкнемъ изъ проклетия долъ.

Полегатото равнище, на което рѣшкимъ да останемъ, гранчесе съ негодѣ прѣдѣнъ стѣрнѣкъ, пѣлени съ кучини слама. И сламата и прѣтвотѣ на оградата, собственосъ богъ.
знае на кой сиромахъ отъ Лъжи, бидохва упштръбени отъ мом-четата за огньове, и то не безъ извъстно самодоволство. Двамина отъ водачът изпратихме въ Лъжи, а ние се простнахме на мократа земя, съ гърбове обрънати къмъ буйнигъ плащци.

Азъ съвлчахъ моя създѣдъ, който продължаваше да разправя за патилата си въ дола, и задръмахъ.

Сутриньта се виднихме всрѣдъ една невъроятно ризхвърлена планинска мѣстность отъ почти еднакво залѣсени, полу-залѣсени и голи върхове.

Това е Плачковица.

Къмъ обѣдъ дойдохъ хора отъ Лъжи, натоварени съ гранадни бъклици вода, която така нетрпеливо очаквахме.

Прѣхвърнихме веднага лжската рѣка и се спрѣхме надъ селото.

Тукъ не е припартала скоро чeta.

Нѣколко часовата почивка, краткиятъ, но укръпителенъ сънъ подъ едвамъ топлешиятъ лъчи на есенното слънце ни възвърнаха силнитъ. Ние втъз xoхме пакъ въ ролята на прѣдчети и приобщимъ небралитъ се младежи съ тайната на прищедствието.

Лъжени ни слушаха съ внимание, но безъ никакъвъ възторгъ. Тъ кимвахъ одобрительно въ отговоръ на нашиятъ съвѣтъ, но ние се досвѣдяхме, че безъ опита ржковдна ржка нито една наша разпоредба нѣма да бъде изпълнена. Лъжени нѣма нито телеграфни жици да сжжатъ, нито стоката си ще прикриятъ. Турцитъ вече сж реквизирани частъ отъ по-добрия имъ едръръ добитъкъ. И тукъ селянитъ не ни върваха, когато имъ заявиехме най-верно, че слѣдъ нѣколко дена ще пристигне българската войска. А при това маловѣрте селянинътъ жъчно ще се сглази да избие даже добитъка си; но да не помогне съ него на неприятеля. Той ще го пази до послѣдния моментъ, докато го види реквизиратъ. Младотурцитъ успѣха да сломятъ върата и самонадѣянността му. Споменитъ отъ изтезанията при обезоржаването прѣди дѣгъ години сж прѣсни. Най-хубавото оръжие е прибрано. Само силинитъ традиции отъ организационното минало поддържатъ още по инерция у тия хора извѣстно съзнание на дългъ къмъ общото народно дѣло.

Колко на врѣмѣ дойде войната! Само гласъть на топа ще стресне задръмалитъ съзнания.

* Колкото е трудно и уморително да се лугашъ изъ разклоненiята на Плачковица поцемъ, толкова е леко и приятно да я прѣброждашъ денемъ, особено при хубаво есенено врѣмѣ.

Хаосъть на разхвърленитъ височини е тѣй живописенъ. Запъхтѣнъ си изкачили една височина, едвамъ си се нагледалъ
на удължението планински дървесен покрив, който може да се наблюдава от далечина, изглежда като една спокойна панорама, но при по-близко наблюдение се вижда, че е полон движения планини依法, вървят върху вълни на земята, образувайки нейната природа. През тези нива, където дърветата се срещат със земята, се скрива живата природа, която дава живот на тези места. Тук върховете на дърветата се издигат към небето, образуващи небесна арка.
жествено пръът пътеката, която ги раздъляше, за да се за-
губимъ послъ въ непроницаемъ мракъ. Краката ни затънаха въ 
мека напластвена маса. Едвамъ хрущятъ току-що падналъть 
tая есенъ листва. Начесто се спьваме и пръскачаме повалени 
огромни буки. Остро дънкване на тенекиена манерка, тропот-
ливо падане на човъкъ, струполенъ съ цълата си снага, нару-
шаватъ таинствената монотонностъ и извикватъ отдълни не-
sдържани смъхове. Рискувахме да се разполъжаме и изгубимъ 
vъ тая чудна дъственна гора. Като свътълъ въ пълната тъм-
nина блъскаха свъщъ въ и електрическитъ ни лампички. На-
строениято не бъше трагично като миналата наоци. Нъкой запъ 
Христосъ възкресе, и въ единъ мигъ екна цълата гора. Сега 
подъ мъждъщата свътълина можахме да различимъ бълътъ си-
луети на букитъ, въ които се блъскахме по-пръднъ. Високи и 
гройнти като тополи, тъ съединяваха широко разстиленитъ си 
върхове и образуваха гъстъ и непроницаемъ сводъ надъ насть. 
Любувахме се на величието имъ и се мъчехме да си спом-
нимъ, дъ другадъ, въ кой македонски балкани, сме сръщали 
такъвъ букакъ.

Излъзохме отъ гората, но впечатлението не изчезнаха 
бързо. И докато азъ се прънасяхъ ту въ Странджа, ту на Нидже, 
момчетата задъ менъ си казваха, сочейки гледкитъ на нови 
мъстности и планини:
— На, това е Лисецъ.
— Пътътъ между Статица и Кономлади!
— Върбица!

И се изреждаха имена на мъстности и гори отъ Костурско, 
което бъ още много далеко, но което оживъ сега въ възбуде-
ната фантазия на нашитъ костурчани.

Настаналятъ угари, каменливитъ гребени и пътъчливитъ 
стръмни разпръснаха отъ паметта ми и сътната слъва отъ 
пръдвестния букакъ, когато късно, подиръ полунощъ, стигнахме 
vъ една отвара колиба надъ Смиляни.

Малка ниска колиба, съ единственътъ отворъ, който служи 
за врата и прозорецъ. Пламътъ на горящътъ главни си губи 
vъ напластвения димъ, който непръстенно изтиска сълзи отъ 
очитъ. И всъ пакъ, добръ че се е намърила.

Вънъ е пронизително студено. Момчетата, разтреперани 
отъ студъ, кладатъ огньове. И чуваме пръзъ плета такива раз-
говори:
— Ако все така на топло пръкаваме нощъ, кой 
знае, дали ще видимъ Костурско... Ние ще изкривътъ отъ 
студъ и мъки, вмъсто отъ куршуми...
Тъ имат право. Десетъ денъ вече нощниятъ студъ не дава да се спи. Двъ̀тъ трети отъ денонощието минаватъ въ изнурителни походи съ такъвъ тежъкъ товаръ на гърба.

Но какво да се прави? Костурско е още далеко. Пъкъ и ако стигнемъ тамъ, нима само пухови възглавници и починка ни чакать? При това още не сме се натъкали на никакви опасни пръвмеждисъ. Спръхме се на единственото подкръпително сръдствисъ, което бъ̀ въ ржцъ̀тъ ни: да дадемъ утръ̀ на хората си за закуска млъчна попара и за обфъ̀дъ топла храна. И се разпоредихме веднага да се отдълъятъ десетина кози отъ завърното стадо и да се донесатъ отъ Смилянци газени темки, бобъ̀ и чушки.

Не е добръ̀ да се подава човъ̀къ на такива настроения, особено като знае, че за напръ̀дъ го очакватъ много по-голъ̀ми несгоди.

Бай Тъ̀рпо, нашиятъ економъ, чието лице имаше бакъренъ цвъ̀тъ, бъ̀ше успъ̀лъ вече да изпроси малко млъко. А струваше си да се пожертвува съ̀ньтъ за една попара, толкова повече, че задимената колиба, натъпкана съ повече хора, отколкото можеше да побере, не предсвавяше особени удобства за спане. Практичниятъ бай Тъ̀рпо, който е и голъ̀мъ масаджия, ще сътъмъде да ни развъ̀лече и откосновъ отъ неприятната обстановка. И чувствувайки извъ̀стно удовольствие, че мога да подразия По̀рова, който бъ̀ше готовъ да пожертвува всичко за съ̀ня, азъ обсипахъ бай Тъ̀рпа съ много въпроси и успъ̀хъ да му поразвъ̀ржа езика.

Бай Тъ̀рпо ни пръ̀месе въ Америка и ни разправи много смъ̀шни истории за американската пръ̀состъ и за пансиони, въ които тамъ живъ̀ятъ работници отъ Костурско. Разправи ни картинно, какъ костурчанинъ се изхитри да икономиса порядъчни суми, като бойкотира гостиницита, тръ̀бани, желъ̀зницата, развъ̀ленията — всичко, което самъ той, бай Тъ̀рпо, инакъ много обича. Неговата философия е, че човъ̀къ, до като умре, тръ̀бва да опита до една сутнитъ сладости на живота: „На тоя свъ̀тъ що ти посака душа, тръ̀бва да му го дашъ“.

Насиятъ увлъ̀ченъ другаръ загази въ областта на интимитъ си похождения изъ Стария и Новия свъ̀тъ. Той оживи пръ̀дъ нась образитъ не на една емигрантка въ Америка, между които централно мъсто заемаше нъ̀каква гърдеста хъ̀рватка-кувариса, съ която Тъ̀рпо се обяснявалъ на костурски диалектъ. Излъ̀зе, че и пръ̀ди тръ̀гването ни отъ София бай Тъ̀рпо, оставяйки въренъ на философията си, покорилъ съ̀рдцето на една отъ шивачкитъ, извикани да същиятъ четницърътъ равници.

— 33 —
Умората отъ ношния походъ бъ забравена, всъки се сви на къщо и заспа съ свои спомени отъ миналото, пръвненъ далекъ отъ тѣсната колиба.

Въ смилянската колиба сръшахме първата мѣстна че- тица — група отъ радовишката организационна чета на Хр. Симеоновъ. Пръдвождаше я нъкой си Поцко, неподвиженъ старъ четникъ, който скажьше думитъ си повече отъ всичко на свѣта придружаваше всѣка заповѣдъ до селянитъ съ единъ тежъкъ заканителъ жестъ. Изпратенъ билъ отъ Симеонова за да ни посрѣшне. Отъ пръди нъколко дена ималъ отъ войводата си писмо. Дали защото не е намърилъ гра- мотенъ човѣкъ, или защото не е искалъ да прибѣгне до услу- гитъ на такъвъ, за да не унижи достойностото си — не зная, но пръдаде ни го неразтворено. Въ писмото Симеоновъ му съобщаваше за войната и му пръдписваше да направи ре- дица най-бърzi разпорѣди.

— Е, Поцко, добръ че стигнахме пръди да се започне войната. Иначе, щѣше да закъснѣвашь. . .

Той сериозно поклати глава.

*

Отъ нашата колиба се вижда Ограничень. Показватъ се едвамъ и върховатъ на Бѣлата. Срѣщу насъ пъкъ се из- правя прочутиятъ Готенъ, където четата на Чернопѣва даде въ 1903 година толкова скжли жертви.

Не много далеко отъ колибата започва Готенскитъ про- ходъ. По една склона на тѣснината се вие коза пътека — шосето между Пехчево и Радовишъ. Въ дѣното гърмози малка рѣчица, притокъ на Струмица. На мѣста пътекникъть съ вижда надвисналъ надъ пропасти, по-нахабъ тѣснината се поразширява или провира между отвѣсни скали, изъ които тукъ-тамъ звѣятъ огромни дупки, прилични на пещери. Тия дупки били издѣлбани отъ гигантското длѣто на Крали Марко, когато той ходилъ по земята — увѣрява мѣ нашиятъ куриеръ отъ Смилянци.

Никой отъ насъ не е виждалъ дефиле-тъколкова дълго, страховито и интересно. Прѣдъ него блъднѣ дажде и прочу- того Гърло въ Костурско. Видътъ му навърта мисли за засади и нападения. Въображението ни поставя четницитъ на първата позиция по двата склона, а турцитъ — по пътеката; за- хваща се адски огънь, и неприятелитъ се струпайтъ въ про- пастьта, където намиратъ смъртита си. . .

Въ мѣстността Чичика рѣчицата образува виръ, нару- ченъ отъ народа Моминъ виръ. Когато поганцитъ покорили христианската царцина, църъкъ арапинъ подгонили отъ непозната кралица една бѣла хубавица. Христианската дѣвойка бѣ-
Ръкъваше се вече, и ние забързахме да излъзем по-скоро отъ прохода. Луната ни поздрави отъ височината на два слънца обраснали рида. По той нареченото шо се не сръщахме живъ човък.

Чувство на несигурност обхваща четника, когато се намъръ всръдъ поле, особено всръдъ непознато поле. Тукъ, по шосето, което пръккосва гизадвото Радовишко поле, отъ една седмица насамъ се били влачили турски войски. А при уствето на прохода, когато минавахме край една турска воденица, се мърна човъшка сънка, която изчезна въ тъмнината.

На часъ и половинъ отъ Радовишъ, когато се готвъхме да се отбиемъ отъ пътя и да догонимъ планината, чу се ненаходйно войнишка тръба. Звуковетъ минаха тревожно по по-лего и загълвхаха всръдъ ношната тишина. Инстинктивно се спотаихме. Тръбата ни разбучка като на тревога или като за сборъ и оживи въ съзнанието ни мобилизационната треска въ лагера на турциъ — картината на готвешето се съблъсква. Отъмъ Радовишъ се виждатъ сътлинки. И ако не бъше тръбата, едва ли щъхме да се сътимъ, че въ града има хиляди войници, които наежени чакатъ часа на разплатата.

Но какво значеше тая тръба подиръ полунощъ? Не бъше ли сигналъ нъкакъвъ по нашъ адресъ? Не сме ли издалени отъ незаловения турчинъ, който ни съгледа край воденицата? Сътимъ се, че между насъ има турски тръбачъ и го извикваемъ.

Нашътъ буринъ продължително мълча, но послъ се поокопити и произнесе твърдо:

— Би рин д жи та бу рда нъ би рин д жи ю з-ба ши гел си нъ! т. е. да дойде първиятъ капитанъ отъ първата дружина.

Разбрахме, че честолюбивиятъ буринъ иска съ тоя отговоръ да скрие слабитъ си познания по турската сигналистика. Напуши ли смъхъ.

— Браво, буринъ! казахме му и го изпратихме.

Вмъсто да губимъ врътме около значението на турския сигналъ, намърихме за по-благоразумно да усилимъ хода.

Пръвазихме Струница и пръвъ нивата сиграхме въ Воиславци. Съ селскитъ часови бъхме се разминяли на пътя, и стана нуца да чакаме цълъ часъ на улицитъ, докато се разберемъ съ изплашенитъ селяни.

Сушейки навущата и чорапитъ си на огъня, разправяме на заобиколилитъ ни селяни за това, което ще започне, което,
може би, е започнало вече, а тъй ни говорят за приготовле-
ният на турците. Тукъ на думи ти ни се дава по-голъма вър.
По шосето отъ сутрин до вечеръ се движи войска. На цълото
турско население е раздадено оржиие. Отъ българитъ се съби-
ратъ пари, добитъкъ, новобрани и мекерджии за войската.
По турскитъ кафената въ Радовишъ се приказвало само
за войната. Беговетъ, пушейки съ дълги чибуци и смъркайки
нагрелната си, се хвалили:
— България ни е единъ ручокъ!
Кафето си щълі да пьятъ въ София, а конетъ си ще
напоятъ на Дунава!
Всичко това е убъдило хората; че се готви война. Но по-
вечето гледатъ еднакво скептично както на турскитъ закони,
така и на нашитъ пръдупръжения, че на турцитъ ще остане
за напръдъ да си пьятъ кафето само въ Анадола. Пръдоста-
вяйки на Бога да осигури побъда за нашитъ, тъ съ повече
заети отъ грижата, какъ да се отърватъ съ колкото се може
по-малко добитъкъ, пари и хора.
Чухме немалко способи, чръзъ които нъкои съ успъл,
да надхитрятъ турскитъ реквизиционни комисии. Най-генинална
ни се видъ хитрината на единъ българинъ, който направи съ
своя конъ негоденъ за реквизиране, като заковаъ единъ пи-
ронъ на колитото му и го осакатилъ.
При насъ се е дотъръли и единъ възрастенъ мажъ съ
dървени крака и патерици. Жизнерадостенъ и бъбривъ човъкъ.
Той погълща всъка наша дума като откровение и въвра тол-
kova твърдо колкото и нее, че днитъ на Турция съ прочетени.
Той не допуска, че може да бъде побъдена армията на Бъл-
гария, която той познава, защото нещастието го закарало пръдя
години въ София, въ Александровската болница, където му
ампутирали и двата крака. Благодарностъта му къмъ България
е безгранично, защото ней, на нейната болница и нейнитъ
лъкари, дължи живота си, а на единъ неинъ майсторъ —
своятъ дървени крака.
— Ако не бъхъ ходилъ въ България, нѣмахе сега да
съмъ живъ и нѣмахе да се пораждамъ на свободата, която
България ще ни донесе, казва той.
Цастиливъ! Той, може би, само чръзъ нещастието си е
обикналъ толкова живота.
Искаше ни се много да пръкараме единъ денъ въ село и
да се насипли, макаръ че квиртрита ни се случи мръсна и
опушена. Но оставениетъ грамадни слъди по нивата, турчинътъ
отъ воденицата, новината тръба и близостъта на града побъ-
диха изкушението. Още пръдъ да се развидъли, излъзокъ въ
дъбравата надъ селото.
Оттамъ полето се вижда като на длань — същото поле, което пръксавахме снощи и по което отъ рано зори почна да се влаци турска войска. Вижда се и градът съ казармита и джамията, съ черквата и съ блъсканитъ подъ слънцето стъкла.

Воиславската джбрава е усойна. Отъ нея въх хладъ, който проника ва до коститъ. Мжечно се спи. Но часовеът мневавът бързо въ едно ръдко развълчение. Наблюдаваме съ бинокли безснрното движение на аскера и на аскерскитъ обози по шосето. И философствуваме върху съдбата на Турция. Турция наистина ньма право да живъ, щомъ при това гъмжило отъ войски, при тия съдрьдоточени усилия да се смажатъ гяурскитъ држави, ние успѣхме да минемъ снощи незабълзани по полето, край самия градъ, и да наблюдаваме сега отъ толкова близу приготовленията! Нейнитъ поданици пъкъ, селянитъ отъ Воиславци, можаха днесъ безпръянственно да ни донесатъ цвълъ чувалъ хлѣбъ и петнадесеть оризника*).

Сегизъ-тогизъ се чуватъ отдълни изстрѣли: турцитъ стрѣлятъ по българи, които спасяватъ добитъка си.

Привечеръ се завърнаха отъ града изпратенитъ селяни. Въ Радовишъ били пръснати между турцитъ възвания, въ които се казало, че ще се почне походътъ за София.

И това ние можахме да научимъ едновременно почти съ радовишкитъ тури!

Бѣдна Турция... Момчетата се разшаваха. Направо се мъчехме да въдворимъ тишината.

Само загриженитъ селяни отправяха умолнителни погледи къмъ немирницитъ.

Аскерската редица продължаваше да се точки лъниво по шосето.

*) Оризникъ, гювечъ приготовенъ отъ оризъ, лукъ и дървенъ масло — радовишки специалитетъ.
СЪ ДВАМА ДИНАМИТАРИ

На четвърти октомври, при зори, излизайки отъ село Дѣдино, срѣщахме струмиската чета на Иванчи Николаевъ.
Радостъта на младия войвода бѣ голѣма. Другаритъ му, млади и напети като него, се смѣлѣха съ нашитъ момчета. Бивакътъ ни зашумѣ като кошеръ. Ударихме го на хури етъ.
Прѣстегнати и добрѣ екипираны, струмичани иматъ видъ на постоянна вътрѣшна чета, която двѣствува въ свой районъ. Ходенето по селата, организаторската работа, вършена като единъ видъ професия, при сравнительно по-редовенъ и еднообразенъ животъ, съ ги примирили съ положението имъ на нелегални хора.
Иванчи има такова симпатично лице, тѣл е мекъ и любвеобиленъ, щото никой не би повѣрвалъ, че е единъ отъ най възторженитъ динамитари, единъ отъ ония, които въ по-слѣдно врѣме така често тѣркайха изъ Македония бомбѣтъ като орѣхъ и ни изненадваша съ извѣстия за сполучливъ и не-сполучливи атентати. Къмъ мене той се привърза съ особената топлота.
Струмичани имаха кафеджийски такъмъ. И за прѣвъ плѣтъ отъ границата насамъ ние имахме удоволствието да пиемъ кафе въ плоски турски филджани.
Едно извѣстие на караула нaruши идилията ни. По плѣтъ вѣрвѣли вкупъ седемъ жандарми съ безгрижно метнати прѣѣтъ рамо пушки. Чекаларовъ ни остави да си лопнемъ кафето и веднага се озова на наблюдателния постъ, но подиръ малко се вѣрна разочарованъ: агитъ излѣзи отъ дефилето и залавянето имъ станало невѣзможно.
— Язъкъ. Изгубихме толкова пушки! пошегува се той: Седемъ щѣхме да вземемъ и съ седемъ щѣха да се намалятъ турски пушки — всичко четирнадесетъ.

Бодри и отспали, ние прѣвѣрлихме привечеръ планината, минахме рѣката Лакавица, прѣкосьхме малкото конческо поле и стигнахме въ село Конче.
Въ жгъла на стаята, дъто ни въведоха, пъшкаше единъ старецъ, свитъ на кълбо. Домакинята грубо го събуди. Подпомогнахъ отъ мъжетъ, той едва се изправи на краката си.
— Защо го пждите? Нека остане, има мъсто за всички...
— Нека иде при другата си снаха.
Стариятъ човъкъ ни изгледа съ плащъ видъ, изпушна единъ викъ, въ който доловихме безгранично куплене и мъка, и поиска да се ржкува съ всички ни, но и това не му дадоха. Мъжетъ го помъкнаха къмъ вратата. Той се обврна още веднажъ къмъ насъ, въздыхна дълбоко и ни пожела близка свобода.
Двама души се свихме на неговото толпо още мъсто. И ни стана много, много съвъстно.
Събудиха ме отъ първия сладъкъ сьнъ. Разтрихъ очи и видяхъ Чекаларова да се разговаря съ току-що пристигналия радовишки войвода Христо Симеоновъ.
Съдналъ кръсть-нозъ и съживихи цигара отъ една огромна табакера, Симеоновъ разправяше за разположението на желеznопътнитъ мостове край Вардара. По-малко лириченъ отъ Николаева, сърдоточенъ и важенъ, Симеоновъ съ своето образко въ растителностъ лице има видъ на младъ войвода, по-гълнатъ отъ работа и върху който теки ръководенето на единъ цълъ районъ. Обносишъ и разпоредбяшъ му пръдъ селянитъ съ прости и непринудени, безъ оня заповяднически тонъ, присъщъ на войводи и войводствувачи отъ категорията на Поцко.
И Симеоновъ е горещъ послъдователъ на Тодоръ Александровата атентаторска тактика. Той е устройтелъ на нѣколко атентати, между които и на недавнаго бомбенъ атентатъ надъ Куманово. Тоя сполучивъ атентатъ е неговата гордостъ. Съ нѣколко залпа четата манифестира присъжествието си около Куманово; турцитъ я подгонили и въ пръслъдаването намърили въ планината единъ сандъкъ. Тъ заобиколихъ съ любопитство сандъка и щомъ завъртяхъ нарочно оставения ключъ, станала експлозията. Повече отъ десетина войници и стражари полетъ въ въздуха.
Симеоновъ е устройълъ и атентатитъ въ Кочани и Щипъ, които съ послъдницить си донесоха много, за да се ускори мо-билизацията.

— 39 —
IX

ВТОРАТА ГОЛЪМА ГРАНИЦА

Другата вечеръ подиръ полунощъ поехме Конческата планина.

Отдалеко тя е гиздава и привътлива, издигната като ку-
поль посръдъ другитъ планини. Но когато човъкъ я наближи
и нагази въ недрата ѝ, тя плънява съ дивото си величие, съ
широката си разклоненостъ, съ многоводието и разновидната
си растителностъ.

Да я пръвкосвашъ въ тъмна и дъждовна нощъ не е
лесна работа.

Зората посръщахме въ нейнитъ китни долини, които съ
минзухранитъ и другитъ си цвъти напомнятъ началото на про-
лътъта. Но щомъ по изнурителнитъ ѝ урви се покатеримъ на
височинитъ, лъха ни веднага зимата.

Отъ една височина, пръзъ множество по-низки ридица,
се показа единъ късъ отъ Вардара. Гигантско око на невиди-
мата още змия, която криволичи между далечнитъ тъснини и
ни гледа тъмна и загадъчна.

Дъждът се усилива. Малко по-далечко имало двъ по-
голъмъ колиби-свинарници, но никой не се съблазни отъ же-
lанието да заеме мъстото на обитателитъ имъ. Момчетата на-
кладаха буйни огньове, които запламъха, въпръки едритъ
dъждовни капки.

На тия висоти тръбваше да пръкараме още единъ отъ
ония есенни дни, пръзъ които самочувствието на четника без-
надежно гасне.

Непрогледна черна мъгла обвива Конческата планина.
Ръми непръстанно. Лице, ръцъ, цълъто тъло тръпне отъ сту-
денина и влага.

И все пакъ стана нъщо, което раздвижи и въодушеви
всички. Отъ близката желзънолятна станция Удово наши хора
ни изпращаха въстникъ Право и други гръцки и французки
солунски въстници отъ 5 и 6 октомври. Привлъчени отъ жад-
ността, съ която се нахвърляхме на въстницитъ, момчетата се
струпаха около насъ. Не се минаве ни една минута, и азъ нямъ
съобщихъ най-важната новина, напечатана на чело съ едри
букви:

Войната е обявена!

Най-послѣ. Разрѣшиха се всички съмѣнія и колебания!
Никого не сдѣржаше вече на едно мѣсто. Новината по-
дѣйствува даже и на насъ, които не взимахме мобилизацията
за игра. Слушайки дрѣзкитѣ закани на момчетата и тѣхната
гръмка пъсенъ Богът на стана, тупать съ ръце ни, азъ
се мѣчехъ да тамъ прѣдъ самия себе смѣтка за тѣркествеността
на моментътъ, които наставать. И едвамъ сега дочаканото сѣ-
битие почна да ми се вижда невѣроятно...

*

Азъ не сварихъ да се спра на добритъ прости хора,
които навредъ ни посрѣщать съ пръгъщанія и цѣлувки, прие-
матъ ни подъ покривитъ си, слушать равнодушно или тревожно
прокобяваніята ни, дѣлять съ насъ отпаденія си залъкъ и ни из-
веждатъ изъ безопасни мѣста днесъ, за да посрѣщанатъ утрѣ
други гости като насъ.

Колкото по приближаваме Вардаръ, хората ставать все
по-питими и по-любознателни.

Въ Конче селянитъ ни трогнаха съ своето гостопріемство.
А тукъ, надъ Вардаръ, при обстановка и врѣмѣ еднакво
отвратителни, ние сме отропани съ всѣкакъвъ видъ лакомства.
Нашитъ хора отъ Градецъ ни донасятъ отъ два часа далѣчъ,
прѣзъ тая стрѣмна планина, бѣкници съ ракия, котли съ вино,
готвени ястия и печева, овоція. Утвадать ни като на дѣца.

И така е вече отъ педнадесетъ години... Посрѣщать
идецитъ чети, хранять ги, поятъ ги, прѣкарвать ги прѣзъ
Вардаръ съ благопожеланія и молитви.

За нещастие, не всички войводи съ Симеоновци. Про-
сташкото самовластничество на едни, грубостъта на други и
алчността на трети обрѣщать по нѣкога тая спонзанна под-
чиненостъ на нашия селянинъ въ отношенія на сатрапи къмъ
роби. Въ Конче, напримѣръ, ни разправиха, че прѣди Симео-
нова имало въ Радовишко войводи, които облагали съ коми-
тетски данъкъ отъ една лира всѣка неомѣжена мома по-взр-
растна отъ 18 години.

Въ свѣщаніята съ Симеонова наши нераздѣлень дру-
гаръ е Арос, първиятъ работникъ отъ Градецъ. Бившъ стрѣ-
лочникъ по линията и участникъ въ нѣ единъ атентатъ, той
познава отлично устройството и слабитъ мѣста на мостоветъ,
както и манипулирането съ взривитъ вещества. Той не е само
куриеръ, но и въщо техническо лице въ акцията, която обсжджаме.
Арсо не разсъждава, дали атентатът е полезно или па-
kостно дъло. Бунтовникът по душа, ловъкът и смълът, той се увлича съ страхът отъ всъка разрушителна акция. Арсо не дава да се посветятъ въ работата освънъ машина отъ него по-
сочени съсълъни, защото въ другитъ нъма върна другитъ ще помислятъ за дъцата и къщитъ си, ще заприладать отъ страхъ и ще осуетятъ всичко.

А той? Нима и той нъма въ селото свой покривъ, жена, дъца, имоти?

Арсовци — това съ родени върху, силнитъ хора, избра-
нициът. Имаеше едно връме, има и сега по селата много добри и пръдани работници, но не въ всъко село има и по единъ Арсо. Двама-трима, по нъгата единъ само Арсо въ извъстенъ районъ, съ били и съ въ дъействителност всичката коми-
tетска сила.

Беззабътни, неъкрухими, върващи хора. Благородни из-
дънки на общото еднородно дърво. Живо въплъщение на бор-
чеството всръдъ сивата маса, която съ надвишили. Герои, които безъ претенция и безъ награда принасятъ своето пръдъ об-
щия жертвенникъ, които творятъ бъдещето на народа си и сла-
вата на другитъ и чието име никой никога нъма да узнае.

* * *

Подъ впечатлението на прочетенитъ солунски въстници, и тритъ чети — нашата, радовишката и струмишката — се по-
строихме, на пътъ за Вардара.

Току що потеглихме, донесе ни се, че аскерътъ отъ чак-
дъртът покрай нъколко вардарски мостъ се дигналъ: смъняваха се, навърно, стражитъ.

Изведнажъ се повърнахме къмъ изоставения планъ. При-
готвихме набързо взривът материали и казахме на момчетата:
— Гърмътъ, който подиръ нъколко часа ще се чуе край Вардара, ще достигне съ своето ехо гърмъ на трстата хидравна българска армия, която сега побъднононо настаждва въ тур-
скитъ пръдълъи!

Симеоновъ каза едно славословие за силата на динамиа и свърши съ такава покана къмъ хората си:
— Правете това, което и азъ правя! Бъдете такива, ка-
къто азъ ще бъда тази вечеръ!

Тръгнахме. Внезапно се разнесе продължителънъ писъкъ 
на трена. Новъ аскеръ смъняваше, навърно, старяя. До голъмия 
мостъ на Вардара има не по-малко отъ три часа; новитъ вой-
ници ще бъдатъ до тогазъ разпръдълени по постоветъ си. На вътъра отидоха всички патриотически фрази.

Разколебаха се и селянитъ. Разбрали отъ ръчитъ ни, че 
се тъкми ньщо опасно по линията и сплашенъ отъ свирнитъ 
на трена, гъ ни пръдложиха друго по-далечно мъсто за бродъ.
Изключение правъше само Арсо. Пръдвкусилъ всичката сладостъ отъ гърма на динамита, сега той виждаше осуетень цѣлия планъ и се нахвърли ядовито вѣрку съселянитъ си. Объниняваше ги въ страхливость, укоряваше ги дълбоко възмутень. А пръдъ насъ настояващее да се въри напрѣдъ, та да стане каквото ще. Уви, и водителитъ не бѣха согласни съ него: намъри се за по-благоразумно да не се пръдприема нищо, пръди да се изучи новата обстоявка. Тая нощъ тръгваще да се задоволимъ само съ пръминаването на Вардара.

Заредиха се нескончаеми ридове — послѣднитъ ридове на Конческата планина, които заедно съ сръщитьтъ пръдпланини на Кожуха захлупватъ вардарската долина.

Отъ единъ ридъ блѣсна светла бразда — Вардара. Спрѣхме на послѣдното възвишение, докато се, скрие луната: тази нощъ тя не ни трѣбваще. Тукъ, брулени отъ силия вѣтъръ, който упорито се мъже да отвлъче пелеринитъ ни, пристегнахме раницитъ и патронташить високо подъ мишининитъ — приготвихме се за цапане — и всички мълчеливо впихме положени въ луната, която бавно, по-бавно отъ всѣки други пѣтъ, заливаше. И щомъ тя се скри задъ чернить отвъдъ вардарски масиви, ние се спуснахме на долъ.

Сърдцата затупаха тревожно, когато чухме отблизо глухото бучене, на голъмата македонска рѣка. И закрачихме напрѣдъ съ вѣра въ щастливия случай и съзнавайки, че нѣма вече връщане, каквото и да се яви насрѣща ни.

Струмиската и радовишката чети трѣнаха напрѣдъ и, залегнали отъ двѣтъ страни на желѣзнния пѣтъ, насочиха зарѣзанитъ си пушки въ двѣ противоположни посоки. Минахме пръзъ тая безъпасна зона и тичешкомъ почти пръкъосихме линията. Краката ни затѣваха въ мократа пъщчива почва и оставяха дѣлбоки дери. Всѣка секунда очаквахъ да чуя първия изстрѣлъ на турския патраулъ, но такъвъ не послѣдва.

Разпрѣдѣлени пръдварително на групи, загазихме въ водата, безъ да се бавимъ. Широко разълъзъ, Вардаръ тукъ ни се виждаше необятенъ. Студени остри игли пропълзъха къмъ пояса. Скоро се почувствувахъ заклѣцанъ въ необятнитъ пиала на живо чудовище, което прониква въ тѣлото съ студенината си, бучи съ неистова сила въ ушитъ, рѣшено съкашь, въ своя царствено равномѣрень стихиенъ токъ, да завълчъ непрѣменно човѣка.

Бродаритъ ни стѣлѣваха самоувѣрено, описвайки по теченіето, въ елипсовидна посока, много зигзаги. Тѣ познаваха всички плитки и дѣлбоки мѣста и всички пропасти и ями по невидимото дѣло на великана. Пръснати между нашитъ групи, тѣ ту ни водѣха по теченіето, ту ни насочвала срѣщу него, отдѣлчиваша се и приближаваха до срѣшнія брѣгъ и ни поставяха въ недоумѣние; слѣщи акробати, които като че виж-
дажа ясно конфигурацията на дъното и шествуваха по бръговете надъ невидими за насъ пропасти.

Четирима души, сключили здраво мишниците си и притиснати единъ до другъ, движимъ равномърно краката си, съвкъшъ маршрутирахме подъ командата на единъ и същъ гласъ, който ни казва, ще Вардаръ чака да се подхлъзне само единъ, за да завърше всички ни. Пръдъ насъ маршрутирахъ съ същата съвсъмъ точност отъ други групи. А отзадъ, по стълкитъ ни, въръвятъ други. Дочухъ пръзъ страшното бучение звукове на пъсненъ: Шумниятъ Вардаръ буйно се лъе... Студентъ Юрковъ пъкъшъ пъсненъ на Вардаръ всръдъ вардарскитъ води!

Изъ цълата бродъ азъ очаквахъ да загърмятъ подиръ ни пушки. И си пръдставява ясно ефекта отъ единъ единственъ изстръль: многоина биха сигурно загубили равновъсие и биха заглъхнали по волата на стихията. Ние знаехме, че въ такъвъ случай е най-разумно да се продължимъ спокойно маршировката до другия бръгъ, като се остави човъкъ изключително на щастието си, но не се пръдстави случай да видимъ, доколко бихме успяли да приложимъ и на дъло тая тактика.

Стори ми се, че пътуването по водата трая не по-малко отъ четвъртъ часа. Първътъ групи излъзха на бръгъта и веднага зеха позиция. Излишина пръдпазливостъ. Азъ и сега не искамъ да допусна, че нашето множество и шумътъ отъ невъобразимото пискане на водата сх могли да останатъ незабълъзани за неприятелското око. Ако турцитъ наистина сх пазили мостоветъ и линията, която върви край бръгъта, тъ не сх могли да не ни усътятъ.

Така безиницентно и благополучно минихме и в т о р а т а г о лъма граница.

Куриерътъ ни поведоха изъ тъсната блатлива низина на Вардара, по която оставихме същътъ грамадни слъди. Бързо стигнахме пръдпланинитъ на Кожуха.

Още при първътъ стълпъ по нагорницето усътихме изчерпани всичкитъ си силни. А тръбвахъ да се бърза, да се изходи колкото се може повече пространство.

Пръдъ насъ сх само драки, стърмнини, урви, безпхтица. Краката се хлъзгатъ и шляпатъ въ разширениятъ цървули. Колянътъ сх съвсъмъ подкосени. Не помагатъ и тойгитъ, съ които азъ и Попето сме се снабдили.

Подпиранъ на пушката и на тойгата, азъ се влажихъ така, на четири, цълъ три часа подиръ другаритъ. А въ тия три часа едвахъ изминихме няколко километра.

На единъ стръменъ бръгъ, обрасналъ съ бодливи трънни, накладохме огньове и се пръдадохме по редъ на тряска работа: сушеха се цървули, панталони, пояси, долни дрехи.

— Глупавъ си, турчено-о-о, глупавъ си-и-и!.. извика нъкой и разсмъ другаритъ.
ОТВЕЖДЪ

При зори куриеритъ ни домъкнаха единъ козаръ отъ най-близката съсѣдна колиба. Пръздъ единъ долъ, бѣлѣжкитъ по това, че въ него пръзъ 1902 година е денувалъ съ четата си полковникъ Янковъ, козарътъ ни изведе въ мѣстността Меравски Уши.

Само единъ погледъ къмъ далекнитъ величествени куполи бѣ достатчень да ме убѣди, че Кондуха — единъ отъ най-любимитъ балканы на покойния Сарафовъ — напълно оправдава славата, съ която се ползува между комитския свѣтъ. Той е по-голѣмъ хубавецъ и отъ Плаковица.

Практихме извѣстие въ най-ближкото селце, Клисура, но никой не се осмѣли да дойде: пръздъ нѣколко дни аскерѣтъ подложилъ на бой и изтезания маса селяни.

Помислихме, че отсамъ, може би, нѣма вече да разполагаме съ готови канали и почти редовна храни, но скоро се видѣхме заобиколени съ селяни отъ Давидово, Петрово и Меравци. Давидовичните нѣ отпускаха за закуска току що издоешното мѣсько на своитъ кози. Младиятъ говедаръ Петъръ ни подари по една лѣжица отъ чамово дѣрво — негодо издѣлѣ; и нѣ можеме да се нарадва на българскитъ гологани, които ние отъ своя страна му оставихме за споменъ.

Къмъ обѣдъ пристигна и едно отдѣление отъ гевгелийската чета, съ десетника Стойче на чело. Тия хора съ извѣрвѣли цѣли двадесетъ часа, за да се срѣщнатъ съ насъ и да чуятъ нѣкой новина отъ България. Свиждането ни е за тѣхъ единъ видъ праздникъ, и тѣ всѣкакъ се стараятъ да се отстремятъ прѣдъ гоститъ си.

И тукашнитъ чети сж чули нѣшо за войната, но това не имъ прѣчи да продължаватъ невзмѣтимо своята работа: организиратъ, сждятъ, глюбятъ и поучаватъ народа — като же ли Турция има да живѣе още много десетилѣтия. Напослѣдъкъ на село Меравци билъ наложенъ 300 лири данъкъ за пушки. Попроститъ войводи пѣкъ само вегетиратъ.

Защо своеврѣменно не се прѣдупредиха вътрѣшнитъ чети и не имъ се въложиха задачи, съ които, сѣдѣ като
се обяви мобилизацията, бидохме натоварени ние? За кога, ако не за днешното връме, е понесяло години наредъ тоза население тежестит и рисковетъ на организираната революционна борба?

Стойче, симпатичният десетникъ съ усмивката и профилна на Гоце Дълчева — ни поведе по долината на ръчицата. Странны, една живописна долина съ широкостволи и храупни явори позлатени отъ есента, и ни настани въ единъ разкошенъ бивакъ, каквото прилъга за гости.

Като изникнала отъ земата се яви четицата на Тодорчо. Тръгнала отъ Окридско за България, Тодорчо дочулъ изъ пътъ за готвещить се събития и сега се отбилъ при насъ за новини. Той ни изслуша, подсмеха се лукаво и запита:

— Ама истина ли ще има война, или само се приказва тъй за да се увлъчте населението?

Маловърието и съмнениеото отначало ни само дразнѣха. Но сега, когато е вече почнала войната, ние се възмущаваме и се нахвърляме върху маловърници, като се въоръжаваме съ всичкитъ проявления на несдържания патриотически поривъ, на които бѣхме свидѣтели въ София пръзъ първиятъ мобилизационни дни.

Но когато останемъ сами, ние съ спомняме всички минали опити и игри на известни сръди и лица въ София съ освободителното движение, и маловърието на мѣстнитъ водители, както и скептицизмътъ на населението, нѣ ставатъ напълно понятни.
XI

НАПРАЗДНИ УСИЛИЯ

Девети октомври.

Кой ли градове въ Тракия — ние се догаждаме, че тамъ се е втурнала главната българска сила — се намират вече въ наши ръцѣ?

Прѣди два дни селянитъ ни казаха, че откъмъ границата се чували далечни гьрмежи. И нищо повече. Отъ съверъ и отъ югъ съ настъпили сърби и гърци. Послѣднитъ ни вдъхвата съмнѣніе, но то бързо изчезва при мисълъта, че се бие и българска войска. Каждъ ли съ пъкъ стигнали тѣ? Ние вървимъ тѣмно къмъ центра на империята, отдадеченъ отъ всички военни театри. И нищо не знаемъ и не чуваме тогава, когато войната се води ожесточено по всички фронтове.

Нашаия районъ е още толкова далеко. До сега не сме разрушили нито единъ мостъ, не сме открили нито едно парче отъ желѣзноложната релса, не сме се сблъскали съ ника- къвъ неприятелъ. Увѣрени сме, че и селянитъ не сжъ нищдѣ изпълнили нашитъ разпоредби. Хранимъ се само и непръж- сната бродимъ по балканитъ. Това почва да ни смущава, тежи ни на съвестта.

Сѣзла ми нисълъта да прѣдприемемъ още тази вечеръ едно нападение по линиата. Дано само не се разколебае Стайче. За всѣки случай направихме най-необходимитѣ приго- товления за атентата.

Едно писмо отъ вчерашния бивакъ ни извѣсти, че тамъ сжъ стигнали прѣзъ нощта всички останали чети, прѣдназна- чени за Западна Македония — сжъщитъ, които бѣхъ посѣтилъ въ крайграничното село Раково. Подъ тогавашното впечатле- ние на тъхната опърпаностъ, по-голѣма и отъ нашата, азъ ги нарекохъ „битолски велможи”, и това име имъ остана между нашитъ другари.

Заедно съ „велможитъ", ставаме около двѣстъ души — сила достатъчна за да се прѣдприеме нападение про- тивъ голѣмия мостъ на Вардара. А такава една акция може да
оправдае вскакви рискове и жертви. Въ този смисъл писахме веднага на „въможитъ“ и ги поканихме да дойдатъ.

Подиръ ньколко часа „въможитъ“ пристигнаха: около сто и двадесетъ момчета съ повече отъ една дузина войводи, войводствуващи и началствуващи лица. Изнурени и омърлущени физиономии. Дъждетъ, който отъ два часа насамъ непрекъснато вали, ги е наказвалъ добре и понижилъ до неимовърност настроенето имъ.

Въ войводския съвѣтъ нашето прѣдложение се посрѣдна съ мѣлчаніе. Отъ първітъ, които прѣкъснаха паузата, чухме, че четири имъ сж много изнурени отъ непрекъснатиъ походи и се нуждаятъ прѣдъ всичко отъ почиства. И това бъше право. Намѣсъ се воденскіятъ войвода іеродияконъ Евстати — Дяконъ — и сопнато заяви:

— Нека тия акции се прѣдоставятъ на тукашнитъ чети. То е тѣхна работа. Нашето прѣдназначеніе е другадѣ — всѣки си има районъ. Когато стигнете тамъ, ще работи.

Двама войводи подкрѣпиха тая мисълъ.

П. Христовъ, началствуващъ личе отъ Битолско, изказа по-друго мнѣніе:

— Нека разискватъ войводитъ, които прѣджовждатъ чети!

И се отдълъ на страна.

Извѣстна готовностъ за дѣйствіе показа само демиръ-хисарскиятъ войвода Алексо Радовчето.

— Но какво значеніе може да има развулането на единъ мостъ, който утрѣ-други денъ пакъ ще бъде поправенъ? при-сторено-наивно заключи единъ.

Замрѣкнахме въ такива разправии. Изказанитъ мнѣнія обезкуражиха сега и Стойче, безъ чието съдѣйствие ние не бихме могли да разполагаме даже съ курieri. Въ същото врѣме изненадани бѣхме и отъ друга неприятна новина. Тая сутринъ битолскиятъ другари хванали двама дѣвърици цигани; заражчи имъ да не казватъ никому нищо и слѣдъ като ги увѣрители, че тая нощъ четата имъ щѣла да мине Вардара — славянска хитростъ! — пустнали ги. Тѣ сами негодуваха сега прътивъ лицето, отъ което излѣзло това лекомислено прѣдложеніе. И тѣ заедно съ насъ бѣха увѣрени, че най-малкитъ рѣзултатъ ще бъдатъ засилването на стражата по линията.

Безъ да се сбогуватъ съ насъ, битолчани слѣзохатъ въ село Петрово.

Подиръ малко послѣдвахме ги и ние.

Нѣщо като глуха неприязнь ни раздѣляше вече отъ битолскитъ другари.

Пръзвъ нощъта ни поѣтъ енидже-вардарскиятъ ржководитель Дзековъ и ни се оплака между друго и отъ безредието,
което владѣло въ четата поради внушителния брой на войводъ и началницъ.

Сутриньта завързахме пръговори и съ току що пристигналия гевгелийски войвода Попето. Физиономия позната. Виждалъ съмъ го въ софийскитъ булеварди, съ сѫщата владишка брада, къростецъ и пръзъ рамо метнать джепкенъ.

Попето дѣлбокомъждрѣно мѣлъч и само сегизъ-тогизъ ни удостоиа съ кѫси отговори:

— Ще видимъ... ще помислимъ...

И неговата грижа е „да се не разстрои организацията“, „да не ставать афери“ — „до като не дойде врѣме“...

Дzekовъ си оми рѫцѣтъ и прѫдостави всичко на войводата.

Стойче сѫщо ни заяви, че е готовъ на всичко, което рѫшать... другаритъ му.

Послѣдното обяснение имахме въ планината. И Попето и Дzekовъ сега ни казаха:

— Оставете намъ да извѣримъ каквото е потрѣбно и когато намѣримъ за нужно. Нѣма защо да напакостяваме прѫжденврѣмено на селата, да разстройване каналитъ, организацията.

Тѣ не добавиха отговорно: „а вий сега си вѣрвете!“, но то се разбираше.

Намѣси се едно младо момче отъ Попевата чета:

— Да, атентати трѣбватъ, но тѣзи хора не искатъ да си развалаютъ рахатълъка!

Попето изслуша съ мѣлчание тая рекриминация. Дzekовъ укори четника въ непокорностъ и прѫшиване на права.

Полататѣшното ни бавене ставаше безсмислено. Сами ние не бихме разполагали даже и съ куриери за каквато и да било акція. А тридневното ни бавене тукъ омѣзна на нашитъ момчета. Тѣ, особено десетницитъ, сѫ готови на всѣкаква работа. Но всички искатъ да се намѣримъ часъ по-скоро въ Костурско.

Попето величодушно ни снабди съ хлѣбъ и ни даде куриери за да продѣлсъмъ пѫтя.
XII

КЪСНО РАЗКАЯНИЕ

На мръкване наближихме Серменинъ. Околността му дотъга и уморява съ многоото камъни, разхвърлени въ несъмнено количество.

Азъ си спомнихъ името на това село по едно сражение, за което пръди три мъсци бъ писано изъ въстницитъ. То е едно отъ добрить гевгелийски села. Отъ сражението насамъ въ него квартирува войска, която, неизвестно зашо, била дигната тъкмо днесъ.

Лазо, мъстенъ десетникъ, станалъ нелегалень подиръ сражението, е съ четицата си на услугитъ ни. Той ни разправя подробнитъ на боя, който траялъ цълъ денъ. Турцитъ дали доста жери и си отмъстили, като убили двама селяни и изгорили дванадесетъ къщи, чинио развалини сега стърчатъ пръдъ насъ.

Серменинци за првъ пътъ подиръ това събитие посръщахъ чета. По страдалчестото лице на нашата домакиня ние четемъ уплахата възбудена отъ нашето неочаквано отбиване въ селото. У възрастнитъ умилението се смъства съ безпокойство и страхъ. По-младитъ момци и моми съ любопитство и възторгъ се трапятъ да ни зърнатъ.

Навънъ група моми (серменинскитъ моми съ румени, стройни и дяволити) съ завързали разговоръ съ нъколко млади четници.

— Нъма вече да посръщаме турци, а само васъ! чу- ваме ние, минавайки край групата, звънливи момински гласъ.

Накрай селото ни застигнаха нъколко стари жени. Всичка отъ тѣхъ стиска въ тъмнината ржътъ ни и разтреперана отъ вълнене шепне:

— Мили, добри дѣца... Богъ да ви пази...

Дълго изъ пътя, подъ монотоиното тракане на дъждов- нитъ капки, азъ чувствувахъ трепета на тия жилисти ржътъ и въ ушитъ ми звучеха произнесенитъ задушевни благословии.

Колко сме жестоки, когато се подсмиваме на тия братя за страхъ и пръдпазливостта имъ...
Кожуха тукъ е каменистъ и неравенъ, макаръ и невисокъ. Плътъ до Конско, пъленъ съ ровове и вода, е истинско изтезание.

Извънъ селото караулът нисъобщиха озадачени, че въ Конско имало гости: единъ таксилдаринъ и дванадесетъ мустафъзъ (милционери), въоръжени съ мартини.

— Толкова по-добъръ, отъвърна имъ Чекаларовъ. Сега сме въ война съ Турция, и за васъ нъма вече никакви запитни и таксилдари. Ще ги нападнемъ още тая нощъ. При това тъ съ старци и ще ни се пръглавятъ безъ съпротива, а на васъ ще оставимъ двадесетъ пушки, за да въоръжите двадесетъ отъ най-добърът си момчета.

— Ще ни изгорите селото... простенаха селянитъ.

Лазо, който ни пръдвождаше, все тъхната страна. Чекаларовъ се разпродажна. Селянитъ зарадаха съ гласъ, и пръвъ тъхнитъ плочове тръбва да отстъпимъ.

Поведоха нъ къмъ нъкаква колиба. Отъ угаритъ, дракитъ и скалитъ, по които се тъгрузвехме, мъркаха се сегизъ-тогизъ примамливитъ свътлинки на селото, около което описвахме една безкраяна джага.

И всичко това за хатъра на единъ турски таксилдаръ и двадесетина мустафъзи!

Бъше връме, когато присъствието на единъ само турчинъ въ селото заставаше четвъртъ да се отделяватъ много километри. Но сега е друго: нъкакви си мустафъзи не заслужаватъ тая честъ.

Стигнахме най-послъ търлото. Квартирата ни се оказа една голъма колиба, вонеща, пълна съ кърлежи и боклуцъ. Въ нея още лежеха кози. Отъ продънената ѝ стръха капъще.

Ние скръцнахме съ зъби на тия мустафъзи, които въ тоя часъ спокойно спъха въ селото. Струвахме ли зарадъ тъхъ да се подлагаме на излишни изтезания?

Куриеритъ не посмяха да ни откажатъ. Газихме обратно ръката и пръвъ същитъ ровове, драки и скали се върнахме въ селото. Тамъ дръмнахме около часъ край петоветъ, послъ ни въведоха въ една склупена и опушена стая, въ която едва можеше да дишашъ. На огнището дымъ съ непръжъснатъ прасъкъ нѣколко мокри дърва. Около насъ никакъвъ хазяйнъ. Това бъ нова дань на страхъ отъ таксилдара: за по-голъма сигурност, селянитъ нарочно ни оставиха въ тая полусрутиена и необитаема хижа.

Първиятъ дощелъ при насъ селянинъ бъ заставшъ да ни пръвъмъщи въ друга квартира. Тамъ бъ привътливо и топло: заслужена награда подиръ толкова мъки.

Стушахме се веднага въ пелеринитъ си. Навънъ се сипъше зора.
Когато се събудихме, таксилидаринът и мустафъзитъ бъха заминали. Това познахме пръди да ни се каже отъ селянитъ: по тѣхнитѣ разведрени лица. Съ гостоприемството си горкитъ хора искаха да загладятъ впечатлението отъ снощния страхъ.

Едно бързо писмо отъ Попето ни донесе нерадостни новини. Аскеръ припадналъ въ Меравци и заклалъ двама души: двѣтъ циганчета, пустнати отъ „велможитъ“ на свобода, не ще да сж устояли, види се, на дадената честна дума, а сж изпълнели дълга си на добри турци. При Попето били още прилъпската чета на Шакира и крушевската на Методия Стоичевъ. Значи, и ние, и „велможитъ“, и шакировци сме минали на едно и сжщо мѣсто Вардара — и безъ инциденти! Попето сега ни пише: „Елате, върнете се, азъ и прилъпчани се поставяме на разположението ви“. Сиръщъ, сега сж готови на всѣкаква акція: турцитъ колятъ и разрушаватъ организацията и каналитъ и безъ да сме извършили атентатъ по линията.

Късни разказвания. Сега никой не би посмѣлъ да повръща два похода назадъ момчетата, обзети отъ носталгия по своето Костурско.

— На добъръ часъ! отговорихме. Сега вършете „каквото е потрѣбно“ сами!

Селянитъ ни сочатъ отъ прозореца една редица бѣлоснѣжни зѣбери. Това е Порта. Къмъ тия приоблачни висоти води нашия пътъ.
Дъдо Ангелъ, побълълъ кокалестъ старецъ, на младини е тракъ на харамитъ, а сега курьеръ на организацията, ни по- веде по лъвия бръгъ на една ръчица — Смрдливата ръка.

Дали поради близостта на сърни извори, или поради сърния състав на самата ръка — това изслъзване не можахме да направимъ — миризмата й оправдава името, което й даде дъдо Ангелъ. Тая миризма извика много смъхове и шеги по адресъ на нашия бай Търпо, който, поради нъкои свои специ- фични навици, е произведенъ отъ началството си въ чинъ „шефъ отъ артилерията“.

По ридицата, откъмъ дъсния бръгъ, запълни колосалъ мравунякъ. Чекаларовъ насочи веднага бинокла къмъ тая по- сока, но дъдо Ангелъ побърза да го успокои:

— Каракачани сж.

Послъднитъ кервани влашки овчари напускаха своитъ лътни обиталища по високитъ пасбища на Кожуха и слезаха къмъ толпитъ солунски равнини. Видътъ на нашата редица имъ вдъхна непокойство. По тъхнитъ разбъркани движения и застоявания разбрахме, че за една минута сме взети за аскеръ. Но далекогледи и опитни, каквито сж, тъ разбраха, че сме безопаснитъ хора.

Постепенно керванътъ се очертаваше по-ясно. Грамадни стада, домочадия, коне, натоварени съ покъщница — всичко това се смъкваше лънито отъ планината.

Посръщахме ги като братя-съюзници. Тъ сж почти съвсъмъ погърчени вече. И до тъхнитъ самотни висоти бъше приникнали слухътъ за голъмото размирие и за настаналото помире- ние между едновърчитъ, чинитъ андартъ и комитъ сж враждавали и сж се кърчали по тия балкани. Тъ бъха угрижени за стадата и конетъ си; първиятъ сръщнатъ аскеръ ще имъ ги задигне.

— Отивате право въ ржътъ имъ пръдупръждаваме ги ние.

Недалеко отъ насъ единъ каракачанинъ, по-старь и отъ дъдо Ангела, търкаше съ камъкъ голия си коремъ. „Църи се отъ коремоболь“, обясняха ни по-младитъ, т. е. прави си единъ видъ... масажъ. Сръдството, навърно, му бъ помогнало, за-
щото подиръ малко той застана на ръката и почна да брои овцетъ. Очуди ни начинътъ, по който ставаше пръброяването; старецътъ, гениаленъ събирачътъ, броеше и събираше по десетъ и по двадесетъ изведнажъ и вътрь въ нъколко минути стигна до осемстотинъ!

Ето едни щастливи прълетни птици, които на два пъти пръзвъ годината мъняватъ гнъздата си. Нераздълни дъща на майката природа и чужди за тревълнението на широкия свьтъ.

Тъхното заминаване ни донесе едно разочарование. Отъ тукъ до Леринско нъма вече да сръщнемъ никакви села. А ние се надбвахме, че тия каракачани ще ни нагостятъ въ колибита си съ великолепно кисело млъко и ще ни снабдятъ съ нъкоя и друга гуна и съ цървули.

Продължихме пътъ къмъ пустиннитъ висоти, които тъ напускаха.

Неусътно се провръхме въ дефилето. То се оплушава отъ буйна пънеста ръница, която се разбива съ шумъ въ чисти бяли мраморни площи. Чувство на волностъ облада всички ни. Дисциплината и редътъ станаха излиши. Отпустнахме се и закретахме, наподобявайки каракачанския керванъ. Всъщностъ можемъ да изказаме едно желание или да споделимъ единъ споменъ, се озовава до най-интимни си другари.

— Е, мислили ли си пръди мъчесъ, че ще скитаме сега тукъ като комити? запита мечкаровъ.

Пофилософствуваме дълго върху неизвестността, на която човъкъ е играчъ, и туриме една голъма въпросителна пръдътова, което слъдъ нъколко мъсъца само ще пръдставили Балканскитъ полуостровъ.

Най-гъсната частъ на прохода, Порта, внушава смирение пръдъ величеството на природата. Въщниятъ напълъ на ръката тукъ е нъкашъ по-търгествънъ. Съ мъчаливо благоговение всъки извръщна нагоръ глава, и погледътъ му едва достига пръвъ таинствената полумракъ покритът съ сънътъ злберъ, които страхотовто съ издигане отъ двътъ страни. На мъста отъ самитъ скали се изправятъ отъ боровъ съ върхове стремително насочени къмъ бълить злбери.

Нъкой извикъ задъ насъ, и ехото, съкаяшъ гласъ на скритъ въ скалитетъ приказанъ великанъ, му отвърна заканително. Изведнъкъ слъдъ това екна пьсенътъ „Хубава си моя горо“...

Минахме и тъсината, но не изчезна бързо впечатлението отъ тая величествената Порта, на която описаното отъ Алеко Константиновъ Ждрело при селото Власи, въ Царибродско, е само миниатюрно подобие.

Замръжихме въ гъста борова гора, подъ самитъ бълъ злбери. Не ни се искаше да развамъ общото празднично разположение съ пръумора — до сънътовътъ. А тукъ обстановката — 54 —
бъгът притамлива за бивакуване: завътно място, наблизо бистро изворче, отртро отъ дѣдо Ангела, наоколо повалени трупове на столътни буки.

Поваленитъ дървета букнаха въ буйни пламъщи, които достигнаха върховетъ на живитъ. Разположихме се край огньоветъ. Царската си вечеря започнахме съ една софийска кутия сардини, залѣхме я съ студена изворна вода и я приключихме съ по едно кафе, приготовено съ кафеджийскитъ такъми, които бѣше ми подарилъ за споменъ Иванъ Николаевъ.

Луната не закъснѣ да надзърне прѣзъ клонитъ на бука-ка. И не прѣстана да ни свъти, докато траеха приказкитъ край огнѣта. Кольо воденичарть насьбра много папрати и ни стъкми великолѣпни меки легла край горящитъ котуци.

Само най-хубавитъ ноци отъ миналото, прѣкарани въ Нидже планина, могатъ съ сравнено тая дива ношъ подъ бѣлить зъбери.
По пукота на едно сражение

Студът ни събуди пръди да сипне зора. Заехме снощ-нитъ си мъста край догарящитъ пънове.
Далечни гласове на прълетни птици възвъствяваха неближаването на деня. Яребици се обаждаха сегизъ-тогизъ изъ буквака.
Чекаларовъ заразправи, какъ на младини е ловилъ яре-бизи и прикова вниманието ни. Женската самотница и плънница излива тягата си по мечтанъ другаръ и купнежитъ си за милувки и нъта. Мъжкитъ се обаждатъ на тия сиренски гласове, но вмъсто въ обятията на примамлива хубавица, попадатъ въ ржцътъ на коварния човъкъ.
Бай Търпо Шалапутъ приготвляваше кафето и се подсмишаваше подъ мустакъ, слушайки сърдидотично разказа. Изведнажъ се завтеше Пандо Киселичевъ и обади, че се чували далеки залпове.
Даде се заповъдъ за пътъ. Бай Търпо извади кафеничето отъ жеравата, плисна токуто заврълата вода на земята, като мърдна съжалително, и се зае да натовари мъскитъ.
Нъжътъ румянцътъ багръще небосвода на изтокъ.
Даде се парола: „зора“ — „залто“. Какво ли могатъ да значатъ тия залпове по това връме?
Аскеръ ли стръля на посоки въ гориетъ, за да откриве комитъ?
Чета ли нъкова е загащена нъкъдъ, или войници дезертиори сж застигнатъ отъ аскеръ? Всичко е възможно.
Групитетъ се пръснаха въ вериги и се закатериха по висо-чинитъ, позлатявани вече отъ слънцето.
Залповетъ се чуваха все по-ясно. Сражението се разгаряше.
По билото загазихме въ дълбокъ сънътъ. Залълъ ни силенъ мразовить вътъръ. Перелинитъ ни се развъха като вътрила.
Бързаме, тичаме почти, да стигнемъ втората Порта.
По чукаритъ къмъ съверозадъ съгледахме съ бинокълъ движещи се точки. По-нататъкъ се очертаха по-ясно човъшкиъ фигури: аскеръ, разбира се.
Още по-нататъкъ можахме да различимъ пукота на мар-тинитъ отъ тоя на манлихеритъ.
Съмнённые не оставаше: загасени саж нѣкъдѣ изъ Тик-вешко „велможитъ“. Стрѣлбата на мартинитъ почти заглушаваше гласа на манлихеритъ: доказательство, что „велможитъ“ саж нападнати и турени на тысно. За втори пять тъ ставать жертва на своята боса команда: една отъ тѣнитъ чети бѣ нападната прѣдъ двѣ седмици въ планината Голакъ, подъ самата болгарска граница.

Пукотъ на една бомба разпръсна у насъ и сѣната слѣда отъ съмнённе.

Ние утоляваме отъ врѣме на врѣме жаждата си съ снѣгъ и тичаме безъ спиръ.

Най-послѣ ние сме на втората Порта.

Сега вече нападателить не могать да се надѣвават на никаква башивозушка помощ отъмъ гольмомо помашко село Нже: проходитъ и височинитъ надъ него сж въ наши рѣщъ.

Но и силитъ ни сж изчерпани. Всички треперимъ отъ умора и сту̀дъ. Това лудо тичане трае вече повече отъ четирѣ часъ. Само Чекаларовъ е неуморимъ, настойчивъ и непрѣклоненъ въ желанието си да се бѣрза още.

— Всичката ни добра воля да стигнемъ на врѣме и имъ помогнемъ, намъсихме се ние съ Попова. Помежкихме се прѣдостатъчно, но да, продължаваме сжщия бѣгъ по висотата, които оставатъ за прѣбываляненъ, е немислимо.

Разликата бѣ тамъ, че Чекаларовъ имаше не само добра воля, като насъ, но и сили. Нашитъ отпаднали видъ дори го разсмиваше.

Подиръ кратка почивка закретахме наново. Пукотевицата почна да отслабва.

Човѣжкитъ фигури по срѣсънитъ чуки се виждаха вече ясно и безъ бинокль. Усѣмѣнитъ се: аскеръ ли е това, или сж самитъ „велможи“?

Прѣбѣрѣхмъ още нѣколко рида и рѣшихмъ да се оба- димъ. Нададохме подъ команда една громогласна ура.

— А-а-а! Чу се екѣтъ на отвѣтната ура.

— Нашитъ сж!

Заповѣдахме на пѣвцитъ да изкаратъ нашия маршъ:

Напѣдъ, напѣдъ, за слава,
На бойното поле!
За нашата свобода
Тамъ всѣкъ отъ насъ да мре!

Ехото на далеченъ рефренъ едва достигна до ушитъ ни:

Зората вече грѣне,
Честъта ни вика въ бой,
За брата кой милѣ,
Да встѣпи въ обществъ строй!

Като луди се спустнахме по надолнишето и спрѣхме на една поляна, подъ самата чука на „велможитъ“, Отдѣсно, въ единъ долъ, се издигаше огроменъ пушекъ. Чуваше се още и по нѣ-
кою пушка. Послужим си съ най-гърмогласнитъ между момчетата, за да се обяснимъ червъ надзвикванія съ сръдностъ „велможи“, а най-бързозногитѣ изпратиме при тѣхъ.

Тамъ бѣха Дякончето, Христо Цвѣтковъ и други войводи съ чети́тъ си. Свобозика ни, че сраженіето, вече прѣстанало и турцитъ се отеглили.

Ако бѣхме стигнали два часа по-рано, нѣхме да ударимъ неприятеля въ гърба.

— Язъкъ! Не можахме да си опитаме пушкитъ, казаха нѣкои наши момчета.

Отъ всички страни взеха да се довличатъ бавно-бавно къмъ поляндката ни разпремнати четници, до единъ посрѣднали, изнурени. На монзина отъ тѣхъ липсваше по нѣщо: горна дреха, раница, шапка. Съ първитъ си думи Георги П. Христовъ ни се оплака отъ „босата команда“, която докарала нещастието на четата имъ.

Ето и самата случка.

Вчера „велможитъ“ срѣднали едно турче, което се изхитрило да се прѣстори на глухонѣмъ. Домилѣло на нѣкои войводи и го пустнали на свобода. Но на турчето веднага се развързала езика, когато стигано въ селото си. Тиквешкиятъ бегове стѣнмили набѣрзо една потеря отъ 60—80 души, вържени главно съ мартини. Прѣдвоизмани, сигурно, отъ „глухонѣмъ-мото“ турче, потерята трѣгнала по диритъ на четитъ, ходила цѣла ношъ и при зори ги изненадала въ самата колиба, дѣто били настанени. Единъ отъ четницить спѣли, други били боси и съ разпазани патронташи. Часовотъ, поставень наблизо до колибата, открилѣ веднага огънь и загиналъ героиски на поста си. Всички се пръснали. Само нѣколко момчета успѣли да хванатъ позиция, открили огънь и улеснили съ множеството си спасеніето на другитъ. Двамина войводи заволили съ чети́тъ си чукитъ — същитъ чуки, на които ги наблюдваше отъ сутиринта — отправили нѣколко изстрѣла къмъ колибата и продължили съ спокойна съвъственъ пътъ си къмъ най-непристижимитъ мѣста; а куршумитъ имъ полетѣли право къмъ нѣколкото храбреци, които се защищавали... За общото спасене помогналъ много Алексо Радовчето. Щомъ се измѣнялъ отъ колибата, демиръ-хисарскитъ храбрецъ заелъ позиция, открилъ огънь, хвърлилъ една бомба и успѣлъ да пропаднатъ турцитъ. Тогава се повърнали нѣкои въ колибата и прибрали частъ отъ оставенитъ вещи: гуни, патронташи, раници. Слѣдъ отеглянето си турцитъ пакъ настъкнили, засели колибата и послѣ я изгорили. Отдѣли момчета, пръсната изъ горитъ и заградени отъ башивозука, продължавали да се борятъ мѣжки. Паднали всичко трима турци, трима или четирима наши и нѣколко момчета се загубили изъ гората.
Най-много нападки се отправяха към една от четит. Чекаровъ не можа да се сдържи:
— Ние се отбихме отъ нашия пътъ, изпотрепахме се да тичаме по канаритъ, за да ви дойдемъ на помощъ, а вие стоите спокойно на чуката и гледате, какъ щепа келеши башитозуци трепятъ другаритъ ви!
— Не се разпалвайте. И вие, ако бъхте изненадани, кой знае, какъ щяхте да постъпите...
— Изненада, като изненада. Но защо не направихте като Алексо? Защо, измъкни веднажъ здрави и живи, не се върнахте въ колибата?
Пръзъ това връме бай Търпо разпръдълъша едничия ни товаръ хлъбъ. „Велможитъ“ слъдъха съ жадни очи тая процедура. Нъкои отъ четници имъ се вредиха между нашитъ. Отчупихме имъ по едно парче хлъбъ, за което пожъннахме много благодарности и благослови. Тъ били останали безъ троха хлъбъ още вчера. А днесъ потерата изпръварила очакванитъ товари хлъбъ отъ село Рожденъ...

* 

Поблагодарихме сърдечно на дъдо Ангела и го изпрахме обратно. Той не познаваше тия мѣста: пътьъ ни бъ къмъ Тушимъ, а ние за хатъра на нападнатитъ се отклонихме чакъ до Буслкитъ колиби въ Тиквешко.
Тръгнахме на юго-западъ по посока къмъ Сборско. Ако и станиха около двестъ души, сега въ дружината имаше и дисциплина и редъ. Куриеръ — единъ полудионь, който не можеше да обясни, какво знае и какво не знае, не рачимъ да пустнемъ, понеже нъмахме по-добъръ. Пръвърлихме много ридове, води и кичести гори. Двѣ отъ загубениетъ момчета, залутани изъ гората, ни забълзаха и се прибраха при насъ.

Нашето недовръль къмъ куриера се оправи. Той ни забъта въ една непроходима гора, изъ която ни се стори, че нъма вече излизане. Цѣли три часа падахме и ставахме, подпирани на тога, прикръпяхки се о храсти и заобикаляйки ровове и стрѣмки. Едно изпитание, което ни напомни незабравимия долъ по пътя за Лжки и което ни изнури повече отъ сушреното тичане. За чудо, негодуванията и псеуздъ, които отъ всички страни се силна върху куриера и които той понасяше съ тяло мъченя, не отидоха до бой. Излъзли по мръкнало изъ тѣната гора, тръбваше да се ориентирате съ компасъ, по авъздътъ и по картата.
Закретахме наново, влачейки на сила подкосновитъ си крака. Бодрствуващитъ бѣха твърдо малко и между тѣхъ на първо мѣсто, разбира се, Чекаровъ: по обичай си, той неуморно тикаше на всѣ страни и се разпореждаше.
Каракачанскитъ колиби, които стигнахме, сториха ни се, макаръ и пусті, обтъвана земя. Какво велико щастие щъше да бъде, ако не бъха напуснати отъ обитателитъ си!
Въ нашата колиба ни удостоиха съ посъщението си нѣкои „велможи“. Стана нужда да дѣлимъ на ново оксжднія си залягъ съ тѣхъ, Всѣки прътъ ръжа за късче хлѣбъ, за една цигара, за една угарка макаръ... Чекаларовь изърси джобоветъ си, и Дякончето пое съ благодарностъ благодаритъ трохи... Друга такава хапка си приготви и изгълта Евтимовъ. Георги пъ. Христовъ измоли една цигара за единъ неговъ другарь, старъ тирякия, комуто просто било припаднало за тютюнъ...
Пръдпазливи и бдителни, „велможитъ“ вече не се довѣрять на насъ, а взимать доброволно върху си грижата за караули: самата дума колиба внушиа сега респектъ... Не минаха ни два часа, и „велможитъ“ ни сѣбудиха и настояха да се потегли веднага. Ние се достъхихме за причинитъ: когато студътъ се съюзи съ глада, сънятъ бъга. И се съгласихме.
Сега пръдволождах воденици. Стажвахме вече въ тѣхно царство. Поведоха ни изъ живописни малки пръсъки, пръзнъ залъсени като букети ридове и таинствени уцелия, на които пълната луна придаваше особено очарование.
Никдѣ Кожуха не ми се видѣ толкова омаенъ — „фантастиченъ дори, понеже тая нощъ се движехъ изъ пътя полу-заспалъ. Краката ми често се пръплитаха и се съпвахъ, за да зърна нови картини... *

Тринадесети октомври.
Слънчето ни огръ на една пръсъка въ мерата на Сборско. Седимъ и чакаме. Въ околнитъ колиби нѣма жива душа: вчерашната пуканица изоплаша хората и всички съ прибрани въ селото.
Изпратихме въ Сборско куриера съ двама четници за хлѣбъ, а ние се прибрахме въ единъ долъ, заобиколени отъ непръстялни жбери.
Надалеко се мърна стадо овце. Мърна се и единъ орачъ. Колкото и да бъ голъма стръмнината, явиха се мноизина охотници да издирять овчаря... и да прътърсять първи торбитъ на орачитъ и овчаритъ.
Стадото се оказа на нѣколица заможни селяни. Взехме двадесетина овце отъ разни стопани и издадохме „реквизиционни разписки“. Съ невъроятна бўрзина овцетъ бидоха закланъ, одрани и набучени на шишове. Кебапитъ отъ дреболитъ бидоха унищожени полуопечени. Послѣ се късаха и гълтаха лакомо парчета опърлено месо.
Когато грижит около овцетъ бъха свършени, рухна силень дъждъ и не даде никому да спи.

Хлъбът се получи късно пръзъ ноцъта, когато не малко стомаси, пръдимно „велможски“, бъха вече разстроени.

Очарвътъ съ готовностъ прие да ни бъде куриеръ. Одър-панъ старецъ, старъ ятакъ на харамии като дъдо Ангела, но по-сърдечень отъ него. Разчувствуваанъ отъ всеобщата просия, той изтърси безъ покана торбата си и раздае на гладницит всичкия си хлъбъ. Послъ събу цървулитъ си и ги подаря на единъ босъ четникъ съ изранени крака, а самъ остана босъ.

— Ами ти, дьдо, какъ ще ни водишъ босъ по камънацить?

Той ни отговори безъ думи, съ единъ широкъ жестъ, който означаваше: какво ли не е минало пръзъ моята побълъла глава...

Старъ куриеръ на Луката и на други войводи, той бъше гордъ, че му се пада случай да служи пакъ на такава голъма чета. Дочулъ нъщо за започнатата война, той се увъри окончателно, когато и ние му потвърдихме това.

— Не ти ли се иска, дьдо, да ти дадемъ послъ една анка?

Пръдъ това неочаквано пръдложене старецъ зъпна знаменателно съ своята безъжба уста. Посрамъ и приятно изненаданъ въ същото връме, той подиръ малко стана сериозъ и поклати отрицателно глава.

Простихме се съ Дякончето и съ Джинджирафова, които тукъ съ вече у дома си, и вмъсто да зънемъ подъ дъждъ, продължихме пътъ, макаръ и не отпочинали.

Старецъ заприпе пръдъ насъ съ боситъ си крака и подиръ нъколко часа спръ пръдъ едни сборски колиби. Пост-лахме ги съ слама и можахме най-послѣ да пръкараме два-три часа сладъкъ укръпителенъ сънъ.

Тукъ се цълунахме и раздълхихме съ милия старецъ.

Вземе си сбогома и съ Кожуха, пръкрасния великъ, който ни откри много свои прълести, но и ни страхно изнури.
ПО НИДЖЕ ПЛАНИНА

Четирнадесети октомври.
Трето денонощие, какъ непръкъжнато почти вървимтъ.
Пустинитъ на Кожуха се смъниха съ тия на Нидже планина, въ която и колибитъ съ по-голъма ръджостъ.
Кравица, Козякъ, Каймакчила̀нъ се очертаватъ въ далечината. Мрачнитъ имъ силуети ни напомнятъ, какви нови изпитания очакватъ нашитъ бъдни изнурени крака.
Курьерить отъ Сборско ни заявиха, че не знаятъ прънатълятъ пътъ. Дадохме имъ двама четници и ги изпратихме по пръдполагаема посока къмъ Пожарско — да намърятъ селото. И кретайки сваи изъ безлюдния балканъ, стигнахме и заобиколихме Кравица, единъ каменистъ масивъ съ форма на гигантска калугерска шапка върху плещивото билото.
По тия мѣста се е сражавалъ пръзъ есеньта 1903 година другарятъ Поповъ, пръдводятъ единъ отрядъ костурски въстаници. Гонени отъ потери и пръмалъди отъ гладъ, тукъ хората му заклалъ нѣколко отъ своятъ коне и се наляли съ конско месо.
По-нататъкъ Поповъ ни счии мѣстото, дѣто е затегналъ Манолъ Розовъ, мой другаръ отъ гимназията. Селянить отъ Пожарско запомнили името на революционера, припадналъ отъ далекения костурски край за да сложи коститъ си въ тѣхнитъ балкани, и нарекли мѣстото, дѣто е издъхналъ, Розовъ гръбъ.
Оставихме се да ни водятъ Поповъ и живитъ му другари отъ нова връме. А тѣ, недовръявайки на своята памѣть, мѣкънѣха ни ту тукъ, ту тамъ, бльскака ни по струмнини и изъ дѣлбоки доловѣ, докато подиръ нѣколко часа ни изведоха на Розовъ гръбъ — мѣстото опръдѣленио за спръща съ хората отъ Пожарско.
Студъ декемврийски ни пронизваще по-силино, отколкото по върховетъ на Порта. Загрижени за пратеницитъ, изпроводихме къмъ Пожарско цѣло отдѣление четници, а ние, гонени отъ умората и студа, прибрахме се въ една висока букова гора. Започна се люто сърбензване между групитъ, коя дѣ накладе по-бунтъ огънь. Мѣкънѣха се отредъ грамадни трупи; пламъци подгаряха върховетъ на околнитъ столътни дървета.
Къмъ полулъцъ нѣкой събуди съ ритници, и когато се изправихъ на краката си, видяхъ изгорена част отъ пелерината ми.

Нашитъ хора се завърнаха едванъ къмъ полулъцъ. Тѣ успяли да намърятъ селото, привлъчени отъ шума на тлъпани и зурли, благодарение само на Света Петка, въ честь на която на днешния день ставало въ Пожарско панаиръ. Селанитъ били въ весело настроение и нахранили и наполни царски изнурени нѣчакани гости.

На насъ пъкъ пожарени (Пожарско е прочуто комитското село въ Воденско) донесоха хлѣбъ, сирене, малко тютюнъ, ракия въ изобилие и една волска кожа за цѣрвули.

Само въстници нѣмаха и това ни много огорчи. Въ Пожарско се знаело, че турцитъ били изтикани и отъ Щипъ. А ние бѣхме сигури, че съх изтикани и отъ много други по-южни градове.

По тѣмъ още напустнахме гората съ великолѣпнитъ огньове.

Прѣзъ деня движението бѣ вяло. Лазимъ като мравки цѣли часове, а изминаваме едва нѣколко километра. Четата постоянно се прѣклежа. Не помагатъ никакви строгости и увѣщания.

На нѣкои призътъ отъ изнемощение. Завчерашното мно-гоядие подиръ глада разстрои мнозина. Между тѣхъ е и нашиятъ бурианъ, скъщо голѣмъ любителъ на дробчета и шкембета. Дѣлно врѣмѣ той остава назадъ, безъ да смѣ да ни се оплаче. Извиххме го. Едва се дѣржеше на краката си, блѣденъ, съ хлѣтналъ очи и съ неизмѣнната калка на врѣха на своя из-остренъ носъ. Честолюбивиятъ момъкъ се просълѣзъ отъ мъка. Поповъ му посочи едно магаренце и му заповѣда:

— Хайде, качи се на братчето си!

Петнадесети октомври.

Обиколихме и втория врѣхъ на Нидже, Соколъ, и тѣр-пѣливо се отправихме къмъ Каймакчилъѧ.

Оттухъ Нидже се открива съ всичкото си сурово вели-чие. Нидже е една отъ рѣдко разнообразитъ македонски пла-нини. Изнуителна и дива съ свойтъ страховитъ эмбери, про-пасти и скали, тѣ кріе въ недрата си и чудно живописни ни-зини и приятни ущелия.

Земята е заледена. Напразно октомврийското слънце се мачи съ лъчить си да поотпустне слѣвенитъ отъ мразъ каме-наци, по които се хлѣзгаме. И все пакъ на мѣстата срѣщаме запазени зелени падинки, въ който още живѣ пролѣтта.

— 63 —
таствителното въ въхъ е чудно разнообразна. Зелениата боровинки, боровинки и зеленики, медно-червенът листа на буквата и жълдо-бълт тополи образуват колоритния имъ ненагледенъ фонъ.

Съсъмъ неочаквано единъ върхъ ни откри необятни хоризонти. Дружината спръв за да се налюбувава на магическата картина, която даваха собствени на едно велики на отвъдвардарска Македония. Многоглавиятъ царь на македонския планини, Шаръ, пръвграждаше хоризонта къмъ съверо-западъ. Бабуна, Бисра, Мориховскитъ планини, Кожуха, Пелистеръ, Вичъ, Грамосъ се израждаха подъ него.

Викъ на несъдържана радост се изтръгна отъ всички гърди пръвъ познатият родни балкани. Хиляди далечни спомени и радостта отъ туй, че е наближила краят на дългия походъ внесоха оживление въ утрудениетъ души.

Костурчани впериха жадно погледи въ въ В и чо, задъ който се криятъ тъхнитъ родни села.

Леринци самоувърено застанаха на чело на дружината, щастливи, че съ вече у дома си и че ние ставаме тъхни гости.

У насъ се явих желание да стигнемъ още тази нощъ въ първото леринско село, като направимъ единъ пръвходъ отъ десетина-дванадесетъ часа.

Отъ върха Барбешъ, къдъто на обятъ направихме единствената си почивка, наставахъ несочноеми ридица и многоводни долове. По мракъ минахме познатитъ ми чуки подъ Фармаковитъ колиби, къдъто пръдъ десетъ години бъ разбита нашата чета. Напраздно напръхахъ уморената си паметъ, за да заживя съ страшнитъ першетии на тая схватка, въ която за гинаха шестима мои другари. Тогавашниятъ ужасъ отъ вида на първата кръвъ и отъ послѣдователътъ безпомощни лутании изъ планинитъ не бъха въ състояние да разтърсятъ сега мѣто задръжано съзнание.

Натъкнаме се подиръ полунощъ въ деветъ колиби, които образуватъ селото Попадия.

Заобръхома не приели отпръди деветъ години — пръвъти ми скипъ стари познайници, които спръцъхъ. Не сърихъ да имъ се порадвамъ, нито да удовлетворя любопитството имъ. Очитъ ми се склониха, и азъ се търкулихъ до другарить, които вече спъха дълбокъ блаженъ сънъ.
XVI

СЪ ПЕТАТА ГРЪЦКА ДИВИЗИЯ

Попадийци направиха всичко, за да ни се възвърнатъ по-скоро силитъ.

Добръ нахранени, напоени и отпала, събрахме се съ „велможитъ“ на съвър. Пръдложихме да се цръдприеме утръ вечеръ съ общи сили нъщо противъ голъмия желъзноложтенъ мостъ при Екши-Су и се поставихме на тъхно разположение.

Въ Костурско нъма ни мостове, ни тунели, а желъзнни-
цата Солунъ—Битоля, която пръкосва Леринско, е пълна съ такива. Разговорът не вървьше плавно. „Велможитъ“ привеж-
дах всевъзможни съображения, за да отклонятъ акцията и
най-послъ открито ни заявила, че каквото йма да се върши
въ района имъ, тръбва да се пръдстави тъмъ. Съ една ръчъ,
и тъ искаха часть по-скоро да ни експедиратъ отъ Леринско.

Ние считахме пръговоритъ за свършенъ, когато попадийци
ни донесоха отъ Соровичъ важни новини: градътъ Кожани
изгорълъ, гръцка войска настъпвала къмъ Соровичъ, село Пе-
търско било опожарено отъ арнайти…

Настоенятъ на „велможитъ“ моментално се промъни.

Въроятността да се явя утръ гръцката войска въ Соровичъ,
безъ ние да сме пукнали още пушка, ги смутъ. И тъ се съ-
гласиха да направимъ нъщо къмъ Екши-Су.

За да се добиемъ съ по-достовърни свъдънения, същата
нощъ слъзомъ въ село Сетино и отъ тамъ въ Горнечно.

* * *

Седемнадесети октомври.

Отъ часъ на часъ пристигатъ извъстия за настъпленитъ
на гърцитъ.

Нашата хазайка се втурна радостна въ стаята и извика:
— Гърко дошълъ во Соровичово!

Същото потвърдиха постъ и други.

Значи, нъма защо да посъгаме на екши-сулийския мостъ,
който сега ще бъде нуженъ на съюзницитъ ни.

Ориентириани донъдъ всърътъ противоръчивитъ свъдънения,
изпратихме войводата Марко Ивановъ да намъри гръцката войска
въ Кайлярско, където пръдполагахме че се намира, и да пръ-
даде слъдното писмо:

— 65 —
До командауавшыя гръцкит войски въ Кайляри.
Честь ни е да ви съобщиим, че около 150 българи възстанници пристигнахме отъ България и се намираме въ село Горничево. Желаеъм да влъземъ въ сношене съ братската гръцка войска, за да съгласимъ нашия действия противъ общия врагъ.
По свъдънителя, получени отъ специалини наши куриери, изглежда, че турцитъ се концентриратъ въ село Църово и по всичка въроятность намъряватъ да окажатъ съпротива въ прохода Килидъ-Дервентъ, който отстои два часа отъ Горничево и единъ часъ отъ Соровичъ.
Тукъ-тамъ по околнитъ села се забълзватъ дезертири. Заловенитъ отъ тяхъ съ изтошени и убити духомъ. Готови съ нашитъ скромни силни да сътрудничимъ до край съ гръцката войска, оставаме съ почить:
(Подписи).
С. Горничево, 17.X. 912 г.

Привечеръ потеглихме къмъ Църово съ намърение да пръдприемемъ нощно нападение противъ аскера и да осуетимъ всичка негова съпротива около тъснината Килидъ-Дервентъ.
Изъ пята ньколко жени отъ Църово ни казаха, че аскерътъ току-що се дигналъ отъ селото имъ. Обяснихме това съ пълната разнебитеност на неприятеля: той не е въ състояние да се брани даже и при Килидъ Дервентъ.
По-нататъкъ сръценахме ньколко турски дезертири, едни заловени отъ селянитъ, други пръдали съ сами. Дезертирали при Велесъ. Турската армия била разбита отъ българитъ и сърбитъ, които минали Вардара и стигнали до с. Изворъ. Това бъ за насъ първото неопровержимо доказателство за турския разгромъ. И заключихме: наскоро ще сръщаме тукъ и българско-сръбски суъзни войски.
Въ селото намърихме между селянитъ и телеграфиста отъ станцията Църово. Послъдниятъ ньколко дена минали пръзъ станцията 7—800 отстъпващи турски войници, опърлани, боси и деморализирани. Всички бързали да се прибератъ къмъ Битоля. Хуриетскиятъ герой Ниази бей съ около 500 по-отбрана хора потеглили къмъ Костурско. Днесъ въ 3 часа, слъдъ за- минаването и на послъдниятъ турски войници, телеграфистътъ разпушналъ пазачитъ, заключилъ станцията и се приbralъ въ село.
Хрумна ни една щастлива идея: да обогатимъ свъдънителя си по положението и чрезъ телеграфа. Пръдвеждани отъ телеграфиста, тръгнахме съ Чекаларова къмъ станцията.
Щомъ излъзохме на линията, телеграфистът единъ тежък типичень компански службашь, българинъ отъ с. Градець, спръ и ни посочи запаленія на маказа фенеръ. На гарата не остана човъкъ, който би могълъ да запали фенера, и за това нашиятъ воначалъ направи хиляди страшни прѣдположения, допусна даже, че турцитъ съ се завърнали. Да се яви самъ на поста си, чиновникътъ не посмѣ.

Върнахме се въ селото, изведохме цѣлата чета и „съ пристъпъ“ заехме станціята. Но вътрѣ не се оказа живъ душа. Тогава чакъ допуснахме, че съ тая акція, извършена по прѣдварително скроео стратегически планъ, изиграхме неволно единъ фарсъ, дрижирахъ отъ компанския чиновникъ. Той е, сигурно, самъ запалилъ фенера, но отъ страхъ или отъ компански патриотизъмъ, е искалъ да осуети нашето хазяйничеченъ въ станціята. При това не дадохме воля на възмущението си.

Прѣгледахме набѣрзо прѣписаната. Между друго, разбрахме, че отстъпващъ войници-генѣ съ се бунтували и малтретирали чиновницитъ, понеже не имъ се давали достатъчно вагони за бѣтане.

Накарахме телеграфиста да завърже разговоръ съ Леринъ.
— Не отговорятъ! обади той подиръ извѣстно тракане.
Поискахме Негушъ, послѣ Беръ, (Прѣди да напусне поста си, на телеграфиста било извѣстно отъ тамошния му колега, че линията отъ Вартоломъ до Беръ била вече въ гръцки ржъ). Разправията трая доста дѣлго, но нашиятъ телеграфистъ ни заяви:
— Не искать да говорятъ.
За съжаление, всички бѣхме профани по телеграфното дѣло и останахме само съ свъмѣнитъ си, дали не сме пакъ жертва на нови лѣжи.

Тръгнахме по самата линия. Изъ пѣхъ момчетата се забавляваша и горѣха срѣщанитъ аскерски чадъри.

Стигнахме и цѣровския тунелъ, непазенъ отъ никаква стража. Тунелъ, рели, жици, мостове — всичко бѣ на разположението ни. Но сега всѣко разрушение би напакостило не на турцитъ, а на съюзницитъ и на нась самитъ. Трѣбвало е, значи, да пристигнемъ нѣколко дена по-рано.

Шумно влъзохме въ село Баница, тоже очистено отъ турска войска.

* * *

Осемнадесети октомври.
Отъ Соровичъ получихме отговоръ на нашето писмо:
Драги колеги,
Вашето братско писмо се получи. Благодарим ви за великодушиото и благородно предложение за сътрудничество.
Очакваме заповедите на началството си, които веднага ще донесем до знанието ви.
Цълуваме ви братски.
Оплярхисъг д) А. Кацамакосъ
Въ Соровичъ, 18 октомбр. 1912 г.

Селото и станцията Соровичъ били заети само от андарти, които се движели като авангардъ на войската.
Баница се раздъви от зори и доби изгледъ на мобилизирало село. По улиците сновът въоръжени селяни. Карули пазят и по всички околни ридове.
Къмъ 8½ ч. сутринта по шосето откъм Леринъ се показа единъ кавалерийски отрядъ отъ 70—80 души.
Чекаларовъ самъ излъзъ по ридовете да слъди неприятеля. Не се мина много, зададе се и пъхотата. Отъ Леринъ по-теглиха нъколко трена съ войска. Тогава съ рискъ да бдемъ открити, излъзахме отъ селото и по единъ трапъ съ озовахме на ридишата надъ Баница.
Останахъ съ своите наблюдатели постъ, Чекаларовъ ни долагаше постоянно за движението на турцитъ. Явно бъ, че неприятелътъ, подкрепенъ, искатъ да заеме наново Килидь-Дервентъ.
Увърена, че движението на аскера не съ отнася до насъ. Четата се прикръ съ една горичка надъ горничиевския пътъ. Излъзахме съ Чекаларова пълнишкомъ на единъ ридъ, надъ самото шосе. Оттамъ до вечеръта, на раздалечъ само 1000—1500 метра по въздушна линия, наблюдавахме маневрирането на аскера. Кавалериата непръстенно сновъше по шосето, а единъ членъ отрядъ пъхотата мина оттъкъ прохода по посока къмъ настъпващъ гръцки войски.
Къмъ петъ часа откъмъ Екши-Су се зауна пушки; двата кавалерийски авангарда, по всичка вѣроятность, се бъха сръщали. Надраскахме на Попова една бължка и го поканиме да домъкне незабѣлзано четата, за да ударимъ аскера въ флангъ, надъ самата тѣсина.
А той ни отговори: невъзможно ми е, понеже и при насъ попадна едно отдѣление отъ двадесетина души. Дебнемъ ги и скоро ще ги изплющимъ.

*) Началникъ на чета, войвода.
Току-що прочетохме това, откъм бивака на четата се нададе внезапно друга сила пукотивица. Спустихме се към другаритъ. Посрещнаха ни нѣколко момчета, свѣтнали отъ радост, съ патронташи, чанти, ранщи и други трофеи въ ржътъ.

Най-послѣ! Подиръ три седмично скитане, пропукаха и нашитъ пушки!

Въ дола, кждѣто бъ сгашено неприятелското отдѣлене, се намѣриха трупове само на шестима аскерлини. На другия денъ селянитъ намѣриха изъ шубракитъ трупове и на други геги, издѣхнали по всѣка вѣнност отъ ранитъ си.

Оставихме момчетата да продължаватъ бурнитъ си разправии — спорѣще се, кой се е проявилъ, отъ чии куршуми всѣ паднали аскеритъ и по чия вина е успѣла частъ отъ тѣхъ да се спаси — и се отдѣлихме на съвътъ. Утрѣ около прохода ще стане рѣшителна схватка, въ която ние не можемъ да не вземемъ участе. Да останемъ ли на височинитъ, за да не бждатъ заети отъ неприятеля, или да се приберемъ на топло въ съсѣдното село Горничево? Прѣдодъ, за жалостъ, второто мнѣніе.

Въ сврѣзка съ плана на утрѣшнитъ дѣйствия Леко Джордѣвъ биде изпратенъ съ едно отдѣлене лерински четници въ Соровичъ. Той трѣбваше да докладва подробнѣо всичко видѣно и чуто прѣзъ денѣа и да поиска единъ малъкъ гръцки отрядъ, съ който да обходи прѣзъ планината селата Горничево и Цѣ-рово и да се яви въ тила на турцитъ.

Деветнадесети октомври.

Събрани при зори извѣнъ селото, ние се раздѣлихме пакъ на нѣколко непримирими мнѣнія. Съ прѣдположението, че турцитъ сж заели прѣжъ нощта чукитъ надъ прохода, единъ оправдаваша желането си да отидатъ на по-далечни височини, отъ които военниятъ дѣйствия можѣха само да се наблюдаватъ... А ние вече бѣхме пратили специално отдѣлене въ Соровичъ, съ което ангажиравхме и гръцитъ и себе си въ дневния денѣа. Разправиата се изостри; рискувахваше даже да стане безкраина.

Чекаларовъ, изгубилъ тѣрпѣніе, заяви рѣзко:
— Да отиде, кой кждѣто иска! Костурскатата чета отива да заеме височинитъ надъ прохода.

Чува се пѣрвътъ гърмежи.

Свѣтналъ отъ радост, Чекаларовъ се обърна и ми каза:
— Слушай, Христо, днесъ ние ще рѣшимъ сражението! Поради пълната неизвѣстностъ, къмъ която отивахме, азъ бѣхъ повече скептикъ и тая самонадѣяностъ не донѣйдѣ раздразни.

Сами, безъ мѣстни хора, забьрзахме по посока къмъ гърмежитъ. Съ насъ потегли и прѣспанскитъ войвода Христо
Цв̈тковъ съ четицата си. Наближихме вчерашния наблюдателъ пость, отавихме го на дѣско и слѣзохме къмъ шосето. Гърмежитъ се чуваха вече по-отблизу. Видѣха се и първий турци. Неприятелъть бѣше заелъ прохода Килъдь-Дервентъ до моста при Екшн-Су, а гърцитетъ бѣха разположени въ полето, на двѣ страни на пяхъ, при схьщото село.

Нашитъ вериги се впустиха бѣгомъ къмъ височинитъ срѣщу лввия неприятелски флангъ. Лввийятъ флангъ веднага проплхъ турцитъ отъ една важна височина, а дѣсното ни крило настмъ и застраши неприятелъ въ тилъ. Съ първить наши залпове въ неприятелскитъ редове се внесе страшна уплаха. Не очаквайки нападение откъмъ тая страна и считайки фланговетъ тилен и цила си осигурени, турцитъ не бѣха поставили даже и стражи по съвернитъ ридове надъ прохода. Очевидно, ние бѣхме взети за гръцка обходна колона. Проходътъ подъ насъ се задръсти отъ хиляди войници, загубили главить си. Групи отъ тѣхъ бѣрзаха въ безпорядченъ бѣгъ да хванатъ пяхъ за Баница. Други запъплиха като мравки по срѣщнитъ височини и макарь изложени на куршуимъ ни, нѣмаха силни да бързать. Излагаха се съ резигнация на нашитъ залпове, безъ да ни отрѣщать. На мѣста обаче подържаха усилено огнь и дадоха възможность на цѣли отдѣлния да изкакать ридовете. Една колона можа да обходи лѣвото ни крило и заобиколи цѣляя съртъ, отъ който бѣхме настъкли за да хване шосето оттатькъ прохода. Тя пъкъ се натъкна тамъ на огнь на „велможитъ“.

На самото шосе настани невъобразима бѣрканица. Наши момчета се смѣсиха съ турцитъ. Резигниралиятъ маршъ на изнурениятъ аскерии, тѣхното ново облъяло цвѣтъ къмъ тѣхъ, фесоподобнитъ имъ шапки отъ схидия цвѣтъ и гетритъ, въ които бѣха стегнати краката имъ, прѣдполагаемата отъ всички ни близостъ на гръцката войска станаха не на едно мѣсто причина, за да спратъ нашитъ стрѣлбата, недоумѣвайки, дали това сѣкъ турци или гърци. Чекаларовъ, усмѣнъ въ единъ войникъ, дали е турчинъ или гръкъ, насочи къмъ него пушката и извика: „Гедь бурда, бе“! Войникътъ се отправи къмъ него. „Ать силйали“! (Хвърли оржийето си!) Войникътъ хвърли шинелата си и се впусна да бѣга, но единъ куршумъ го повали мѣртвавъ.

Заели съ Цвѣткова позиция на дѣсния флангъ, изпитвахме едно рѣдко удоволствие. Аскерлинитъ, обърнати гърбомъ къмъ насъ, лазятъ по срѣщната ридъ, а ние имъ отправяме залпова огнь. Прѣдполагахме, че щомъ достигнемъ гребена, неприятелъть ще залегне, и нашата стрѣлба ще изгуби своя характеръ на единъ видъ спортъ. Но каква бѣ нашата изнен
нада, когато видъхме, че аскерливът, вмѣсто да се спратъ на върха, прѣдпочитаха да го прѣхвѣрлятъ и да бѣгатъ!

Къмъ обѣдъ, два и половина часа отъ започването на нападеніето, главнитъ сили на неприятеля, 2—3000 на брой, бѣха очистили прохода, който ние не бѣхме успѣли добръ да запушимъ.

Отидохме къмъ полянката, дѣто бѣше нашиятъ центъръ. Десетникътъ ни Търпо Бузлю гонѣше настрѣвень нѣколцина бѣгащи турци.

Нашитъ, господарі вече на шосето, ни показаха маузери, чанти, манерки и други трофеи. Поднесоха ни и турски галети, прибрани отъ раницитъ на убититъ. Бай Търпо Шалапутъ не можеше да се насмѣе на нашето забѣркване съ аскера и на това, че раницитъ на двама отъ убититъ турци били натѣкани едната съ всѣкакви сапуни, а другата само съ игли и конци, откраднати богъ знае отъ кой магазинъ.

— Не ти ли казахъ, че ние днесъ ще рѣшимъ сражението? обѣрна се къмъ менъ Чекаларовъ, самодоловенъ и изпълненъ съ гордо съзнане за достойностото си.

Отъ западъ отдѣлнитъ изстрѣли се обърнаха въ ожесточенъ пукотъ: турскитъ колони, които бѣха взели горничевскитъ ридища, се натѣкнаха на леринчи; другъ турски отрядъ при отстѣлпенето си се срѣщна и смѣси съ една наша група.

Чекаларовъ поведе момчетата къмъ пукотовицата, а азъ съ трима души останаха да посрѣщамъ гърцитъ. Отъ една височина надъ шосето замахахме бѣли кърпи къмъ гръцкия патраулъ, който едва се забѣлзванеше.

Гърцитъ се движеха прѣдпазливо и не се довѣряваха на нашитъ сигнали. Виковетъ ура и зито. ги насѣрдчаха. Тѣ приближиха на 6—700 крачки и спрѣха.

— Ние сме български вѣстанци, вие кои стѣ? извикахме ние по гръцки.

— Елинесъ! отговориха тѣ.

Хукнахме надолѣ и за нѣколко минути се намѣрихме на шосето. Прѣтѣрнахме се и съ цѣлунахме съ трима неизвѣстни синове на далечна Гърция като съ стари и изпитани приятели. Потеглили едновременно отъ двѣ противоположни посоки, нашитъ пящица се срѣщаха тукъ, на Килидъ-Дервентъ, подиръ една побѣда надъ общия врагъ. Въ този моментъ азъ почувствувахъ всичката грандиозностъ на прѣдпретоото дѣло, което туряще крѣстъ на едно срамно и мрачно минало.

Ние не можахме да поднесемъ на нашитъ съюзници нищо друго, освѣнъ български папироси (азъ пазъхъ още една-двѣ кутии за най-тѣржествения случай, който очаквамъ), а тѣ ни почерпиха съ ракия, шекерчата и съ турски цигари отъ режицата.
Цълите товари дигнахме въ Кожани, побърза войникът да обясни произхода имъ. А какво станаха турцитъ?
Удовлетворихме любопитството имъ. Единъ отъ тяхъ отъ веде бай Търна Шазапутъ при ротния имъ командиръ, за да доложи за станалото и да съобщи, че пътът пръзъ прохода за село Баница е свободенъ. Ротниятъ далъ на бай Търна копъ, за да отиде на докладъ при дивизионния командиръ.
Седнахме съ войникитъ край пътя, и отъ много въпроси, съ които ги отрупахъ, разбрахъ, че гърцката войска се е страшно изморила да побърждава и да гони турцитъ отъ границата до тукъ.
Единъ старецъ недалеко отъ насъ ровъше съ тогата си нъщо на пътя. Неговото спокойствие ни порази.
— Тоя човъкъ тамъ вашъ ли е? запита войникът.
Парапливиятъ старецъ, на чието присъствие по-напредъ не бъхме обърнали внимание, равнодушно закрачи къмъ насъ, щомъ го извикахме. Нито единъ мускулъ на лицето му не по-мрдна, когато той се изправи пръздъ гърцкитъ войници, които за пръвъ пътъ виждаше.
— Какво правишъ тукъ, дьдо?
Човъкътъ чулъ пушкитъ и излъзъль да търси внучето си, което било съ воловетъ, дошелъ до пътя и тукъ си намърълъ късметя.
— Е, какъвъ ти е късметя, дьдо?
Дьдото ми посочи една подкова отъ кавалерийски конь.
Движение на аскеръ, сражение, присъствие на гърцкъ войници. . . и все пакъ най-важното събитие на деня за него бъ намърената полусчупената подкова! Всъки съ какъра си. . . Но азъ до тогава за нищо на свъта не бихъ допустналъ, че въ Леринско може да се намъри такъвъ човъкъ.
— Избъгахъ ли турцитъ, дьдо?
— Е, не избъгъвъ . . . оговаря той равнодушно, из-въстенъ съкашъ пръдвилътъ, че тъй е тръбвало да стане. . .
Гърцкитъ войвода Качамакосъ, съ когото вече се знаехме по размънениетъ писма, стигна подиръ патраула съ седемъ млади андарти, натери и окичени като балерини. Заедно съ андар- титъ и съ гърцкия авангардъ стигнахме четата, която търже- ствуваща и горда ни посръщна съ ура и зито. Пръздъ това връзме мина по линията и първиятъ локомотивъ, украсенъ съ гърцки флагъ, бурно акламиранъ отъ насъ.
Четата се построи, застана на чело и съ пъсни поведе войската къмъ Баница.
Баничени не сподъляха стоецизма на старецъ. Нашето пръдизвъстие дигна на кракъ и мало и голямо. До пръди два-три часа сеянихъ съ слъдихъ разтреперани изхода на сражението. Аскерътъ при бъгството си убилъ ньколцина ба-
ничени, но и т ј у усп ћ ли да му се изд ћ жат: гонили и тре- пали отд ћ лн и залутани аскорилни.
Свободата дойде т њ неочекивано и б ћ рзо, че не можеха да пов ћ ват на очи т си. М ћ же, жени и д ћ ца, наредени от ње да в ћ т стране на шосето, поср ћ ћ аха освободителит. Стомни с њ вода, котли с њ вино и б ћ клици с њ ра кия се праздни ћ а б ћ рзо, и по младит тичаха обратно, за да ги нап ћ ј нят па къ.
М ћ же к ћ аха фесове т си и ги х ћ љ ћ аха на земата. Стар- цит и женит не можеха да сд ћ ж ат с ћ з ћ ит си и заразяв- ваха и на съ с њ ќ а с пла ћ ч. Н ћ кио баби простираха ќ емъ на њ си и ќ емъ гр ћ ћ ит офицери треперливит си ржъ, пр ћ гр ћ ћ аха ни, щ ћ љ уаха и благославяха.
— Сега вече не ще ми е жа ћ ль, аку умра, прощенна ми Хр. Цвътовъ, вид ћ њ баремъ б ћ иното на турцит и... свободата.
Пристигна и дивизионният командир съ щаба си. Въ отговоръ на нашето ура единъ гръцки офицеръ се изправи на конъ си и извика:
— Зито о-басилевъ Фердинандосъ! Зито о вулгарикосъ стратосъ! (Да живъе царъ Фердинандъ! Да живъе вулгарската войска!).
— Да живъе кръль Георги! Да живъе гръцката войска! Да живъе балканският съюзъ!
Настанихме щаба въ най-нносната къща на селото.
Отдължения войска бидеа изпратени напредъ къмъ село Забърдени.
Запознахме се съ група офицери. Тъ ни поздравиха съ днешния успъхъ и ни благодариха за направената имъ услуга.
— Не се касае тукъ за никакви услуги, протестирахме ние, а за просто изпълнение на войнишки дългъ.
И подчертахме:
— Макаръ и облъчени като комити, ние съме войници на България.
Ив. Поповъ бъ на почитъ съ своитъ пагони на български подпоручикъ (ой се явяваше нъщо като пръдставителъ на съюз- ната българска армия); азъ — съ гръцкия си езикъ, а Чека- ларовъ — съ гръцката популарностъ на своето име.
Отидохме да се пръдставимъ из щаба. Същностъ похвали и благодарности.
Тукъ ни разпитаха подробно за сражението, за характера на неприятелското отстъпление и за новата концентрация на турцитъ.
Яркъ контрастъ между другитъ по-млади и начети официери пръдставя самиятъ дивизионенъ командиръ полковникъ Матеопулосъ. Възстаръ човъкъ съ малко посивъла коса, съ широко добродушно и въично засмѣно лице, покрито съ бръчки.
Достигпень за всички, непринуденъ въ обноскитъ си и пръ-небръжителенъ къмъ своята външность, той единственъ между офицеритъ е наметналъ съ стара изрита синя шинела, когато новата гръцка униформа има цвътъ-каки.

Информираме се наблюъ върху войната и досегашнитъ дѣйствия на петата дивизия. Послѣдната при Серфидже била отдѣлена отъ главнитъ сили на пръстолонаслѣдника (насочени пръзъ Беръ и Еніджъ-Вардаръ сръцѣ Солунъ) съ пръздназначеніе да пази тѣхнитъ тили отъ Леринъ—Битоля. Броеща всичко 11—12,000 души, дивизията настъпляла къмъ Кожани—Кайлари—Екци-Су и имала по пътя двѣ-три сражения съ незначителни турски части. Най-важно отъ тия сражения било дадено при село Налбанъть кой (Бираци). Въ него паднали около 300 гърци, убити и ранени. Всичко отъ границата дотукъ дивизията дала около 600 души убити и ранени, а плънила 300 турци и взела 28 топа. Турцитъ, деморализирани още въ първитъ нещастни сражения при Ела- сона и при тѣснинитъ Сарандапоро, обърнали гръбъ на подавляваша съ числеността си неприятелъ и при отстъпленитъ си дали нѣколко арнеградни бойове. Също тѣтъ побѣдоносно било и шествието на главното ядро съ диахока на чело.

Спомнихъ си, че слѣдъ 1897 година единъ русинъ бѣше резюмиралъ цѣлата история на тогавашната гръцко-турска война само въ нѣколко фрази: „турки наступають — греки отступають; греки отступають — турки наступають“. Историята се повторяше, само при размѣнѣ роли за двѣ страни, благодарение, разбира се, на балканския съюзъ.

Прочее, полковникъ Матеопулосъ нѣмаще причини да се оплаква — и не се оплакваше — отъ упоритостта на неприятеля. Оплакваше се само относно лишеніята.

Отъ двѣ седмици насамъ дивизията се е морила въ почти непрѣкъснати дѣлань ходъ, пръзъ най-неудобни пдтща и изъ безпдтица.

— Прѣдставете си, каза ни той, азъ не сварвамъ да смѣ-нявамъ всѣки день парчетата на картата! (И гърцитъ си слу-жеха съ австрийската генеральъ-цабна карта).

— Надѣвали ли сте се нѣкога на такова бързо настъп-ление въ територията на Турция, г. полковникъ? запитахъ азъ подиръ малко колебаніе.

— Какво говорите, господинъ? ... отвърна той изнена-данъ отъ моя най-върно въпросъ. Всичко това ми се струва съвър.

Добродушнитъ войникъ мъжка, замисли се, послѣ за-клати глава и изрече:

— Азъ не мога още да повървамъ на очитъ си... Послѣ се пръкръсти благочестиво и поблагодари на Бога:
— Слава тебъ Господи! Слава тебъ Боже!
— Каква ли бъ тая проклета съдба, която държеше толкова връме въ заслъпение нашитъ народи! продължаваше той. Колко християни съ станали жертва на турския гнетъ, колко драгоцъщно връме се изгуби въ неразбранщина и ежби, тогава когато сръдството за общото спасение бъ толкова лесно да се намери!
И повръщайки се, види се, къмъ своя хубавъ сънь — къмъ дѣйствителността, той все се кръстѣше и изказваше посредствата трогателнъ начинъ и съ същото благочестие своята признательностъ къмъ благодѣтелствувалото го провидѣние :
— Слава тебъ Господи! Слава тебъ Боже!
Дивизионерътъ ни прѣдставяше почтително на офицеритъ, които влизаха при него. Всички бъха внимателни и любезни и всички познаваха по имѣ Чечаларова. Ролята на нашия другарь — съюзникъ и сътрудникъ на гърцитъ, бъ най-поразителниятъ изразъ на настаналата промъна въ гръцко-българскитъ отношения.
Спечелили репутацията на кръвникъ, на гръкомразецъ и на комитаджи въ самата Гърция, Чечаларовъ будеше любопитствувъ у всички. Като се запознаваше съ гръцкитъ офицери, послѣдниятъ правъха знаменателни мини и издаваше разни възклицанія.
Единъ подполковникъ, държано коректенъ въ обниски си, не можа да не напомни за миналото :
— Считахме ви за въръл нашъ неприятелъ... Връмената, както виждате, взеха щастливъ отръбъ, и днесъ се сръщаме съ васъ като съюзници... Приятно ми е.
Респектътъ къмъ достойниятъ едновръмшенъ врагъ се усили въръмшенъ не ще съмѣнѣте и отъ ефектъ на денщия ни успѣхъ, съ който се ознаменува първата ни сръща съ гръцката армія.
Щабътъ номаше готвъ планъ за по-нататъшно настъпително движение. Изнесохме впечатлението, че дивизиата, намагарена съ задача да охранява тила на главниятъ сили, нито е помисляла, че прѣзъземането на Леринъ и Битоля може да стане обектъ на дѣйствиета й.
Изпратенитъ за разузнаване наши селяни донесохъ, че неприятелътъ се отглѣдъ къмъ Каленикъ—Арменокоръ—Леринъ и броелъ около 3—4000. Питахме щаба, не мисли ли да продължи настъпленето си до Леринъ? И добавихме :
— Ако сте рѣшени да настъпите, ние бихме могли заедно съ една-дваъ гръчки дружини да прѣщвърлимъ въ сръщитъ планини и да атакуваме града отъ село Неволяни, т. е. отъ южна страна, а леринскитъ и битолскитъ чети съ другъ гръчки отрядъ да направятъ обходъ и да се явятъ отъ източна страна...

— 75 —
Отговори ни се, че ако главната квартира разръжи настъпилото, щабът ще се възползува съ благородност от услугитъ ни в духа на направеното пръдложение.

Изประเภทъ на улицата и се смъсихъ съ гръцкия войници. Отначало офицеритъ не имъ позволяваша да въззадъ въ селото, за да не би съ нъкои волности да причинят неприятности на селяните. Но, видя си, по-послъ запръщенето се дигнало.

Войниците далечъ не изглеждатъ тъй възторжени отъ побъдъ си: навърно, свикнали съ вече на такива... Тъ съ изнурени отъ походи. Умориха се да гонятъ турците, безъ да могатъ да ги стигнатъ. Сега съ повече петимци за покривъ и почиства. Търсятъ на всъкъдъ хлъбъ, ракия, вино. Особено съ разочаровани, че не могатъ въ Баница да намърятъ локумъ. Зарадваша се много, когато чуха, че имъ приказвамъ гръцки: това е такава идност между мъжкото население на Баница. Колкото за женитъ, на тъхъ гръцкиятъ езикъ е съвършено непознатъ. На една врата заварихъ селянката и войникъ да се разправятъ съ мимика. Селянката ми съчи войника и пита: „Що сака?“ А войникъ ще обръща къмъ менъ: „Ти леги?“ (какво казва?) и съчи селянката.

Единъ войникъ ми се оплаква:
— До едно мъсто се разбирахме, но отъ една седмица насамъ нищо не мога вече да си поискамъ.

Другъ не можеше да се начуди на факта, че тия хора съ християни, а пъкъ не знаятъ гръцки:
— Християни, не денъ ксеврунъ та елинка!

Нъкои войници съ научили българскитъ имена на най-потребнишъ продукти: хлъбъ, вино и пр. и така могатъ да изказвашъ желаннятъ си.

Това обстоятелство отъ една страна ни прави необходимо за гърцить, поставя ни по необходимостъ въ ролята на тъхни посръдници и драгомани, а отъ друга, радва ни, че простътъ войникъ ще могатъ сега да се увърятъ, дали съ българи или съ гръцъ е населена Македония.

Привечеръ се доложи на дивизионера, че телеграфната жица между Екиши—Су—Беръ—Атина е възстановена. Дивизията завръща за пръвъ пътъ подиръ отдълението си отъ ядрото на армията телеграфно съобщение съ гръцката главна квартира.

Ето единъ случай да се обадимъ въ България — хемъ да имъ кажемъ, какво става въ тая далека частъ на Македония, хемъ да научатъ домашнитъ ни, че до сега сме здрави
и живи! Щабът по всъка въроятност не ще ни откаже да приеме за Атина, а отам да бъде протелеграфирана въ София до нашия президент г. Ив. Ев. Гешевъ една телеграма, съ която да му извъстимъ да днесшната акция и за сръшата ни съ петата гръцка дивизия. Чекаларовъ, най-върля между елиноядцита, настоя да изпратимъ една телеграма и на г. Венизелосъ. Съставихме и тая телеграма, въ която поздравляваме гръцкия президент съ заемането на Килидь-Дервентъ и съ щастливото начало на нашето сътрудничество съ петата дивизия и свършвахме съ акламации за храбрата гръцка войска.

Полковникъ Матеопулосъ съ готовност удовлетвори нашата молба. Куриерът за Соровичъ взе и нашитъ телеграми*

Задържаха ни на вечеря въ щаба. Домакинъть бъще се постаралъ да се отсрани, но за съжаление неговитъ пиперливи гости не възбудждаха особенъ апетитъ, защото стомаситъ на повечето отъ гръцкитъ гости се оказаха твърдъ деликатни: още едно доказателство, че гръцката дивизия боравяще въ българска областъ. За това пъкъ пивкото банишко вино има повече успехъ.

Прибрахме се въ квартиратата си, уморени отъ впечатления и вълнения. Пръживъното днесъ ни се струваше сънь. И ние като дивизионера не вървяхме на очиб си... Разхвърлихме патронташи и горни дрехи и спахме спокойно и безгръжно... както подобава при свободата.

*  

Нашитъ момчета горятъ отъ желание да пръхвърлимъ часъ по-скоро въ Костурско. До тамъ ни остава още самъ единъ день пътъ. А костурскитъ планини отсръща привличатъ съ примамлива мощъ.

Сутринъта рано се явихме въ щаба. Заповъдьта била днесъ да се бездействува. Полковникъ Матеопулосъ ни заяви, че самъ той е за пръслъдването на неприятеля, комуто не тръбва да се даде връмъ да се покопини, но за това имало думата и висшето командуване. Отъ друга страна, и войницитъ били твърдъ уморени и се нуждаели поне отъ еднодневна по-чинка.

— Позволете тогава намъ да заминемъ въ своя районъ, където ни чака много работа. Ни ще поддържаме връзката съ васъ, ще съобразяваме маршрутата си съ пръдстоящия по-

*) Отъ тъхъ само втората — тая до Венизелосъ е била получена отъ адресента и обнародвана въ нъкъто атински въстници. Телеграмата ни до г. Гешева не се е получила въ София. Наклоненъ съмъ да вървамъ, че е била изпратена отъ Соровичъ и спръна въ Атина.

— 77 —
ходь за Леринъ и щомъ получимъ извѣстие, ще трьгнемъ, за да изпълнимъ възложената ни задача. Нашитъ момчета бързать.
— Останете поне и днесъ. Ако и утрѣ не се прѣдприеме нищо, ще можете да си заминете.
Съгласихме се.

И днешнитъ ни разузнавания гласять, че турцитъ, концентрирани къмъ Каленикъ и Арменохоръ, не сж повече отъ три, най-много четири хиляди, съ нѣколко топа. Прѣднитѣ имъ постове сж недалеко отъ село Росень. Гръцката артилерия е настанена отчасти надъ Забѣрдени, отчасти по височинитъ надъ Баница, избрани отъ гръцки артилерийски офицери, съвмѣстно съ Чекаларова, Попова и леринскитъ войводи.

Единъ гръцки кавалерийски подофицеръ заедно съ единъ конникъ направи на свой рискъ разузнаване по шосето, на-ближилъ Арменохоръ и отъ прѣднитъ турски постове заклю-чили, че неприятель не брои повече отъ 3—4,000.

Войници деморализирани, научени на бѣгъ. Само да по-теглимъ. Нашиятъ походъ до Леринъ ще бдѣ срѣдно триумфално шествие.

Тукъ-тамъ по селата пристигатъ освободени отъ битолската затворъ пѣвенци, които турцитъ прѣзъ мобилизацията бѣха задигнали като заложници. Тѣ разправятъ каквото сж чули въ Битоля и тѣхнитъ разкази стигатъ до насѣ: срѣбско-българската войска зaelа вече Прилѣпъ; българската армия прѣ-звела съ цѣната на 11,000 убити Одринъ и плѣнила 30,000 турци.

Ние сподѣбляеме тия „новини“ съ офицеритъ отъ щаба; тѣ не знѣятъ нищо за това, що става по другитъ театри, и новини на дошлитъ отъ Битола български сж за тѣхъ цѣло откровене. А тѣ ни отговарятъ, че днесь-утрѣ ще могатъ отъ своя страна да ни извѣстятъ за влизането на гръцкия прѣстолона-слѣдникъ въ Солунъ.

Ние се радваеме на гръцкитѣ успѣхи, като на наши общи успѣхи. И се удивляваеме на собственото си настроене . . . Увѣрени, че въ единъ-два дена въ Леринъ ще се развѣва гръцки флагъ, насѣ ни озадачава само мисльта, да не би некитѣ и гръмотевнички успѣхи на гръцитъ да усилиятъ прѣ-налено симпатитъ на нашето население къмъ Гърция. Бихме желали поне Битола да бдѣ завладѣна отъ българската войска.

Дивизионниятъ коландиръ ми засвидѣтелствува особени симпатии. Той постави на разположението ни едно шише гръцки конякъ и ми подари за спомень послѣднитъ си двѣ нутки атински папироси. Той не се нѣ дѣвалъ да срѣднѣ при такава обстановка еднитъ български журналистъ, който
дя говори гръцки, да познава Атина, а отчасти и политически живот на Гърция.

— Седни сега да поприказваме малко за политика, каза ми той. Азъ съмъ войникъ и съ политика много не се занимавамъ, но нека си поприказваме да мине връмето.

При насъ бъл полковникъ Спиридонъ Клавдианосъ, най-старшиятъ офицеръ подиръ дивизионера. Високо образованъ, съ европейско възпитание, крайне вежливъ и внимателенъ. Съ своята външностъ — избръснатъ и огляденъ, съ безукоризнено чиста униформа и лъснати тъмно-червени гетри и чилици — той представляваше пъленъ контрастъ на командира.

Нашиятъ разговоръ — тогава, разбира се, не можеше да ми ми пръзъ ума, че днесъ ще го обнародвамъ въ форма на „интервю“ — засегна пакъ съюза, неговитъ спасителни резултати и извика пакъ вчерашнитъ искрени съжаления, задъто разбирателството не се е постигнало по-рано.

— Даже и да не бъше сключенъ балканскиятъ съюзъ, казахъ азъ, България, може би малко по-късно, но фатално би се видъла принудена да прибъгне единъ денъ до оржиеето, за да разръщи македонския въпросъ.

— Щастие е за Гърция, отвърна полковникътъ, че е намърила Венизелоса. Азъ ви увърявамъ, че ако войната избухнеше между васъ и Турция безъ пръдварително сключенъ съюзъ съ Гърция, нашето правителство пакъ нъмаще да постъпли другояче: то щъше да мобилизира и да заповъда да се нахълта въ Турция. Така че съюзътъ самъ по себе щъше да се осъществи.

— Азъ изказахъ надежда, че общото дъло ще бъде тъй щастливо завършено, както се е и почишало.

Събесъдникътъ ми му увъри, че съюзътъ билъ сключенъ за много години, а замътъ той лично желалъ, щото съюзътъ да остане въ сила на всички връзания.

— Г. Гешовъ тръбва да е много уменъ политикъ, щомъ е сподъbialъ същиятъ убъжденя съ нашия Венизелосъ относително нуждата отъ разбирателство и съюзъ. Тия умни хора, които ни дадоха възможностъ да унищожимъ съ общи сили Турция, ще съумъятъ и да завършатъ разумно и полдобно общото дъло. Що се отнася до мене, приключи тая въпросъ дивизионеръ, азъ като гръкъ, ако зависише отъ менъ, не бихъ се спръзъ пръдъ отстъпки и жертви. Нека не вземемъ по-малко. Какво значи, че сме си присъединили сто или двестъ хиляди народъ повече или по-малко пръдъ общитъ велики успъщи, които постигнахме? Най-послътъ, ако останаатъ гърци подъ България, или българи подъ Гърция — и еднитъ и другитъ ще бъдатъ свободни граждани; нъма вече да имъ тежи турската тирания.
И двамата полковници съж жарки администратори на Венизелосъ. Въ тяхнитъ очи това е човъкъ гениаленъ, държавникъ, какъвто до сега Гърция не е имала, възродителъ и спасителъ на отечеството си.

Полковникъ Клавдианосъ, началникъ на инженерното отдъление въ военното министерство и подвъдомственъ на Венизелосъ, който бъ президентъ и въ същото връме министъръ на войната, говорише съ възторгъ за реформаторскитъ усилия и за заслугитъ на своя шефъ.

— Десетъ години наредъ у насъ се говорише за реформи въ армията, но само пръвъ двъ години се заработи. Всичко, което имаме сега и съ което участвуваме въ войната, е постигнато пръвъ управлението на г. Венизелосъ. Човъкъ на инициативата и труда, дънъ и експедитивенъ въ всичко. Той е достигълъ за всъкого, мълъ и очарователенъ въ обяснитъ си, способенъ да импулира къмъ работа подвъдомственитъ си. Веднажъ направилъ избора на свой технически съвѣтници, той се вслушва въ исканитъ имъ и дава веднага ходъ на рѣшенитъ имъ. Врагъ на формализма, той е готовъ, въ интереса на работата и за да се спести връме, да осъществи извъстно мѣроприятие на своя отговорностъ, върши формалноститъ на закона.

Отъ своя страна, събесѣдницитъ ни любопитствуваха да узнаемъ числеността и организациитъ на нашата армия, имената на по-първитъ ни генерали. За наше удивление, тѣ не знаеха почти нищо за нашата армия; даже името на нашия генералисъмъ Савовъ не имъ бъ познатъ.

Отъ връме на връмѣ ни се носи по нѣкоя „новина“. Найсезоннитъ бѣ, че българската войска прѣзвела Битоля.

— „Толкова по-добре, казаха гръцкитъ офицери. Нѣколцина селяни отъ едно съossedно, освободено вече село се явиха при командира да питатъ, ще имъ позволи ли да накажатъ два-трима вѣрли турци, убийци и издѣници; такова било желаніето на цѣлото село.

Дивизионерътъ не се подвоуми никакъ и имъ отговори само съ една дума, произнесена съ успивка и придружена съ единъ касапски жестъ:

— Кожете тусъ! (заколете ги!) Гръцкитъ офицери съ страшно насъженъ противъ турцить. Въ нѣкои мѣста, прѣди самото появяване на гръцката войска, турцить вършели убийства надъ християнскитъ си съграждани. На други мѣста, и подиръ изявеното си подчинение на новата властъ, бѣшибозуцитъ стрѣляли изъ засада противъ гръцката войска. Въ Кайгларъ турцить дигнали бѣлъ флагъ и се прѣдади, само когато гръцкитъ гранати почнали да падатъ въ града. Но
и слънчево обезоръжаването имъ кайлярци — най-лошить и безчестни между всички турци, споредъ полковникъ Клавдиано́съ — пакъ стръляли изъ засада противъ войската, за което и получили наказанието си.

Стана ни понятно, защо гърцитъ не се церемоняятъ много съ турското население и не се хакърятъ, задъто християнить прибъгватъ тукъ-тамъ къмъ отмъщението и разчистване на стари смътки.

За да успокоймъ нашитъ момчета, казахме имъ: утръ или ще потеглимъ заедно съ войската сръщу Леринъ, или ще заминемъ за Костурското.

Нашитъ гостоприеменъ домакинъ бай Дине Гъсковъ е отъ малкото ония баничени, които считатъ, че още не е дошло връме да се късатъ фесоветъ. По-голъмата частъ отъ покъщничината си той държи още скрита въ земата. Напръзно се мъчимъ да го склонимъ да се прости съ феса и да извади отъ скривалишето чергитъ си, за да си послужимъ съ тъбъхъ. И той заедно съ насъ върва, че Баница е свободна и че Турция е на умѣрание, но що се отнася до феса и до покъщицина, казва:

— Нека мине още малко връме...

Патили хора...

Сутринъта много рано ни извикаха въ щаба. Офицерить стъгаха багажить си. Дивизионниятъ адютантъ Друсопуло́съ, генералъ-шабенъ капитанъ, пишеше нѣщо на походната си маса. Офицерить бѣха серіозни и мѣлчаливи.

Разбрахме пръдъ да ни се каже, че главната квартира е разпръшила начиленето.

Капитанъ Друсопуло́съ, фактическиятъ командиръ на дивизията, пръккараъ новцата въ Соровичъ, където се разправиъ по телеграфа съ главната гръцка квартира и подиръ полунощъ донесълъ заповѣдъта за походъ.

Отъ всичко, което наблюдавахме и чухме пръзъ тия два дена, дойдохме до заключение, че главната квартира не е имала намѣреніе и се опасявала да възложи на петата дивизия нови настѣтапелни задачи. Щабътъ обаче, считайки обставновката за крайно благоприятна и имайки пръдъ видъ, че противникъ около Леринъ е малоброенъ, а по-голъмитъ му сили ангажирани около Битоля, искайки, може би, да изпръвари пръвязването на Битоля и Леринъ отъ другитъ съюзни войски, настоявалъ, види се, да му се разрѣши да продължи настѣпленето си и да окупира Леринъ. И най-послѣ успѣлъ да изтръгне исканото разрѣшеніе.

Съ капитанъ Друсопуло́съ се съгласихме пръдъ разтворената карта върху задачата на нашата чета. Ние ще тръгнемъ
веднага, ще се пръхвърлимъ въ Негованската планина и заедно съ дружината на капитанъ Худалисъ, която квартирува въ Негованъ, ще обходимъ неприятелия и ще се явимъ откъмъ югъ сръшу града. Леринскитъ и битолскитъ четь заедно съ другъ гръцки отрядъ ще обсадятъ дъсния флангъ на противника.

Адютантътъ ни връчи и едно писмо до капитанъ Худалисъ въ Негованъ:

V Дивизия.

21.XII, 8 ч. сутринъта

До капитанъ Худалисъ командиръ на трета дружина отъ 23 полкъ.

Въ Негованъ

Пръпоживамъ ви българскитъ войводи Чекаларовъ, Поповъ и Силановъ, заедно съ които ще има да действувате при днешното нападение сръшу неприятеля въ Леринъ съгласно заповѣдитъ, които ви изпратихъ чрезъ кавалерийската подофицеръ.

Командиръ на дивизията

Д. Матеопулосъ.

Вземеме си сбогома съ офицеритъ, пожелаеме си сполука и излъвхоме.

По улицитъ кипѣше движение. Селяни и четници, размѣсени съ войници, сновъха на всѣ страни. Едни отъ войницитъ пойтъ коне, други прибиратъ котли и мунини, трети бързатъ къмъ частитъ си. А нѣкъои още тропатъ отъ къща на къща или нѣ питать, дѣ продаватъ захранъ, тютюнъ, локумъ. Всичката стока въ Баница е вече разпродадена и докянитъ затворени.

— Всичко е свършено въ селото, но всичко ще намѣримъ тази вечеръ въ Леринъ, утвърдяваме ги ние.

Войницитъ още не знаятъ, какво ще се пръдприемеме днесъ и нѣкои продължаватъ да ни задаватъ всѣ същия стереотипъ въпросъ:

— Избъгали ли сжъ турцитъ?

— Не сжъ още избъгали съвсѣмъ, но днесъ ще ги изгонимъ, отвръщаемъ имъ.

Пѣсента на построената чета събра много любопитни войници наоколо ни. Въдушевленето ни никога не е било толкова голъмо.

— До виждане въ Леринъ!

Така се проваляме съ „ведможитъ“. И сме повече отъ сигурни, че днесъ Леринъ ще падне, и първа нашата чета ще влече въ града. Чувствуваме въ себе си сила да вървимъ цѣли денопроизия.

Вънъ отъ селото се разтакать и суетятъ войници. Нѣкои не сжъ си прибрали още палаткитъ. Всички ни пожелаватъ до-
бърз успъх. Вчерашният студ ги отчая и съвсъм понижи настроението имъ. Единъ офицеръ въ Баница ми каза, че вчерашенъ не било възможно да се държувамъ, покрай другото, и поради... студа. Минавайки покрай артилерията, войницът ни съчалъ оржията си и ни казватъ, за насярчене:

— Не бойте се, момчета! Ето топоветъ ся готови*).

Когато минавамъ и послѣдната гръцка пръдстража, заблъзвахме на единъ рядъ турскитъ каравали. По-нататъкъ се показа отъ далечъ неприятелската конница. Още по-нататъкъ се увъръхме, че тя е изпратена на насъ: движеше се ту успоредно съ нашата верига, ту се явяваше въ нашия тилъ. За да не бъдемъ застъгнати въ равницето, взехме най-пръвъката посока къмъ плацаната, макаръ че по той начинъ се отдълчавахме отъ Негованъ. Но пръди това изпратихме единъ отъ куриерът обратно въ Баница, за да извъстимъ щаба, че положението изглежда по-сериозно, отколкото си го пръставахме; пръдложихме му да заемеъ нѣколко оржия една височина, която ще му посочи куриерът и отъ която може да се обстрѣлява цѣлия турски лагеръ**)

Не се мина нито половина часъ, и въ полето се зачуха гърмежи, които бързо добиха ризъбритъ на формено сражение. Загъръмъха и разположенитъ надъ Забърдени гръцки оржия. Всичко издъне да ни увъри, че сражението е наложено отъ турцитъ, които, за голъмъ наша изненада, взеха днесъ инициативата за настъпление: виждаха се съ биноклъ разгънатитъ неприятелски колони, които възлизаха на нѣколко пъти повече отъ три, четири и петъ хиляди души — колкото ги пръсъмътваха наистър разузнавачи и гръцкитъ кавалериически подофицеръ. Отъ гдѣ се сбра изведнажъ тази войска? Това не е вече оня деморализиранъ аскеръ, който знаяемъ. Гръцката артилерия разпръсна нѣколко турски колони, неприятелътъ обаче не се отчайваше: той се съвземаше и пакъ продължаваше да настъпва.

Тая войска не можеше да дойде освънъ отъ Битола. Какво правятъ тогава тамъ сръбско-българскитъ войски? Какъ могатъ турцитъ да се рѣшатъ на такава дързостъ и да прънебръзнатъ главниятъ неприятелъ, който заплашва Битола?

Нашитъ понятия съвсъмъ се объркаха. Празнично-то ни настроение съвсъмъ се изпари. Обзеха ни лишъ пръдчувствия.

*) Диизията имаше всичко петъ скорострѣлни полски ба-тарени и разполагаше съ ня повече отъ петдесетина кавалеристи. Горски оржия и картечници нѣмаше.

**) Както по-послѣ узнахме, нашиятъ човъкъ не сварилъ да фрѣдаде писмото ни на щаба.
Между това неприятелската кавалерия ни слѣдѣше стѣлка по стѣлка. При своята многочисленность неприятельтъ, който сигурно ни е взелъ за гръцки орѣздъ изпратѣнъ да заплаши фланга му, очевидно, е отдѣлилъ и за насъ часть отъ пѣхотата си. Ние сме още въ полѣтъ на планината и бѣрзаме да не бѣдемъ ангажирани въ сражение прѣди да се изкакчимъ на високо.

За прѣвъ пѣть изпитвахъ ефекта на една кавалерийска гонида.

На мѣстъ, когато едноврѣмѣнно и отъ двата фланга идѣха и се прѣсрѣщаха соображенія на патрулить: „кавалерията иде!“, „кавалерията приближава!“, единъ зашемедявашь токъ на тревога прѣминаваше прѣзъ редицата. Врагъть, като крилатъ, се покаже тамъ, дѣто най-малко се очаква, изчезне веднага, ако е уязвимъ за куршумитъ ни, за да се яви подиръ малко отъ нѣкакъ височки надъ насъ, недостигпенъ и съкщъ злорадно ухилень.

Гонидата се продължи повече отъ два часа. Ненадѣйно вѣрху равната площъ на еднинъ хребетъ, на разстояние отъ 7—800 метра, се наредиха обѣрната право срѣщу насъ десетина конника. Моментно се изкомандува огънь, и слѣдъ нѣколко наши заплаа досадниятъ прѣслѣдващи се изгубиха отъ хоризонта.

Групи отъ по два-трима конника продължиха маневрираніята си, но пазѣха вече почтена дистанция отъ насъ, докато съсьдмъ се изгубиха.

Ако кавалерийското отдѣление е искало да разузнѣ чи- слото и маршрута ни, то изпълни благосклонъ задачата си. То постигна и нѣщо друго: отби ни къмъ юго-западъ, отдалечи ни отъ Негованъ и осути съединението ни съ тамошната дружина на капитанъ Худалисъ, осигурявайки напълно по той начинъ крайния дѣснъ флангъ на настѣпващитъ по полето турски войски.

По това врѣме отдѣль Негованъ припухаха пушки. Къмъ сприхавия пукотъ на музеркитъ се примиѣсиха и топовни изстрѣли: една дѣсна неприятелска колона — може би, същата, която, по указаніята на конницата, е вѣрвѣла по диритъ ни — е сгачила, сигурно, дружината на капитанъ Худалисъ въ селото, помислихме ние и тръгнахме по посока къмъ сражението. Равномѣрното тракане на нѣкаква машина, която не бѣ ни пушка, ни топъ, накара инстинктивно да спре цѣлата редица.

— Картечница! извикахъ нѣкое.

— Картечница! повторихъ всички, вслушани въ тракането й.

Усмихви на удовлетворено любопитство, удивление прѣдъ дѣйствието на тая за прѣвъ пѣть чувана опустошителна машина — ето какво извика у насъ гласъть на картечницата

— 84 —
въ първия моментъ, вмъсто да ни озадачи. Како че ли нѣкой въ Негованъ е турилъ една картечница, само за да удовлетвори нашето любопитство, да ни устрои една забава... 

Когато наблюжихме мѣстосражението, по южнитъ височини надъ Негованъ забѣлзахме войска. 

— Струва ми се, че сѫ наши! извика андаринътъ Качамакос, който съ четата си потегли съ насъ отъ Баница. Качамакосъ прѣбъярли дола, който ни дѣлѣше отъ „на- шитъ“ и подиръ малко развѣ кърпата си, за да ни извѣсти, че наистина сѫ наши. Отъ смълото стрѣлбата бѣше почти спрѣла.

Първата група наши, къмъ която се упжитихме, ни устрои невѣроятна и незабравима сцена. Нѣколко гръцки войници бѣха заобиколили единъ младъ подпоручикъ съ твърдъ деликатна структура. Офицерътъ вторачи въ насъ изцѣлени, обезумѣли отъ ужасъ очи, послѣ тури показалица вѣрху треперѣщитъ си устни, блѣди като на мѣртвецъ, засяхаи и покрити съ дебела бѣла кора, наведе се мистеріозно и извика:

— Сссс!... Сиопи! (тишина!). 

Послѣ устрми погледа си вѣрху близо стоящия подофицеръ и съ тонъ все тѣй таинствѣнъ и важѣнъ извика:

— Тишина!... Не викай!

— Господинъ подпоручикъ, не правете тѣй! Не сѫ влъшете! отвѣрна му сѫ умоляващъ гласъ подофицеръ.

Но господинъ подпоручикъ нито го чу. Ненадѣйно той се извѣрна, посочи съ пръстъ дѣрвата на далекнитѣ вѣрхове и запита:

— Това тамъ тури ци ли сѫ?

И се обыръ пакъ къмъ насъ:

— Хайде, тогава, що стоите? Да вѣрвимъ!

Нѣколко минути наблюдавахме гръцкия подпоручикъ въ недоумѣннѣе. Увѣщаніята и молбитъ на войницитѣ бѣха безсили да го поврѣнатъ отъ това сѣстоянѣ на формено умопомраченѣе, въ което бѣ изпадналъ. Той наново отнесе показалца до разтреперѣнитѣ си устни, изблѣщи очи и извика пакъ:

— Сссс!... 

Трагикомедиата се започваше отначало. Тукъ Чекаларовъ, който слѣдѣше мраченъ сцената, не сдѣрджъ гъща си и изкрѣщъ по гръцки надъ главата на заеметеля подпоручикъ:

— Не вѣ ли е срамъ! И вѣ ете офицеръ! Какво е това: сссс! Какви сѫ тия комедии?

— Туй-тооо... Сега пѫкъ и съ васъ ли ще почнемъ?... 

Крѣсъпитъ, види се, подѣйствувахъ малко отрѣзивително. Безъ да му говори, Чекаларовъ се обѣрна къмъ войницитѣ заповѣднически:
— Слушайте, момчета! Всички ще вървите подиръ насъ!
— Да, капитане! каза единъ войникъ и тръга подиръ ня.
— И азъ ще вървя съ капитана? казва същиятъ младши подофицеръ, който по-пръди умоляваше свояначалникъ дасе не плаши.

Ето каква е била работата:
Рано сутринта дружинииятъ командиръ капитанъ Худалисъ, щомъ получилъ отъ Баница заповѣдъ за щаба, потеглилъ прѣзъ планината къмъ Леринъ. Въ Негованъ оставилъ само болнитъ и други 75—80 войника, за да пазятъ шедесетина затворени въ училището турски плѣници. Настъпващата дѣска турска колона — по всѣа вѣроятность сѫщата, която вървѣше, подиръ турската конница, срѣшу насъ — минавайки край Негованъ, нападала гѣрцитъ. Послѣднитъ се разпрѣснали въ планината, защомъ отъ пукота на топовѣтъ и митрались. Интересно е, че сѫщитъ тѣзи войници, които нито сѫ, но сѣди на сѣдъ на неприятеля за да осигурятъ поне отстъяленето си, намѣрили вѣрѣ прѣди излизането си да избиятъ до единъ навързанитъ въ негованското училище турски плѣници! Въ рѣцѣ на турцитъ остани котлийтъ на цѣлата дружина, всички офицерски багажи и 35 мулета.

Въ момента когато ги срѣшаяхме, войницитъ се суетѣха около своя побѣрканъ подпоручикъ, не знаейки нажде да се обрънатъ. На насъ глядаха като на единъ видъ спасители и ни се подчиниха безпрѣкосновно. Най-неизплишенитъ между тѣхъ ни приближи и ни казва, че къмъ село Невъска — тѣ чули името на селото, но не знаели къмъ коя поська се пада — имало андарти. Къмъ Невъска почнали да бѣгатъ и сѣмействата отъ Негованъ, щомъ припукали пушкитъ. За своя командиръ, подпоручикъ отъ запасъ, младъ атински адвокатъ, ни увѣрѣ, че не за прѣвъ пхътъ се случвало това съ него. Така дѣйствуващата винаги върху него пуктовецитъ.

Днешната акция бѣше пропаднала. Напрѣдналото вѣрѣ не позовѣляваше да се почне нѣщо ново, и ние се уложихме къмъ куцовласката паланка Невъска, едно отъ най-високитъ селенца на Македония, разположено подъ най-голѣмитъ висоти на Винъ.

Въ полето сражението продължаваше, но съ по-малка сила. Село Забърдени, надъ което сутринта ъгърмѣше гръцката артилерия, бѣ обвито въ гясти облаци димъ: още едно доказателство, че гѣрцитъ сѫ отстѣпили.

Ние загазихме изъ сѣнѣта, натрупащъ по пѣятъ, и задѣхващци се отъ умора, се изврѣщахме често къмъ полето. Зло-
въщият дим, който обвиваше Забърдени, охканията на болнитъ гръцки войници, мрачната безнадежност, която бъ изписана по лицата на здравитъ, създадоха у всички ни тягостно настроение.

Сдражаваше се вече, когато видяхме отъ височинитъ злоожъщо играещи пламъци и надъ друго село: надъ Баница!

Клетиятъ бай Дине Гъсковъ! Не напразно той не смършеше така скоро да се прости съ своя фесъ и да извади покъщницата си отъ скривалището!
При Куковласіть

Край Невѣскаъ 1) ни посрѣдѣнами множество андарти и куковласи.

Имената Поповъ, Чекаларовъ се споменаватъ отъ всички всрѣдъ обичи говоръ, който напомня караница: куковласитъ досуца приличать на евреи... Мнозина намиратъ въ тѣмницата Чекаларова и Попова и имъ стискать рѣдъ, безъ да подозирать, колко бихме имъ били по-благодарни, ако вмѣсто да ни држать цѣлъ часъ на крака, ни настанять веднага по квартиръ. Направи ни впечатление, че Чекаларовъ и Поповъ повече интересуваха невѣчани и поглъщаха грижитъ имъ, отколкото гръцкить войници, каквито за пръвяз пять стѣпваха въ Невѣска.

Най-послѣ разквъртируването се свърши. Насъ везъ на гости пюрвія мѣстенъ богаташъ Цирлѣсъ.

Подиръ мѣката и тревълненіяетъ на днешния день ние изкачихме високитъ мраморни стѣлби на едно триетажно зда- ние, достойно да украси градове много по-голѣмъ отъ Невѣскъ, минахме пръзъ вестибюла на втория этажъ, украсенъ съ голѣмъ огледала и грамадни бюфори, и вълъзохме въ една уютна стая.

— Вмѣсто въ салона, въвеждамъ ви тукъ, защото, пом- нители, въ 1903 година тукъ мя почетохте съ визитата си веднага слѣдъ като разбихте турцить... се обрна туржественно нашиять домакинъ къмъ Попова и Чекаларова.

Отегнахме се съ умората и съ нечистоплотността си върху мехикъ дебели душеци постланъ съ разкоши черги.

Надъ художествено изработното огнише бѣ изрисувана възхитителна гола жена.

Не сме избрали подходящъ моментъ за такава обстановка. Въ друго врѣме колко съзерцане и събѣлзъй би ни навѣла тази вкабва стая...

1) Името на тая куковлашка паланка е свързано съ единъ отъ най-славнитъ български подвизи чръзъ голѣмото възстание отъ 1903 година. Турскитъ гарнизонъ отъ 400 души е билъ тогава разбитъ и разпръснатъ отъ съединенитъ костурски и ле- рински чети. Ив. Поповъ и Чекаларовъ съ влѣзли туржествено въ градеца съ развито възстаншко знамен
Споменитъ за борческото минало скоро отстъпиха място пръдъ бурното и пълно съ неизвъстности настояще.

Невѣсници почнаха да се досущать за истинското поло-жение на работитъ. Войницитъ имъ разправили случката въ Неговань. Подпоручикъ, дошъл ввече на себе си, изказа пръдъ тяхъ съ всичкия авторитетъ на чина си пръдположението, че въ Леринското поле дивизия тръбва да е направила едно „малко отстъпление“ въмъ Соровичъ. Настроенето се измѣни. Нашитъ домакинь климна. Само, широколиката ни домакия, арнаутка отъ Корча съ гръцки чувства и въз- питание, още се държи и внася съ гръмкия си смѣхъ бодростъ у околнитъ.

Успокояваме ги всѣкакъ. Обясняваме имъ, че война безъ отстъпления отъ двѣ страни нѣма, че на Турция пѣсеньта е изпѣта, защото тия дни пада Битоля, както е влече падналъ и Одринъ.

Нѣкои се ободриха. Единъ куцовляхъ извика въ унисонъ съ домакинията:
— И ясъ имъ велімъ, бе братче, отъ турчина пастра ке се чини.

Тѣмно въ тоя моментъ въ стаята ни нахлуха много жени и мжже и заприпаднаха отъ хленчъ:
— Негованъ изгорѣ!

Вестниблѣйтъ се изпѣвы съ около тридесетъ съмейства отъ селата Негованъ и Лѣсковецъ, тоже опожарени отъ турцитъ. Оп- чайниятъ письци на майки и дѣца се смѣшахъ съ разправитъ на мжжетъ, които се обясняваха на четири езика: влашки, гръцки, арнаутски и български.

Не блѣнове за близко освобождение вѣлнуваха вече невѣсчани и нашия домакинъ. Всичко бѣ загравено пръдъ застрашителния призракъ на турския реваншъ; еготистичната мисълъ, цѣ стигне ли опасността и до Невѣска, облада всички:
— Нали не ще могатъ да дойдатъ турцитъ дотукъ?
— Нашето село нали е високо и добръ запазено?
— Можетъ ли да се води сражение по тия планини?

Хиляди такива въпроси ни се зададоха, за да се изтръг- натъ успокоителни отговори и да се увърятъ невѣсчани, че може всичко да изгори, всичко да загине, но Невѣска да ос- гане здрава и читава.

Сунтрнитъ невѣсчани бѣха събудени отъ буботенето на далеки топовни гърмежи. Настана невъобразима паника. По- вечето отъ гражданитъ затвориха къщитъ си, задигнаха по нѣщо и се приготваха да бѣгатъ. Избѣгаха и всички домакини на къщитъ, изъ които бѣха разквартирани нашитъ момчета.
Дътенцето на нашия домакинъ запищъ пронизително: нѣкой му казалъ, че ще дойдатъ турци и ще заколятъ баща му. Даже домакинята, тая смѣла арнаутка, се зарази отъ паниката, грабна и тя една бохча, яви се при насъ за сбогомъ и закърши пръсти.

Това богато село, кждѣто се втича злато отъ най-далечни земи, изъ които се пръскатъ за печенба пръдприемчивитъ му жители, знае само да гоцава и да трѣпери. Настроението на всички се барометрира отъ слуховетѣ.

Група мѣже се явила при насъ и ни запита трагично:
— Какво да правимъ?
— Съберете всички мѣже, имаме да ви говоримъ.

Страшна вилица върлувахъ навънъ. Да се ходи по кривитъ и стрѣмни сокаци на Невѣска, когато има поледица, е подвигъ, на какъвто само невъзможно ъжъ способни. Прѣдъ събралитъ се взехме поза на възмутени и имъ наговорихме на грѣцки и на български всевъзможни нѣща, които подсладихме и съ заплашваня и закани:
— Мѣже ли сте вие, или баби? Защо не обуздаете же- нитъ си, а се подавате на ума имъ и се готвите да бѣгате? Дѣ ще отидете? Кждѣ ще намърите по-сигурно мѣсто отъ ва- шитъ непристѣпливи скалисти планини? Не виждате ли, че хо- рата отъ изгорѣлътъ села Котори, Негованъ, Лѣсковецъ до- хождатъ тукъ, защото считатъ вашето село за най-безопасно? Или искате свободата безъ сражения и даже безъ грѣмежи? Що не се благодарите, че вие само слушате отъ далеко топоветъ, когато съ десетки хиляди наши брата гинать, разжжвани отъ гранати? Най-послѣ, ако стане нужда да бѣгате, това ще ви кажемъ ние. То може да стане само когато неприятелъ разбие насъ и нѣколкото андартски чети, които се намиратъ въ селото ви. Вървете си сега по домоветъ и знайте, че който не обузда жена си и който си позволи да бѣга, ще бдъзъ застрашавъ!

Всичкото това гѣрмогласие, придружено съ жестове, на които не липсваше извѣстна театралност, произведе нуждния ефектъ: мѣжетъ напълно се уѣриха, че Невѣска е най-отстра- неното, най-планинското и, слѣдователно, най-гарантираното село въ Турция! Раздѣлѣха селото на участци и за всѣки уча- стъкъ назначенъ по една група отъ по-сѣрдцати куцовлаци, който да обуздава страхливцитъ и да бдъ за съблюдаването на нашитъ наредби, вѣрѣнъ ... топовитъ гѣрмежи, които се слушаха.

За той трудъ домакинята, която бѣше се приготвила да бѣга, възнагради госитъ си съ великолѣпѣнъ обѣдъ.

Слѣдъ обѣдъ повърхнахме визитата, която още вечерта ни бѣха направили двамата грѣцки воеводи Каранитъ и Макрисъ. Двѣ имена, които, уви, не мѣ бѣха нейзвѣстни. Когато прѣди
години хроницирах и коментирах въ София опожарявания на български села и сблъсквания между андартски и наши чети, азъ — спомнихъ си — сръцахь и тия двѣ имена, особено името Макрисъ. Тоя черень критиций съ тѣсно членъ и съ отсвънишъ паецъ на едната ржка не можеше да възбуди у мене ония чувства, които изпитахъ въ Баница, при сръшата ни съ гръцкитъ офицери. И ние, и тѣ бѣхме сдрѣжани. Разговарьте не засега нищо друго освѣнъ създането положение. Само общата скърбь поради послѣднить неуспѣхи на гръцката войска ни сближаваше.

О, какъ ни болѣше за тия гръцки неуспѣхи! Ние бѣхме тѣй скърени, когато казвахме нашитъ войски, разбирайки гръцкитъ!

Каждъ полюнъ се чу пакъ силна артилерийска стрѣляба откъмъ леринското поле.

* * *

Оть Невѣска разпратихме по костурскитъ села първото си Окръжно.

До селянитъ въ с. . . . .

Брата,

Прѣдъ видъ днешното положение, необходимо е да се изпълни въ всѣко село слѣдното:

1. Да се слѣди всѣко движение на аскеръ и ба, шибозука и да се съобщава веднага на близкитъ села. 2. Всички младежи да се възрѣжатъ кой съ каквото има и да бѣдатъ готови да се явятъ кѣдѣ бѣдатъ повикани отъ насъ. 3. Въ всѣко село да се образува чета подъ войводството на най-способния. 4. Всѣко село да приготови колкото се може повече храни и други припаси за посрѣщане нуждитъ на християнскитъ войски, които биха се явили. 5. Ако нѣкое село бѣдѣ нападнато отъ аскеръ или башшибозукъ, околнитъ села да му се притичатъ веднага на помощъ, за да бѣдѣ неприятелетъ отблъснатъ. 6. Да се уреди най-добъръ курьерската служба за да ни се прѣдаватъ точни и пѣлни свѣдѣния за движението на турскитъ войски и башшибозука.

Съобщаваме ви за знанние, че българскитъ и срѣдноктъ войски се намиратъ близу до Битоля, а гръцкитъ до Баница въ леринско поле. Очаква се въ най-скоро врѣмѣ да паднатъ градовете Битоля и Лериць.

Прочее, краятъ на тираннята наближава и скоро ще бѣдѣ свободата, за която сме дали толкова много жертви.

Въ с. Невѣска, 22 октомври 1912 г. В. Чекаларовъ, Ив. Поповъ, Хр. Сияновъ.
Много красноречие и много молби прахосаха невъсчани, за да ни задържат поне няколко дена още въ селото си, но ние останахме непръклонни. Нищо не можехме да задържим вече нашит момчета: тъ броеха часове и минути, които още оставаха, за да встъпим въ Костурско.

Поблагодарихме на нашит куцовлашки приятели за гостоприемството и задъто бъха тъй щедри да ни подарят известно количество шаякъ и гьонъ за куртки и цървули и имъ заявихме, че на другия денъ сутринъта заминаваме.
Честитъ хлызване и падане по заледенитъ улици на Невъска извикваха само смъхъ. И това наше празднично настроение тъй малко хармонираше съ умисленитъ физиономии на куковлашкитъ ни изпращачи.

Вънъ, на планинското било, ни брулна мразовитъ вътъръ и застрои страшна виеллица. Стръмната пътека се вие край прочутитъ пръквански букаци, които сега, облъчени въ своитъ дрехи отъ скрежъ, сяк още по-величествени.

— Зайци! Зайци!

Всички завикаха, вдъхнени отъ радостъ, щомъ видъхе нъколко зърна, подскачащи въ падината.

Позната благословени малта! Близу мъсечъ, какъ купъ, ньемъ по васъ. Вашитъ пръгъли и виелци не ни плашать.

Вълчитъ дири по сънга на вашитъ гребети ни напомнятъ други отдъвнашни зими, пръзъ които ви кръстосвахме, разнасяйки подъ роднитъ покриви топлината и върата на нашитъ младежки сърдца... 

Звънъ на тържествена камбана се отрони отъ ньйдъ и отекна въ дъното на нашата душа. Втори. Трети... Ние забързахме къмъ тая камбана, която изпълни съ примамливитъ си звуци попълбълътъ пространства.

Нъколко въоръжени пръкваници изкочиха отъ гората и ни поведоха къмъ селото.

Въторжено ура се разнесе по-нататъкъ, когато селото, скрито подъ своята бъла покривка, се откри ненадълънъ.

Нови развълнували посръщачи ни запръгъщаха горещо.

Грозни развалини приковаха погледитъ ни, когато наближихме селото. Пръзъ руина, пръзъ двъвъ се изправя по нъкоя стройна, измазана нова къща. Сърдцата ни се свиха болезнено. Отъ вида на на тия развалини азъ почувствувахъ, че стъпвамъ въ Костурско.

Пръдъ развалинитъ чакаха ученицитъ и набранитъ народъ съ изнесенитъ черковни хоругви и съ стария свещеникъ на чело.

— 93 —
Христосъ Возкресе запъха всички на единъ гласъ. И подъ звуковтъ на тая пъсенъ, която символизираше избав- лението на робитъ, пристъпихме съ благоговѣние къмъ све- шеника и цѣлуваме евангелието и светия кръстъ. И капъха върху дѣвницата на свещеника нашитъ топли сълзи... 

— Драги пръкопанци! Носиме ви поздрава на България, която въ той моментъ се бори като лъвъ за нашата свобода. Тия развалини наоколо съ свещенитъ паметници на нашата кървава борба, свидѣтели, че Костурско е достойно за жерт- витъ, на които свободна България се обрече за своя брать. Да живѣятъ пръкопанци!

Тия наши думи, съ които отговорихме на привѣтствието на учителя, изтръгнаха нови сълзи.

Ученицитъ, наредени въ стройни редове, изпъха съ учи- телката си нѣколко юнашки пѣски.

Само днешнитъ денъ изкупа всички досегашни жители. Това чувствувахме съ Попова и съ нѣколкото наши момчета отъ свободна България, които бъха пръдпочели да тръгнатъ за най-отдалечения македонски край. Другаритъ ни костурчани лъкъ бъха не въ себе си отъ гордостъ.

Тукъ нѣма ни поменъ отъ евреищата на невъсчани, нито отъ простотията, която тукъ-тамъ бѣхме спръщали въ крайграничнитъ колибарски райони. Население страдало но привѣтливо и будно. Отъ хуриета насамъ то не е посрѣщало нѣчо, но съ нашето появяване у него се пробудиха старитъ спомени и старитъ духъ.

Подиръ объдъ свикахме събране въ училището. Тамъ пръкенци си избраха управително тѣло, войвода и десетници.
XIX

ЗАГОРИЧАНИ

Ние вече нямаме нужда отъ мѣстни куриери. Отъ Невѣска насамъ ни прѣдвоождаше единъ нашъ четникъ прѣкопанецъ.

Подиръ събранието въ Прѣкопана бурязанть и другиъ загоричани отъ чегата ни поведоха къмъ Загоричани.

Една тревога изъ пухъ ни застави да се изкатеримъ на едни канари, за да хванемъ позиции: възргаждени прѣкопанци взели група селяни отъ Бабчуръ за турци и имъ открили огнь. Бабчурени, получили вече окръжното, идъха при насъ на чело съ своя мѣстенъ войвода Чембертъ.

Загоричани.

Колко ужаси и кръвници наумена това име!

Картината на опустошението тукъ е много пострашна. Отъ 5—600 гизадви къщи, които броеше нѣкога това село, опожарило за пръвъ пътъ пръвъ възстането, само 200 съ построени наново. Цѣли махали съ още въ развалини.

Но не споменътъ за турското опустошение ни гнети въ този моментъ, когато полумъсечъ така безславно залъзва. На 23 априль 1905 година, именния день на гръцкия кралъ Георги, селото изпита друга пострашна напасть: то биде прѣдадено на огънь и съть отъ гръцкитъ андарти. Разпръснатъ по чужбина загоричани образуваха послѣ фонды отъ добролони пожертвуващи, за да увъкъвчать съ особена гробница и червица паметта на 60 души свои съселяни, загинали отъ андарската ножъ и куршумъ или изоръли въ пламъцитъ.

Седемъ години минаха оттогава. Ала ужасното произшествие не е отъ тия, които лесно се забравятъ. Частъ отъ новопостроенитъ къщи станаха пакъ пепелища, къмъ гробоветъ отъ възстането се прибавиха нови, цѣли съмейства бидоха унищожени, послѣдов но бѣство по чужбина. И Загоричани едва ли нѣкога ще си възвърне първия цвѣтъ видъ и славата на първо село въ Костурско.

Безъ да размѣнимъ дума, ние чувствуваме и разбираеме неутѣшимата и неизвѣстна горест, която развалинитъ и гробницата будятъ у загориченци.
Андратският войвода Андреасъ пристигна въ Загоричани да ни поздрави. Участникъ въ клането пръди седемъ години, той до сега избъгвалъ да припари въ Загоричани. Нашето дохаждане му пръдава, види се, случай, за да се примиря съ животъ братя и роднини на изкланиът загоричени.

Тръбваще да задушимъ чувствата си. Тръгнахме къмъ площада, където Андреасъ бъше наредилъ въ полукръгъ своитъ момчета. Щомъ се явихме, той скочи отъ коня си, пръгърна Чекаларова и го цълуна въ устата. Хитриятъ гъркоманинъ извърши това толкова ловко и бързо, че Чекаларовъ не можа да избъгне неприятната цълувка. Азъ се дръпнахъ на страна и се отървахъ само съ едно ржкуване.

Едва сега разбрахъ, че гръцко-българското помирение и балканскиятъ сюзъ не съ въ състояние да заглушавъ въ насъ спомена за загоричанското клане, нито да смиря възмушенето ни отъ тога безочливъ гъркоманинъ, който бъ изbralъ тъкмо Загоричани, за да се сръщне съ насъ, поставяйки по тоя начинъ загориченци въ необходимость да му оказватъ услуги и гостоприемство.

Подиръ вечеря капитанъ Андреасъ дойде въ квартирата ни, заедно съ секретаря си, единъ атински студентъ, и ни разкри своя планъ.

— Градътъ Костуръ тръбва да се пръвземе: само по тоя начинъ ще може да се пръдотврати унищожението на нашитъ села. Владиката ми пише, че въ града имало всичко 300 войника и 5—600 башебозуци. Гръцката войска пръзавела Лепчица и напръвдала отъ югъ къмъ Хрупища и Костуръ. Азъ тази нощъ ще приближа къмъ града, за да се споразумя съ нашия върховенъ началикъ. Послъ ще ви съобщи ръшенето, та да се приближите и вие. И пр. и пр.

Колкото и да бъше неприятна сръщата съ тоза човъкъ, отъ неговата фанфанорада можахме горъдолъ да се освътлимъ върху общото положение въ Костурско. Разбрахме, че въпръски присъжствието на турски гарнизонъ въ Костуръ, андартиятъ съ въ непръжката пръписка съ владиката, обезоръжили съ нъкои турски села и се чувствувать до известна степень господари на положението.
XX

СЪ АНДАРТИТЪ

Бъзината, съ която андартитъ обезоръжавать турскитъ села, не ни се вижда случайна. Тя ни и доньйдъ дразни. Не ни остава, освънъ да побързаме и ние. Още има необезоръжени турски села, тъй че и ние ще успьемъ да снабдимъ съ оржие най-способнитъ си хора.

Въ смъсеното турско-горкоманско-българское село Горенци вдъхнеше при съжания церемониалъ: ръчъ отъ свещеника, пъесни, ура. Но тукъ между посръщачитъ бъха и турскиятъ коджа-башия, ходжата и нѣколкия първенци, дошли да изявятъ покорността на тюргското население.

Въ квартиратата на попа, къдьто се отбиахме, пожелаха да ни се пръдставятъ турскитъ първенци. Имамътъ, типичнитъ ана- долецъ съ дълго брадато лице, хамидовски носъ и тяло изра- жение, бъше мълчаливъ, стъсненъ и не можеше да скрие мнката си отъ тая неволна принуженостъ. Наопаки, коджаба- шията бъ словоохотливъ и засмънъ. Той искаше да ни увъръ, че се е приспособиътъ веднага къмъ новото положение. Хукко- матътъ винаги го пръслъдъвашъ, като ятакъ на комитътъ, увъ- рява ни той: толкова била близъкъ и добъръ спрямо христианитъ!

И докато той клима утвърдително глава, имамътъ ни гледа тъжно и неподвижно, съкашъ не иска да повърва това, което говоримъ:

— Вашето царство загина, защото въ управлението му нъмаше правда.

Но когато Поповъ му каза: „Е, ходжа ефенди, бу дуния бойледиръ, текерлекъ чивиденъ чивие гидеръ — такъ въ е свътъть, колелото отъ спица на спица отива“, стариятъ даже- носецъ се изчерви цълъ и чето му се облъ въ потъ.

Прискътствахме на тържественъ моментъ: колелото на историята се обръщаше и подъ неумолимитъ му збъщи попадаха ония, които до днесъ се чувствуваха любими на съдбата. Ро- литъ и мъстата се размъняха.

* * *

Въ Горенци не заварихме андартитъ, макаръ че бъхме извикали отъ тъхъ. Тъ обезоръжили мъстнитъ турци и веднага
Замыкали за Маврово, край бръга на костурското езеро, по-неже се чула татъкъ силна стрълба.
Улъжихме се и ние за Маврово.
Прълскуйки въ галопъ, по пътая ни пръсръщна единъ пиянъ конникъ мавровецъ и ни съобщи, че сражението при Маврово се свършило побдъноно со за наши т.
По-нататъкъ ни посръщна една андартска чета, изпратена отъ Маврово, за да ни поздрави съ добъръ-дошли. Единъ интелегентенъ андарть започна патетическата си ръчь съ думитъ: „храбри синове на България!“ Отьврьна имъ се съ ръчь на гръцки. По редь послъ бихода аклимирия четирить съзнихъ балкански държави.
Въ Маврово заварихме много андартъ съ цѣль булокъ капетанареи: Делиянакисъ, Дукисъ, Маврогенисъ, Николудисъ, Боланисъ, Стефосъ...
Познати излъгоха за мене не само имената, но и фи- зиономиятъ. Пръди нѣколко години бѣхъ прочелъ и рекен- зиралъ книгата О елино-македонкосъ агонъ отъ Стаматисъ Рапитсъ. Въ тая обемиста история на андартското движение се възпѣваха безъ стъснене дѣянія като кървавата свадба въ Зелениче, разкъването на свещеника и учителя въ Пръкопана, клането въ Загоричани... Книгата бѣ изпъстрена съ ликовѣтъ на малки и голѣмі капетани, прославени въ тая борба. Сега, пръди да чуя имената имъ, азъ ги разпознавахъ единъ по единъ: ликовѣтъ нѣ изказаха отъ книгата съ свтъ- кавична бързина и се изреждаха въ паметъ ми страницитъ, въ които бѣха изложенѣ тѣхнитъ дѣл.
Съ всички тѣмни герои сега се дъжкувахъ и приказ- вахъ като съ стари... приятели.
Въ сравнение съ андартъ нашата чета по външность мизаше на сбирцина отъ парцалиновци. Критянитъ бѣха облѣ- чени въ своитъ национали черни гаци, сдѣлани отъ черни и стегнати на колѣнѣтъ; другитъ — въ куртки и панталони или въ фустанели, но всички прълѣнени като за хоро, бръснати, огласени, окичени съ всевъзможни кордони, шнурове, чан- тици. Нашата опърраность имъ правъше впечатление.
Рѣзмѣсли послѣ изъ квартиритъ, андартъ казвали на нашитъ момчета:
— Сърдцата да ви имаме, но дрехитъ — не!
А нашитъ щеговито имъ отвръщали:
— Дрехитъ да ви имаме, но сърдцата — не!
Нашата квартира се натшала само съ капетанареи. И тѣ и ние дипломатично избѣгвашме дори намекъ за миналото: тукъ, въ Костурско, сяк погребани не малко наши другари из-бити отъ андарти, и андарти падали въ сражения съ българ- ски чети и селяни. Пръдпочитахме да говоримъ за сегашното положение и за турцить. Андартъ бѣха се погрижили да при-
говорят за гостить си царска вечеря: печива, старо мавровско вино, погачи, зимно грозде. Канѣка ни непрѣжжнато и бѣха услужливи и любезни повече отколкото трѣбва.

Боланисъ — за него азъ знаехъ отъ книгата на Раплисъ, че минава за пръвъ юнакъ между кританинъ — ми хареса повече отъ другитъ съ своето достойно дѣржане. Той ми разправи картинно нѣколко инциденти отъ обезоръжаването на мѣстнитъ турци. Мжжетъ се изхитрили да прѣбадатъ на женитъ си част отъ оржіето: револвери, патронташи, даже и ккиси пушки. Боланисъ посегналъ да прѣтърси една подозрителна кадьна, но тя му хванала рѣката и казала:

— Грѣхота е отъ Бога...

но кританинъ продължилъ прѣтърсването и открилъ подъ шалваритъ патронташъ и пушка. И отъ своя страна й казала:

— Ами не е ли грѣхотъ отъ Бога да лъжешъ?

Между андаритъ се намираше студентъ-юристъ Николаидисъ, сестринъ синь на Венизелосъ, кроткъ и интелегентъ момъкъ, съ често присъствіе се гордѣвка неговитъ другари.

За шефъ на събранитъ въ Маврово андаритъ минаваше подпоручикъ Зодианъисъ, симпатиченъ младъ кританинъ, който всекъ се стараше да пази дисциплина, редъ и чинопочитане между хората си. Той ми говори съ възмущеніе за нѣкои насилия, станали днесъ при обезоръжаването на мавровскитъ турци.

Не зная защо, съ тия двама критани завързахме поѣстствени и приятелски отношения.

Имаше между капетанитъ и нѣколица мѣстни гъркомани. Тъ като че не се чувствуватъ съ о и между андаритъ; кръвта съкашъ ги влаче къмъ насъ. Единъ отъ тѣхъ, Лазо отъ Жудапаната, съселянина на нашия Шалапутъ, остана по-късно при насъ и между другото ни разправи интересни нѣща за отношенитъ между андаритъ.

Всѣк кританинъ е капетанъ, каза ни той. Юнаци съ на пушката, ама мжчно се живѣ въ тѣхъ. Никой никого не слуша, викашъ, кръщашъ и за нищо се кара.

Днешното тѣхно сражене ни се разправи въ нѣколко вариации. И всѣкъ разказващъ изказа и по едно мнѣние на великъ стратегъ.

Турътъ изпратили привечеръ отъ Костуръ нѣколко гемии съ аскеръ, който да обезоръжки отъ своя страна мавровскитъ христини и да поокуражки турцитъ. Андаритъ ги посрѣщали съ залпове. Войницитъ отъ едната гемия дигнали рѣзецъ, докарали гемията до брѣга и се прѣбдали. Другата гемия, мъкаръ и обстрѣлвана, сполучила да се вѣрне обратно. Плѣнницитъ били веднага изпратени къмъ село Костурачъ, на югъ отъ Костуръ, къдѣто прѣбивавалъ вѣрховниятъ вождъ на всички
андартски чети, капитанъ Катехакисъ, тоже критянинъ, който пръди години се е подвизавалъ изъ Македония подъ името Руваъ.
Ободрени отъ днешния успъхъ, андартитъ обсаждаха сериозно едно нападение на Костуръ.
Ние претендирахме да ни се пръдостави да дъйствувахме откъмъ съверо-изтокъ, т. е. откъмъ селата Апоскепъ и Жу-панища. Тъ се наеха да пръдадатъ мнънието ни на капитанъ Катехакисъ, отъ когото андартитъ очакваше и общъ планъ на дъйствие. А докато се получи заповѣдъта за дъйствие, ние ще се движимъ около Апоскепъ.
Всички капетани, даже и военнитъ между тѣхъ, гово-рѣха нѣща, които ни се виждаха басни: голъма гръцка сила настъпвала отъ югъ и вечѣ стигнала до Хрупища. Ние не разбивахме илюзията, но за себе си бѣхме сигурни, че ако такава гръцка колона наистина дъйствува на югъ, тя ще е твърдъ малобройна. А ако тя е стигнала къмъ Хрупища, тур-ската войска не би стояла спокойна: тя или би се сражавала вече, или би избѣгала. Въ всѣки случай Катехакисъ би знаелъ всичко това и едва ли би стоялъ толкова далеко — чакъ въ Костурачъ, освѣнъ ако съзнателно подържа, за насърдчене, тия слухове.
Капетанареитъ се раздѣлиха отъ насъ, слѣдъ като зарж-чаха на домакинитъ да направятъ удобно и приятно спането-на гоститъ.
ХXI
ПО ОБЕЗОРЖЖАВАНЕ

Напустнахме Маврово при непроницаема тъмнина. Ръм-ше ситенъ дъждъ. Пръдутринна влага залъпваше по дрехитъ и се пропиваеше въ ръцъть и лицата ни.

Зората ни завари край Фотиница. Чифликът се пазъше само отъ единъ циганинъ, оставенъ отъ избягалия бегъ. Циганинът взе да ни се кълне въ Бога и въ очитъ си, че нъма никакво оржие. Няколко шамара плъснаха по бузитъ му и изтръгнаха покъртителни писъци отъ жена му и дътенцето му, което завика: „Дада! Дада! ...“ Циганинът упорствуваше и капитулира само когато се видъ вързанъ.

Цвътковиятъ четникъ Дине отиде въ чифликъ и се завърна съ два револвера, едно чиfte и съ ... беговата кобила заедно съ жребчето.

Това бъше сефтето. Дано въ другитъ села мине безъ женски сълзи и дътски писъци.

Измокрени отъ поройния дъждъ, отбихме се въ Тихолица. Неочакваната ни визита раздвижи изведнажъ цълото село.

Пръгръщания, цълувки, непринудено гостоприемство ... Но най-нѣкъи съ къмъ насъ майкитъ на загиналить четници отъ селото. Пръгръщайки насъ, тъ съкъшъ пръгръщать сън-китъ на убититъ си чада. Слѣдъ тѣхъ идатъ майкитъ на ония бивши четници, които сега се намиратъ въ Америка и чието пристигане се очаква всѣки день.

Пръдъ свободата, която иде, за миналиятъ жертви се го-вори съ по-малко тѣга. Но нѣйдъ отъмъ ютъ, може би отъмъ Лепчица, се чуватъ глухи гърмежи, които внасятъ загриженость у селянитъ.

Като първа жертва избрахме съсъдното смъсено село Се-тома. Извикахме оттамъ най-вѣрния нашъ човѣкъ Геле. Едно-ржъятъ възстарь българинъ, пръданъ на дѣлото, въпръкъ патиата, мизерията и физическия си недъжъ, се яви веднага и възприе безпръкословно прѣдложенито ни.

— 101 —
Гелевитъ съселяни турци минаватъ за едни отъ най-лошитъ въ околната. Слѣдъ хуриета тъ организирали банда, която налагала данъци, избила нѣколцина българи и държала въ трепетъ околнитъ села. Тъ били изплашени отъ лошия ходъ на войната, казва ни Геле, били даже готови да се пръдадать, но само на царски аксъръ. За андарти и комити не искали ни да чуятъ и били готови да се съпротивляватъ до край, ако въ селото имъ се появи чеата.

Изпратихме нашия човъкъ да се върне въ Сетома, да свика турскитъ първенци и да имъ каже:
— Видяхъ се съ комититъ. Приказвахъ съ Чекаларовъ и другитъ войводи. Казаха ми, че ще дойдатъ въ селото да ви приберать оржжието. Ние ще излъземъ да ги посръбшнемъ, а вие правете каквото искате. Ако се пръдадете заедно съ оржжието си, безъ да пукне пушка, азъ ви гарантирамъ съ главата си — можете даже да ме вземете и като заложникъ — че никому косъмъ нъма да падне отъ главата. Ако ли не — за нищо не отговарямъ. Селото ще изгори и хората ще съсипятъ.

Безъ да се бавимъ, тръгнахме и ние подири Геле, за да не дадемъ на селомени много връме за двоумиене и колебание.

Сетома е планинско селоъ — Отъ Тихолица го дължъ една котловинка, цѣла залъта сега отъ придошлитъ рѣки. Едно наше отдѣление мина напрѣдъ, изкачи рида и зае позиция надъ селото. Другитъ групи тръгнаха къмъ Сетома отъ разни посоки. Азъ съ всѣмъ не изключвашъ възможността отъ съпротива: нали не сме царски аскеръ? Въ такъвъ случай рѣшени бъхме да се справимъ съ селомени по начинъ, който да послужи за примѣръ и назидание на другитъ турски села.

Но монтъ опасения не се оправдаха. Отдалече ударъ селската камбана: знакъ, че турцитъ не схъ посмѣлъ да се възпрятятъ на съселянить си българи. Селото бѣвече обходено. Нашитъ буризанъ застави настъпление, и съ едно отдѣление се упятахъ въ Сетома. На едно ридче бѣха сбрана въ къмъ сейланиятъ, на чело съ единъ бѣлъ тюлбенъ, окаченъ на пръжъ: селомени се пръддаваха и то не на царски аскеръ.

Плахи, съ пръсилени усмивки, турцитъ ни поздравляваха съ низки темената. Офицерскиятъ пагони на Попова направиха своя ефектъ: селомени се увѣряха, че все имаме нѣщо общо съ аскера на Булгарistan. Всичко мина само съ единъ шамаръ.

— Ти турчинъ ли си или българинъ? запитахме едно младо момче съ фесъ, застанало до училището между българитъ.

— Българинъ! отговори момчето и се подсмѣна.

— Не, турчинъ е, обадиха се българитъ.

По бузата му се сложи тежката ржка на Чекаларова. Турчето пламна отъ гневъ. Но прибра муначаливо сваленитъ си фесъ и отиде при турцитъ.
Въ училището, дъто моментално се сбраха всички турци, се държа ръчъ:

„Турци! Вашето царство пропада, защото не се управляваще по законъ и правда. Въвйсто вашия хукомать, тукъ ще се въдоври ново управление, което ще тур и край на насилията и неправдитъ и ще обезпечи редь и сигурност на всички безъ разлика на въра и народност.

„Добрь направихте, че ни се покорихте безъ съпротива. До сега вие ни знаете за комити, но днесъ ние дойдохме при васъ като царски асъръ. Имаме за бити и (офицери) съ насъ. (Всички отправиха погледът си къмъ Попова). Ако бъхте се възпротивили, нямаше да спасите царството си: вашият градове единъ подиръ другъ падать; утръ ще чуите, че съ паднали и Битоля, и Леринъ, и Костури. Вашето е свършено. Щъхте да вземете на шията си вашият жени и дъща.

„Ако искахме да ви отмъщаваме за всичко, което 500 години сте ни правили, тръгвало би чисто и просто да ви на-паднемъ и изколимъ заедно съ кокошкътъ ви. Но ние не сме като васъ. Даваме ви дума, че никой отд васъ ням да пострада. Но за да се помиримъ и да ви повърваме, тръбва да ни пръ-дадете всичкото си оръжие. То вече не ви тръбва. Ето, то е у васъ, защо не го употребихте сръщо насъ? (Турски гласове: „аллаа-сандъкъ! — не дай Боже!). Но ние ви пръдупръжда-ваме, че ако постъ се намъри у нъкого отд васъ пушка, ре-волверъ, само единъ патронъ даже, той ще бъде изключенъ заедно съ домашинът си, а къщата му ще изгорена. Ще посо-чите и къщить на ония стопани, които притежаватъ пушки, и днесъ не съ въ селото".

Подиръ всъки турчинъ тръгнаха по двама четници съ на- тъкнати ножове, за да го придружать въ къщи и да се за-върнатъ заедно съ него и съ оръжие му.

Седнахме на шинове, за да приемемъ по списъкъ оръ- жието. Старши ни пръддаваха съ резигнация по една и по двъ пушки, увърени, че веднажъ безоръжени, имотътъ, животътъ, женитъ и дъцата имъ се осигурявать. Други, по-млади, мрачни, съ едва здържани сълзис, слагаха пръдъ насъ маузеркить, ре- волверътъ и ножове си. Малки дъца донесаха оръжието на по-старитъ си брать или бащи, които случайно отстъствуваха отъ селото или се намираха на бойното поле. Съ резигнация ни пръдадоха маузеркить си и нъкои дезертьори отъ поле- сражението.

Записвайки машинално имената Хасанъ Юсеинъ, Абединъ Реджипъ, Ибраимъ Али... азъ мислено бъхъ прънесьъ една- двъ години по-рано, когато младотуръцътъ безоръжаваха, при мъки и изтезания, българътъ въ Гевгейлиско, Енидже-Вардарско
и пр. Сего ние прибираеме оржненото на турцитъ, за да въоржимъ съ него българитъ. Колело. . .

Отъ 30—35 турски къщи въ Сетома се прибраха 56 пушки разни системи (отъ тѣхъ 7 маузерки), множество патрони и патроначи, ножове, чифета, барутъ и 17 револьвери.

Въпръки пръдупръжденятия и усилията ни, обезоръжаването не мина и безъ нѣкои волности: на двама турци били взети гуницъ, на другъ смѣнени новицъ цървулъ съ вехти, четнишки; на нѣколцина липсали часовнициный. За повечето отъ тия волности узнахме по-късно. Запитвани при раздѣлата, турцитъ не смѣха да се оплачаатъ. Нашиятъ Гелѣ бѣдѣше най-усърдно, за да се спази дадената на турцитъ честна дума. Той самъ прогони единъ българинъ, който се билъ спустналъ да отведе едно турско стадо.

Сетомени все пакъ останаха съ убѣжденето, че отъ наша страна се направи всичко, за да не пострада никой отъ тѣхъ. Раздѣлихме се приятелски. Но пръсилениетъ усмихви мѣжду скриваха тѣгата имъ: въ момента, което пръдадоха пушкить си, тѣ сигурно съг почувствували, че отъ владѣтели се обръщатъ въ раи.

За това пѣкъ българитъ ни изпращаха тѣржествуващи: колелото въ единъ мигъ се обръна, и тѣ се видѣха освободени отъ эжбитъ му. . .

Димитровденъ.

За да скриемъ отъ сетомени посоката на движението си, потеглихме заедно съ оржненото имъ къмъ Апоскгъ, но щомъ притъмѣнъ добрѣ, взехме направо прѣзъ планината пѣтъ за Шестово. Това бѣ едно бавно и мѣждуято движение прѣзъ долица и стрѣмнини, едно газене изъ разкалѣнъ сѣгъ по висотить и цапане изъ надощли рѣки по низини, което ни напомни най-трудниятъ ношъ по Кожуха и Нидже.

Бумкачить пѣнове въ баджата на гостоприемния бай Христо въ Шестово, неговитъ цариградски локуми и лютата му рагия спомогнаха, за да се посѣвемъ скоро.

Около разпрѣдѣлбата на сетомскитъ пушки се явиха безконечни спорове, претенции и недоволства. Пушкитъ малко, а кандидатуръ тѣй много. Отъ хуриета насамъ въ Костурско не съдѣствували чети и обезоръжаване почти не е ставало. Значителна часть отъ старото оржие е запазена, макаръ и не въ добро състояние, но патронитъ за тѣхъ съ твърдъ малко, а нѣкъдѣ съсъмъ ги нима: изплющили ги отъ радостъ прѣзъ хуриевскитѣ праздненства.

Разпрѣдѣлбата на сетомскитъ пушки и други нѣкои факти не убѣждавать окончательно, че подиръ голѣмото въстание у костурския българинъ е станало извѣстно прѣчупване. Орга-
низационно връме, възстание, погроми, отбрана отъ турци и
андарти, хурнеть... Това петнадесетгодишно неимовърно напръ-
жение, при което изпитнитъ и разочарованията завършваха
всъки подемъ и всъки проблъзькъ на надежда, посъкуришата
немалко борчески духъ у него. Извъстенъ егоизмъ, непобѣ-
димъ стремежъ къмъ самозапазване, ттрепетъ прѣдъ призрака
на катастрофи отъ рода на изпитаната прѣзъ 1903 година, съ
обладали познатитъ намъ борчески поколѣния. По-младитъ пъкъ
съ обладани отъ американизъмъ — желание да се заоб-
биколятъ подиръ завръшането си отъ Новия Свѣтъ съ повече
удобства и благосъстояние. Неизбѣжна реакция подиръ изпи-
танитъ страхотии и подиръ безподобната резигнация, съ която
костурчани принесоха прѣдъ едно десетилѣтіе въ жертва на
борбата всичко, което имаха... 

Ще спомена само два факта. Пушки и патрони искать
всички, но твърдъ машина се отзовава на поканата ни да се
присъединятъ къмъ четата. Нѣкои наши момчета ходятъ съв-
сѣмъ боси слѣдъ падналитъ напослѣдъкъ проливни дѣждове.
Молимъ шестевени да смянятъ нѣколко чифта свои шити ар-
наутски опини съ вехти, четнишки, но шестевени се съглася-
ватъ или съвсѣмъ неохотно, или пъкъ просто отказанъ.

Огорченето на четницитъ мина скоро въ явно възму-
шене. Тѣ възнегодуваха и противъ шестевени и противъ вчѳ-
рашната ни строгость въ Сетома, където при малко настояване,
безъ насилия можеме да измѣкнемъ отъ турцитъ нужното
количество цѣрули и гуши.

Но кой би прѣдположилъ, че шестевени ще се покажать
tolkova malko velilodushni i shedri? Koy bi dopustnalъ, че
vztrъ въ десеть години тѣ съ станали neuznawami?

* *

Слѣдъ обѣдъ трѣгахме къмъ Жервени съ намѣрене да
обезоржаваме пакъ.

Отъ жервени — и тѣ били рѣшени да се покорятъ само
на царски аскеръ — азъ не очаквахъ съпротива, макаръ и да
не я изключвахъ съвсѣмъ.

Прѣди да слѣземъ въ трапа, където е расположено селото,
видѣхме край жервенския синуръ окачени на пржтове бѣли
tюлбени.

Бурясанътъ пакъ тури въ дѣйствие своята дрѣгава тружба. Отъ
една улица се зададоха нѣколцина фесли съ бѣли зна-
мена. Усмихвамъ на тия потурнаци ми се видѣха по-малко
прѣсилени.

— Добъръ день, жервени! извикахме имъ весело.

— Далъ ви Госпо добро, брая! отвърнаха тѣ на чистъ
български езикъ и пристигаша къмъ насъ съвсѣмъ успокоени.

— 105 —
Училището им е по-солидно, съ двъ стаи и съ печка.
Много скоро се собихх, станах даже приятел съ ходжата (учителя), кротъкъ и привътливъ славянинъ, върху чиито руса глава съкашъ съвсмъ случаено е нахлузена чалмата. Тъвърдъ охотъ той ми заприказа за ученицитъ и за учителскитъ си занятия.
Забелени овладъ съ еднакървни и едноезични села, жервени по-пръдъ минаваха за най-хрисми и безопасни „турци“ въ околната. Но още пръзъ първът дни на възстанието върху тъхъ се излъ по най-жестокъ начинъ накипълата ненавистъ на възстаналитъ раи: повече отъ тридесетъ жервени, пръсръщнати на пътя, били искани и селото имъ опожарено. Отъ тогава жервени станали лоши и избили, за отмъщение, не малко българи. Тъ считатъ Чекаларова за най-голъмъ кръгъникъ, а Попова уважаватъ като умърънъ и добъръ човъкъ.
Ръчитъ пръдъ жервени бъха по-средно приятелска бесъда на родния имъ български езикъ, който се отличава съ проточено си произношение и съ изобилие на старо-български форми.
Вънъ отъ политическата часть не пропустнахме да имъ кажемъ, че за насъ тъ не съ никакви турци, а наши еднакървни братя.
— Вашата въра не ни интересува, щомъ пръдъдътъ нии съ единъ и същъ. Върата не ще пръдъ на вашитъ синове да се учатъ като българи, на своя езикъ, да ставатъ учени, херъкимъ, адвокати и пр.
Жервени първи ни заговориха за желанието си да се освободятъ отъ своитъ пушки. Ни се помъкнхме само да имъ подсладимъ горчивия хапъ:
— Защо ви съ пушкиъ, щомъ въ страната ще владѣ редь, правда и сигурностъ? Вие ще бъдете толкова господари колкото и вашитъ братя отъ християнска въра. Мислете, че намъ е приятно да носимъ всичката тая тежестъ на гърба си? Съвсмътъ не. И не чакайте съ нетърпъние да се свърши войната и да пръдадемъ пушкитъ си на църквината, която ни ги е дала. При новия хукъмать никому нъма да бъде позволено — па и никому нъма да е потръбно — да носи оржия.
Жервени ни увърхиха, че и тъ за нищо друго до сега не съ мечтала, освънъ за сигурностъ и редь и че никакъвъ аганълъкъ не имъ е дотърбалъ.
Когато пръддаваха пушкитъ си, у никого почти не забълъзахъ злоба и ядъ. Изправяха се пръдъ мене хора, които не пораздаваха съ славянскитъ си физиономии и съ красотъта си.
Пръзъ дългото свое „владичество“ жервени като че ли не съ успълъ да свикнатъ съ положението на привилегировано власътелно племе. И като пръддаваха пушкитъ, тъ съкашъ
смъкваха отъ гърба си едно тежко бръме. Безъ да ги поканимъ, \hodjata и \kodkabashiatata направиха сами списъкъ на случайно отсъствувашить и избъгалить, у които има оржие, и се за-
dължиха да го прибератъ и пръдадатъ.

Отъ своя страна и ние имъ направихме нѣкои отстълки; Изпратихме ги по къщитъ непридружавани отъ четници. На два-трима страстни ловджии, които ни се примилиха, повър-
нахме чифтетата.

Когато всичко бъ свършено, пристигна въ Жервени съ
четата си андартският войвода Лаки, мъстенъ гъркоманъ отъ
село Върбникъ. Той тръгналъ отдалеко, бързалъ по дъжда и
изптрепалъ хората си, за да ни изпръвари. Но нашето при-
стъствие го разочарова. Жервенци бъха не по-малко доволни,
отколкото ние. Вмъсто всъкакви разговори и пръговори, тъ му
посочиха гордо документа по тъхното обезоръжаване, който
имъ бъхме оставили.
XXII

ДВЪ СРЪЩИ

Конетъ ни спасиха отъ необходимостта да газимъ гж-стата червена кълъ до село Поздивища и да цапаме надолшътата рѣка. Но дъждътъ, който се лѣеше като изъ ведро, ни накваси тѣй добъръ чѣлната ношъ неможахме да изсъхнемъ. Па и можеше ли да се спи? Поздивчени искахах да чуятъ въ най-голъмъ подробности историята по обезоражването на жервенци, на които имаха голъмъ зъбъ.

Тукъ вече се знаеше за отстъпленietо на петата гръцка дивизия въ Леринско, и настроението на селянитъ не бъше никакъ оптимистично. За това ние имъ заговорихме за побъдо-носнитъ сражения на българската войска при Щипъ и Одринъ, разкрихме имъ плана на сръбско-българскитъ операции. И пра-вихме това съ чиста съвъсть, комбинирахме всички слухове доловени по пътя до Костурско, изчислявайки падналитъ жертви въ разнитъ сражения, излагайки подробности, които никой не бъ съобщилъ. И пръдричахме връмето, когато българскитъ фуражки ще се явятъ въ Костурско.

Заедно съ насъ въ Поздивища бъха и други двама стари приятели, пълни съ важни свъдъния за насъ и жадни отъ своя страна да ни изслушатъ.

По пътъ къмъ Поздивица ни пръсръщна една четица отъ петь-шестъ души, всички на хубави турски копе. Войводата се спусна къмъ менъ и ме запръгърщца горещо, но азъ дълго връме се вгледвахъ въ косматото му добродушно лице, безъ да мога да го позная.

Името Кръстъ Льондевъ ми бъ много добръ поз-нато: дълго връме подиръ възстанието и подиръ хурята вой-водствуванъ въ Леринско той младъ човъкъ, комуто азъ точно пръди десетъ години бъха подарилъ живота. Трима селяни отъ Неокази, наковладени като пакостници и пръстяхници, бъха навързани отъ четата ни, закарани въ планината, сядени и носдени на смърть. Единътъ отъ тѣхъ бъше Кръстъ Льондевъ. Голитъ ножове бъха издигнати надъ главитъ имъ, когато въ послѣдния моментъ надви у менъ милостъта. Азъ имъ про-
стихи, помирих ги съ съселяният имъ, а ть съ сълзи на очи ми се заклъха, че ще бдя тъ най-добъртъ работници на орга-
низацията и ще посветятъ само ней днитъ, които имъ се
подаряватъ.

Не зная, какъ сж изпълнили клетвата си другитъ, но Кръстъ
Льондевъ не й измъни. Ето го сега отпредъ ми, внушиленъ
и красивъ войвода, изпълненъ съ признательностъ и нѣжни
чувства къмъ мене.

Азъ дълго се вгледвахъ въ неговитъ голѣми черни очи,
свѣтещи съ металически блѣсъкъ, вслушвахъ се въ звѣнлия
му гласъ и си казвахъ:

Въ тая сурова борба за освобождене надъ колцина ли,
право или неправо осаждени, се е замахналъ смртноноснить
ятаганъ на фанатизирани екзекутори! И за колко ли Кръстъ
Льондевци не дойде милостта, за да ги възвръне на народа
и на борбата пръродени, чисти и беззавѣтни?

Заедно съ насъ въ Поздивища бѣше и Ламбро Поповски
отъ Смѣрдешъ. Заварихме го съвсѣмъ неочаквано въ Жервени.

Съселянина на Чекаларова, неговъ врънъ приятелъ и
другаръ отъ дѣтинство, той е негово подобие по силна воля,
по духъ на инициатива и по природенъ умъ.

Ламбро ни освѣти върху положението изъ най-далеч-
нить наши села въ Корешата, които се грижятъ съ Арнаут-
лъка, както и върхъ намѣренiята и душевното состояние на
самитъ арнаuti.

Макаръ и изолиранъ въ селото си и не освѣтляванъ отъ
нико, той човъкъ е схваналъ сходноноснить смисълъ на прѣ-
живѣванитъ събития. И прѣди да сж приближили още съозе-
нитъ християнски войски, Ламбро излѣзе явно прѣдъ албан-
скитъ първени отъ съсѣднитъ села съ значенiето и автори-
тета, които той — влиятелемъ комитетия и виденъ българинъ —
безъмѣнно ще има, когато замѣлкнатъ топоветъ и се уста-
нови новиятъ редь. Мисълта му била да се използува наста-
налото прѣчупване въ албансата гордость и да се спасятъ отъ
опожаряване нашитъ села при случаенитъ врѣменни успѣхи
на неприятелското оржие.

Албанскитъ първени тоже сподѣлиха тия съображения,
разсвѣдкаваѣѣ така: Царцинитъ сж си царцмѣни — нека се
биятъ по между си. Но нека ние, мѣстнитъ жители на тая
страна, да се самозапазимъ взаимно.

И между Ламбро, като прѣдствавитель на нѣколко бъл-
gарски села, и албанскитъ първени билъ съставенъ про-
токолъ, по силата на който двѣтъ страни се задѣлкаватъ да се
пазятъ взаимно, независимо отъ хода на военнитъ дѣйствия
и отъ крайния резултатъ на войната.
За пръвият връм, което пръживявахме, тая дипломатическа сдълка не ни се видя безмислена.

* * *

Кръсте ььондевъ изчислява турската войска ололо Леринъ на десетъ хиляди.

Андартийни пишатъ, че петата дивизия получи церозни подкрепления и се окопала здраво нѣждо подъ Биралци.

Отъ Леринско съобщаватъ, че тамошниятъ аскеръ билъ извиканъ въ Битоля, за да отбълсне сръбско-българската войска: българитъ дъствували откъмъ село Тополчани, Прилъпско, а сърбътъ — откъмъ Гявато, Ръсенско.

Резервирани изобично къмъ той родъ „новини“, ние се отнасяхме най-недовърчиво къмъ андарстикъ свъдбния. Но какъ неуспъто се подаваме на всъки слухъ за сръбско-български успѣхи! И какъ се радваме, че поне Битоля ще падне въ български ръцъ!

Върховнитъ вождъ на андартий, капитанъ Катехакисъ, ни пише отъ село Слимища, че тръбва да се упътимъ къмъ Маврово и, съединени съ андартий, да чакаме нови инструкции по нападението противъ Костуръ. Въ писмото си той се титулува: стратиотикосъ дикитисъ тисъ Анаселицистье Гревънонъ керхигосъ тонъ етелонтикъ соматонъ Монастириу — военъ командантъ на Населица и Гребена и началникъ на доброволческитъ отряди въ Битолско.

Дъгата титла нй жегна. Въ нея и въ тона на писмото сътръхме у едновременния андарски шефъ капетанъ Руасъ претенция да бъде прямъ началникъ и на нашата чета, която тоже спада къмъ „доброволческитъ отряди въ Битолско“.

По разни съображения — било защото не искахме да дъствуваме съмъсени съ андартий, било защото считахме, че е повече отъ необходимо да се заематъ и височинитъ надъ Апокеръ — отговорихме, че държимъ за първоначалното си мнѣние, т. е. че ще се упътимъ къмъ Апокеръ и тамъ, въ случай на заповѣдъ, ще дъствуваме на дѣсния флангъ.
斯特аница отъ неписана история

Походът до Апоскелъ ни разкри нѣколко страници изъ историета на Костурско, история написана съ кръвъ по планинитъ и селата.

Минахме двѣтъ Дрѣновени — Долно и Горно — и скръвихме по тысната пътека край гората, наречена Дрѣновски осой.

Кой костурски четникъ не е денувалъ въ тая гъска и прохладна гора, въ която мъжъ проника слънчевъ лъчъ? И кой не я познава по многото схватки и изкопани гробове?

Седнахме да починемъ край самата гора.

Дрѣновчени съ заобиколили съ дървена ограда, използувана и почерпвала отъ връзмето, едно малко пространство, по което личатъ безредно разхвърлени плочи. Това е гробишето на петнадесетъ момчета, загинали въ Дрѣновския осой пръвъ шесть години. Селянитъ ни сочатъ плочата, подъ която лежи незабравимиятъ Пандо Кляшевъ.

— А тукъ лежи моето братче... прошепна мрачно Чекаларовъ и ми посочи друга плоча.

Слѣдъ хуриета той е навъсилъ гробишето и е запомнилъ мѣстата, заeto отъ най-скъпилъ отъ него покойници: Пандо Кляшевъ, върниятъ и нераздѣленъ другарь и съселянинъ, и братчето, пронизано отъ турски куршумъ всрѣдъ разцвѣта на своитъ осемнадесетъ години.

Мълчаливо съзерцахме братското гробище, върху което вечерната заря хвърляше своя печалень отблъскъ.

Пандо, моятъ другарь отъ гимназията, вениамишъ между съгласнициъ и чуй захрабата усмивка... Пандо Кляшевъ четникъ и вождъ съ пушка не по-висока отъ неговия малъкъ ръстъ — поразително разсъдителенъ и мъжъръ за годинитъ си... и Пандо Кляшевъ раненъ и агонизиращъ подиръ сражението съ многобройната сгань — се изправяше живъ пръдъ менъ и се смъсваше съ безброй други познати и непознати Кляшевци, наторили съ кръвта и коститъ си светата македонска земя, за да изникне сега свободата...
Прнебржението към тия свети гробове ни навъ огорчение и тъга. Нито едно дръвче, нито едно цвътче, никакъвъ надписъ…

— Турцитъ не ще могатъ вече да ви подозиратъ и пръслаждатъ, ако се грижите за тия гробове… казахме на дръновчени. Оградете ги, както подобава, издигнете надгробни камъни съ надписи, покрийте ги съ зеленина и цвътъ, за да се не срамите пръдъ вашитъ братя, които отъ близо и отъ далеко ще идватъ да се кланятъ въ светилището подъ Дръновския осой!…

Ето и самото мѣсто, където се е завързала схватката.

По-нататъкъ спираме съ погледи устремени къмъ западъ — въ мрачнитъ очертания на хребетитъ, наречени Локвата и Виняритъ. Тамъ на 31 мартъ 1903 година се е водила яростна еднодневна борба между сто и десетъ костурски четници и селяни и десетократно по-многобройенъ неприятелъ. Войводата Дичо Андоновъ, чиято чета първа завързала схватката, изтощени отъ полученитъ раи, пръснала черепа си съ единъ куршумъ и се успокоиъ завъкъ. Четирдесетъ ранени и тринадесетъ убитъ другари дала той денъ четата. Повече отъ сто аскерили съ намърдилъ смъртъта си въ разгара на украситъ пристъпи. На Локвата и Виняритъ въоржениетъ раи отъ Костурско дадоха въ надвечерието на въстанието своя блъсъщъ екзаменъ. Поповъ, Чекаларовъ, Какалевъ и други ветерани между другаритъ ни, участници въ екзаменъ, си спомнятъ съ гордость за той денъ.

Обгърна ни дълбокъ мракъ и върволица сънки закрачиха съката ведно съ редицата ни. И ето—всръдъ ношната тъмнинъ се очертаха височинитъ надъ Апоскепъ. И зазетохме пакъ върху невидими скрижали повъстьта на подвизитъ и кръвънинитъ. На 31 августъ 1903 година седемъ хиледна станъ, изпълнила съ множество си полето, пълзяла къмъ тия височини, заети отъ седемстотинъ въстанали роби. Цълнитъ Костуръ слъдвали съ трепетъ неравната борба, очаквайки да види изпълнени заканитъ на аскера, че ще се завърне въ града съ много комитски глави и навързани плънници. Но аскерътъ се завърналъ само съ по-съхътена неудовлетворена злоба и слъдъ като постлалъ полесъренъ съ повече отъ двъстъ трупа.

Българската дързъсть надъ Апоскепъ е възпълна отъ костурскитъ гръци въ една пъсинъ, която стана много популярна въ Костурско.

Подъ същитъ паметни черки се намира и гръбницата на Костурско: Апоскепъ е най-ближкото до Костуръ наше село и за това турската властъ е пръдводила обикновено на жителитъ му труповетъ или главитъ на избити български четници и умрълъ затворници.
Вътръвъ въ самото село работливата рѣка на българина още не е успѣла да построи наново, съ американски долари, всички опожарени пръвъ възстанието къщи: край новитъ стрътнати сгради тукъ-тамъ още личатъ развалини.
Развалини, гробища окръгвени чукари, прославени съ български героизмъ планини — това е Костурско.
Двадесет и девети октомври.
Оть нашия прозорец се вижда езерото и полуостровът, на който е живописно разположен градът. На изтокът отъ града, върху една господствуваща височина, е поставилъ войнишки чадъръ. Ние можемъ да наблюдаваме съ бинокль страната около чадъра и всъко движение по шосето за Костуръ.
Въ Костуръ напослѣдкъ станали интересни работи. До прѣднѣ една седмица малкиятъ гарнизонъ отъ 250-300 войника, каймакаминътъ и цѣлото турско население живѣли подъ страхъ мораленъ тероръ: гъркоманитъ разпространявали най-фантастични слухове за множеството и за бързия маршъ на елинската армия, която настъпвала отъ югъ. Това заставило каймакамина да сключи съ гръцкия владика договоръ, по си лата на който и двамата се задѣйсаха да дѣйствуватъ така, че, която страна и да побѣди, градътъ и мирното население да останатъ незасегнати.
На 20 того страхътъ у турцитъ се усилилъ до тамъ, че започнали още сутринътъ да изпръзаватъ града. Околийски началикъ, чиновници, стражари, войнищи и първени взели да бѣгатъ къмъ Билица. Гърцитъ веднага замѣнили фесовѣтъ си съ касети, счупили военныя склади, вържалили младежки и се обявилъ за поданици на краля Георгі. Опитали се дори да натрапятъ касети и на турцитъ, а турскитъ чейреци почнали да нарѣчатъ драхми. Отъшли въ града и нѣкои наши селяни да поискатъ пушки, но имъ се отговорилъ:
— Защо сѫ на бѫгаритѣ пушки?
Намѣрили се и такива патриоти, които прѣдупрѣдили нашия селяни:
— Всичката земя, кѣдѣто стѣли гръцка войска, ще бѫде присѣединена къмъ Гърция. Цѣлата Кореша* ще праща дѣца та си въ гръцки училища. За това добрѣ ще направите, ако започнете още сега да се учате гръцки.

*) Най-фанатазираната бѫгарска часть на Костурско.
Другия ден се получило извъстие, че от Билища потеглило за Костуръ единъ табур войска. Загубили ума и дума, въоръженитъ „поданици на краль Георги“ нито помислили да защитятъ „освободения“ градъ. Всичкитъ имъ мърки се изчерпили съ една статегия, съобщена въ българскитъ села за... изпълнение: милиция отъ Корещата да заеме рида надъ Костуръ, да накладе тамъ голъми огньове, за да се види, че има комити, и да даде нъколко залпа...

Нашитъ селяни, на които „не тръбвали пушки“ и които „тръбвало още отсега да научатъ гръцки“, нито отговорили на поканата, нито се помръднали.

Около хилада войници и башибозуци заели наново веръбата града. Едни отъ въоръженитъ гърци се изпокрили или избягали, а другитъ се покорили на старитъ си господари.

* * *

Трагикомичниятъ завършекъ на „освобождението на Костуръ“ и слуховете за гръцкото поражение въ Леринско усилиха и безъ това голъмата загриженост на българитъ.

Пръдни нъколко дена единъ апоскепенитъ въ анонимно писмо ни пишеше: „Не бързайте много, не правете като костурскитъ гърци и не извайайте сега въ Апоскепъ, ако не искате да изгори селото ни“.

Снощи бъхме посръщнати въ Апоскепъ само отъ двама души. Цялъ часъ стояхме на селската площадка съ прочутитъ многоводни чешми, докато ни настаняха на квартири.

Духътъ е убитъ. Мисълта, скованата отъ спомена за пръжизвънитъ пръди деветъ години ужаси, не може да се откаже отъ тъсния кръгозоръ на селото. Почти всички младежи се намиратъ въ Америка. Останали съ въ селото само възрастни мъже, главно старци. Ходътъ на военния дъйствия и изобщо боевата стойностъ на гръцката армия не имъ вълнуватъ особено довърие. Но което е най-страшно, самата побъда на гръцкото оръжие не имъ обещава приятни перспективи. Несомънно още общиатъ врагъ, апоскепени треператъ пръдъ мисълта, че неговото господство може да се замъни съ господството на сегашнитъ ни съюзници. Надменоститъ и заканиитъ на костурскитъ гърци пръзъ тъхното еднодневно тържество засегнаха жестоко българскитъ сърда на тия стари ратници за народно име — тукъ, пръдъ самата кръпостъ на гъркоманството. Защо тогава ще рискуватъ съ живота си и съ домащинитъ си стръхъ?

Нашитъ слова не можаха да ги въодушевятъ, но все пакъ ние успъхме да послъбимъ въ тъхъ заспалата въра въ силата на България и въ тъй отъ ръшеното ръшене на българскитъ народъ да освободи до единъ всички свои поробени братя.

— 115 —
Угнетени съ душитъ не само на апоскепени.

Нъкои села още не вървятъ на окръжното скръплено съ нашият подписи и провождатъ специални разузнавачи, за да се увърятъ, дали нъматъ работа съ нъкаква мистификация или провокация.

Въ Дъмбени, едно село, което въ миналото претендираше за първенство въ Костурско, изпратихме десетника Ване Канчевъ и студентъ-четници Юруковъ и Киселинчевъ, за да нарузвлятъ съ помощта на дъмбеници и косинци скъсането на телеграфа между Костуръ, Корча и Билища. Дъмбеници получили писмото ни, прочели го, обсъждали го и ръшали да ни изпратятъ единъ дипломатиченъ отговоръ: куртки, цървули и пр. ще приготвятъ, но що се отнася до скъсането на телеграфа ръшили да го отложатъ за другъ пътъ — слъдъ като се сръщатъ лично съ насъ.

Дъмбеници съ счели несъвмѣстимо съ своята стара слава да ни откажатъ направо. Но все пакъ ни отказватъ. Това ни засегна злъ и ние, макаръ може би прибързано, ръшихме да бойкоциратъ дъмбеници, т. е. да не се сношаваме вече съ тѣхъ. Считахме, че това е достатъчно наказание за чувствителнитъ инъкъ дъмбеници.

Въ Апоскепъ можахме да съберемъ повече свѣдъния и за настроението у турцитъ.

Бай Ристо отъ село Жупанища, полякътъ съ мъжественитъ мустаци, дойде и ни пръдаде много свои впечатления и разговори съ познати турци отъ съсѣднитъ села.

Отъ разказитъ на бай Риста, отъ разказитъ на всички наши селяни, които се срѣщатъ и приказватъ съ турци, се вижда, че правовѣрнитъ, почти премири въ че съ мисълъ за близкото пропадане на царството имъ, се интересуватъ само да знайатъ, кои що имъ бждатъ новитъ господари: гърцитъ ли или българитъ.

И намъ ни е крайно приятно да слушаме, че пръдпо-читанията имъ сж на страната на България.

„По-добъръ е да те ритне хать, отколкото магаре“, казвали тѣ. „Българитъ ни сж акрани“. България е по-голамъ, по-силенъ и по-богатъ. България е и по-толерантна държава: тѣ сж слушали, ченъ едновѣршелъ имъ живѣли добъръ. Пръзвимането на Одринъ и Деде-Агачъ се считатъ за невѣрнѣ-ативи подвици, които поразвятъ въображението имъ.

При това гърцитъ се ползватъ съ славата на по-голамъ

9) Нашитъ момчета съ помощта на нѣколица стари ра-ботници отъ с. Косинецъ изпълниха сѫщата нощъ сами възложената имъ задача.
черкези, отколкото българитъ. На андартитъ, особено слъдъ обезоръживането на Маврово, се приписват страхотии, които въ пръвувеличенъ видъ се пръдаватъ отъ уста въ уста. Андартитъ не само разполагали съ турский юкошки, патици и ми- сирки и изнудвали украшения и пари, но тукъ-тамъ задъ пръстени и обици ръзали пръсти и уши и съвсъмъ не се це- ремонили съ честъта на туркинитъ.

Наистина, както по-късно узнахме, и въ Сетома били за- дигнати отъ Цъвткови и наши четници нѣколко меджидии и едни обици, а въ Жервенчи — единъ часовникъ. Но това съ дреболии въ сравнение съ онова, което се приписва на андарт- титъ. За това сотовени и жервенци благодарили Аллаха, че имъ изпратилъ комити, а не андари.

Въ днешнитъ страшни моменти турчинътъ пръдпочита да се изповѣдва пръдъ българина, врагъ по-опасенъ вчера и по- силенъ днесъ, отколкото пръдъ гърка. У турчина се бунтува ра- совата гордостъ и достоинството на владѣтелно племе при ми- сълта, че може да стане робъ на гърцитъ — тия гърци, които той пръди петнадесетъ години е блъскалъ на пропала изъ те- салийскитъ полета; 1) които до вчера му служваха и сътруд- ничеха въ борбата противъ българитъ и които той въ душата си не е пръстаналъ да пръзира. Турчинътъ не е измѣнителъ мнѣ- нието си за Гърция добри и слъдъ пръврѣнитъ поражения: той се счита побѣдъ отъ България, срѣщу която падиша- хътъ изпратилъ почти всичкия си аскеръ. Турци съ увѣрвали най-серіозно поляка Ристо, че долѣ, къдѣ Лепчища, гръцката войска се командувала отъ единъ българинъ, но за щастие тоя страшенъ българинъ билъ вече убитъ!

Ние сме увѣрени, че за напръдъ морална престижъ на българщината пръдъ турско население ще се увеличи още повече: за това ще способствуемъ ньсе съ нашето по- ведение, а и самитъ гърци, надѣваме се, ще ни дойдатъ не- волно на помощъ... И ако единъ денъ се прибѣгне до плѣ- бесцѣтъ, България ще има гласовѣтъ не само на българитъ, но и на турцитъ.

* * *

Непроходима върволица отъ слухове:

Битоля пръвзета отъ българитъ. Шосето Битоля—Леринъ поочистено отъ аскера и свободно за движене на пътнитъ. Въ леринското поле аскерътъ се хранблъ само съ качамакъ. Въ Зеленичевъ войската обезоръживала българитъ и поискала писмено отъ пръвопанци да пръдадатъ всичкото си оржие, ако не искатъ да бждатъ подпалени.

1) Арнаутитъ отъ тия краища сж взели живо участие въ тесалийската кампания отъ 1897 година.
Комбинираме всичко това и заключаваме: Битоля още не е паднала. Петата гръцка дивизия е отхвърлена далеко към югъ. Въ Леринско турцитъ съ връзено поокопитени.
Единъ най-новъ слухъ поотдалечи сръбско-българската войска, но не много: тя не била още въ Битоля, а само при черквата Св. Недѣлъ, т. е. край града. . .
Всрѣдъ тия противорѣчии въсти ние се замисляме сериозно, какъ бихме могли да се обадимъ на българската войска оттатькъ Битоля и да се разберемъ съ нея. Постигнемъ ли веднажъ това, ние ще убѣдимъ началника на българската армия да прѣхвърли насамъ една-двѣ дружини. При вида на хиляда само български фуражи цѣлото наше населене ще се дигне като единъ човѣкъ на кракъ; съ Костуръ ще се разправимъ сами, безъ помощта на никакви андарти; цѣлата околия ще се прѣвърне въ воененъ лагеръ; проходимъ ще бждать заети и укрѣпени и съ врѣме ще се прѣсъче пѣтѣтъ на отстъплението за битолската турска армия.
И колкото повече се увлчаме отъ тия хубави илюзии, толкова по-силенъ се гнѣвимъ на ония, които ни изпратиха отъ София въ такъвъ малъкъ брой, въ толкова жалъкъ видъ. Сега сме вече напълно въ положене да опрѣдѣлимъ размѣра на недомислението и глупостта имъ, защото знаемъ, какво щѣше да бждѣ постигнато, ако вмѣсто 500 пушки бѣха отдѣлени за отсамвардарскитъ райони 5000 пушки и организирани чисто войскови отряди, командувани отъ офицери и снабдени съ по малко лека артилерия. Цѣлата областъ, която ограждатъ планинитѣ Паякъ, Кожухъ, Нидже и Мориховскитѣ и която остава на страна отъ главнитѣ македонски военни театри, би била сега въ български рѣчъ. Добрѣ организирана и управлявана, тая областъ отъ нѣколко български околии би послужила като база за непрѣкънъната нападения противъ отстъпващить турски войски. Но... глупостта бѣше вече направена и непоправима.
Очакваното от капитанъ Рувась разпореждане за походъ противъ Костуръ не идьше, и ние рѣшихме да се поотдѣлчимъ отъ Апоскепъ, кждѣто стоенето ни се продължи много.

На тридесети октомври по мръжнало се простише съ апоскепени. По пята ни пръвъръща на курери отъ Габрешъ, за да ни извѣстятъ, че въ селото имъ пристигнали двадесетина аскерлии и заръжали да се приготовятъ въ селата Габрешъ, Дръновени, Поздивица и Черновица квартири за цѣлы табуръ войска.

Читащъ хитростъ не помислихме ние. Двадесетина аскерлии искать на спокойствие да се нахранятъ и налятъ. Ще пръвнощуваме въ мѣстността Берикъ и сутринта ще имъ туримъ засада.

Сутринъта всичко бѣше готово. Чекаритъ надъ тѣснината, по която минава пътъ за Костуръ, бѣха заети. Остървенението растѣше. Чакането везъ да озлобява момчетата, когато селини отъ Дръновени дойдоха да ни кажатъ, че турскитъ табуръ пристигналъ въ селото имъ.

Всичко пропадна. Дигнахме засадата, рѣшени да пръхвърлимъ Костолата. Току що минахме дъмбенския мостъ, по шосето, отъ Костуръ — на сѫщото мѣсто, дѣто самичкѣ караулъхъ допрѣди половинъ часъ, се показа турскиятъ партулъ. Извѣстень, види се, за изправеното отъ Леринъ подкрѣплене, костурскитъ аскеръ бѣ се пръстравиля да излѣзе да го посрѣцнѣ.

Ние бѣхме вече доста високо въ планината, когато табуръ съ обоза и съ горската си артилерия запълни по шосето отъ Костуръ и стигна нашата „засада“. Извѣстно врѣме наблюдавахме аскерлиянтъ, който се движеха като мравки. Виждаха ни сигурно и тѣ, но не бѣха, види се, разположени да измѣнятъ маршрута си, щомъ и ние не ги безпокоеме. Нови куриери ни застигнаха отъ Габрешъ, за да ни обадять, че и другъ аскеръ отъ единъ-два табура пристигналъ въ селото.

Хубава „засада“ цѣйхме да устроимъ на турцитъ, ако на- шитъ селини не-бѣха тѣ съобразителни и пръдпазливи...
Вървимъ къмъ Локвата и Винаритъ, най-високитъ върхове на хребета, който костурчани наричатъ Костолата.

Азъ помня отпреди десетъ години тая каменлива и безводна планина. Полузарити въ снѣга сѫ разхвърлени, сѫ-кашь нарочно, огромни каменни блокове, между които потъ-ваме до пояса въ мекия снѣгъ.

Тукъ-тамъ между канаритъ, изъ по-завѣтнитъ мѣста, зѣятъ дупки съ утаена вода, които моятъ другари отъ Костурско на-ричатъ локвачки. Къмъ тия локвачки тѣрчатъ всички, за да наквасятъ засѣхналитъ си уста.

Колко скъпи спомени възбуждатъ тия пустинни мѣста! Тукъ-тамъ още се срѣщали гилзи, почернѣли отъ врѣмето: остатъци отъ голѣмитъ сражения, въ които нѣкои другари сѫ били участници. Години наредъ дѣцата сѫ сѣбирали гилзи отъ всѣкакви патрони, съ които била осѣяна околността.

Когато прѣхвърлихме зъберитъ, прѣдъ насъ сѫ открита широки хоризонти. Картина бѣ величествена. Виждахме цѣ-лото Деволско поле, служещо за подножие на снѣжната ве-рга Грамосъ. На изтокъ — Костурското езеро, Хрупища, На-селицата, Лепчица, Бистрица. На югъ около сѫ спиратъ въ планинитъ, по които минаваше изличената вече турско-гръцка граница. Надъ чифлика Слимича, дѣто бѣха концентрирани значителни андарскитъ сили, сѫ издигаха пушеки: още единъ лошъ знакъ... 

Съ своя мощно издигнатъ масивъ и съ хаоса отъ вър-хове, забулени въ снѣгъ и черни мѣги, Грамосъ има мрачень и сувовъ видъ, като албаншина, която се крие задъ него. Прѣдназначена за границна линия между българи и албани, тая колосална прѣграда е бивала въ разни врѣмена прѣхвър-ляна ту отъ единтъ, ту отъ другитъ: около и оттатъкъ Гра-мосъ много села и мѣстности носятъ още славянски названия. Но днесъ българцитъ е вече почти изтикана насамъ, дори Деволското поле поалбансено. Хубавитъ думи Папратско, Гър-лени, Зеленградъ, Божиградъ и пр. сѫ имена на села обита-ваны днесъ отъ турци, албани или българи-помаци. Българ-щина сѫ е свила между планинитъ и при политъ имъ.

Какво ще стане съ Албания подиръ погребението на Турция? На тоя въпросъ ни навежда Грамосъ. И го разрѣща-ваме така: Деволското поле, тѣй необходимо за нашитъ пла-ински села, ще сѫ присѣдени заедно съ безспорната зона къмъ България. А всичко остана оттатъкъ Грамосъ, Охридското езеро и Дринъ или ще образува отдѣлна дѣржава, или ще бѫде раздѣлено между България, Гърция и Сърбия.

Съдбата на Албания рѣшена, загрижихмѣ се за поминъка на Костурско при новата ера: въ Деволското посе ще се
смъкне часть от населението на каменистата Кореша и ще си осигури добър поминъкъ. За скотовъдството и разнитъ му отрасли има добри условия за развитие. Въ Костурско не липсват и минерални богатства. Около насъ се сръщатъ изкопани дупки: една чужда компания изучвала почвата, за която се знае, че изобилствува съ медь и сребро.

— Да е живъ пакъ гурбетъка! извика нъкой.

И той бъ правъ. И при новото управление костурчанинът ще пръкара по-голъмата част отъ живота си далечно отъ своя роденъ край, къмъ който инъкъ е тъй силно привъзанъ.

— Кой ти гледа това? Нека доиде само свободата, всичко друго е лесно!, съгласиха се всички.

— Но тя вече доиде! Кой може да се съмнява въ това? извикахъ азъ.

И — Боже мой — защо моитъ думи се посръцнаха съ студено мълчание?

— 121 —
И във Косинец — родното място на стария труженик загинали войвода храбър Насо Карпинов и др. — във Косинец владеят укрепеност и сграда. Към други причини за ултажата се прибави и пристигането на новия турски табур.

Косинецът е бил определен като турски поселение. В него живеят турци, които са поселили селата в близост. Населението е било насилно изселвано, а след това са имали вместо турци чуждите строители. В същото време към това се добавя и турската владееност в този случай.

В Косинец са били построени къщи, които са имели по-висока социална и економска значимост. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил многопоколен. В него са били останали по-старите поколения от турците, които са живели тук от време на време. Те са имали своите традиции, които са били пренесени на новото място.

В Косинец са били построени църкви, които са били символ на верата в българската култура. В тях са били построени изображения на своите богове и светци. Те са били построени от българи, които са имали традиции и верования, които са били пренесени на новото място.

В същото време Косинецът е бил бил икономически център. В него са били разположени важни промишлени заведения и сгради. Те са били построени за нуждите на местното население и за потребностите на турската администрация.

В същото време Косинецът е бил бил и център на образованието. В него са били построени училища и школи, които са били важни за обучението на местното население. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на културата. В него са били построени театри и сцени, които са били важни за културното насаждение на местното население. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на политическата сфера. В него са били построени правосъдни съдилища и съда, които са били важни за правосъдието на местното население. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на социалната сфера. В него са били построени болници и обществени сгради, които са били важни за социалното насаждение на местното население. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на държавата. В него са били построени важни държавни сгради и сгради, които са били важни за държавната управа. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на силата. В него са били построени важни военни сгради и сгради, които са били важни за военната управа. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на културата. В него са били построени важни културни сгради и сгради, които са били важни за културното насаждение на местното население. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на образованието. В него са били построени важни образователни сгради и сгради, които са били важни за образованието на местното население. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на социалната сфера. В него са били построени важни социални сгради и сгради, които са били важни за социалното насаждение на местното население. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на държавата. В него са били построени важни държавни сгради и сгради, които са били важни за държавната управа. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на силата. В него са били построени важни военни сгради и сгради, които са били важни за военната управа. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на културата. В него са били построени важни културни сгради и сгради, които са били важни за културното насаждение на местното население. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на образованието. В него са били построени важни образователни сгради и сгради, които са били важни за образованието на местното население. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на социалната сфера. В него са били построени важни социални сгради и сгради, които са били важни за социалното насаждение на местното население. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.

В същото време Косинецът е бил бил и център на държавата. В него са били построени важни държавни сгради и сгради, които са били важни за държавната управа. Те са били построени за нуждите на турската администрация и за потребностите на местното население.
степрибрали наръхррана, както вие не сте въ състояние да запазите Кнежищата, ако ние бихме рекли да я унищожим.

„Ние не идем при васъ отъ кефъ или за разходка, та да ни храните вие въ планината. Като войници на България, като пръддържане на българската войска, която иде, ние сме облъ
чени въ права, но имаме и задължения. Ние желаеме не по-
малко и отъ васъ да се запазятъ селата — това е една отъ
нашитъ задачи — но отъ задълженията си не можемъ и нъма за хатъра на никого да се откажемъ. Ако настоявате, ние мо-
жемъ и да не идване вече на квартири, но никой отъ васъ
не може и нъма право да ни пръбъ да вършимъ своята работа:
да късаме телеграфнитъ жици, напримъръ, или да нападнемъ
аскера до самото ви село, ако това би ни се наложило.

„Недъйте, братя, се подава на връмени смътки, които
ви внуцва страхътъ. Опасноститъ ще минатъ, мжкитъ ще
се забравятъ, жертвитъ ще се пръвхалътъ. Тогава ще се сочатъ
съ гордость истинскитъ родолюбци и борци — онъ, които съ
останали до край непръвълонъ въ борбата за освобождение,
а измънницитъ и страхливитъ ще се срамятъ. Какъ ще отго-
ворите на българскитъ войски, когато дойдатъ и ви запитатъ:
„Какво сте сторили за да улеснимъ нашата тежка задача?“ —
„Чакаме ви и съ молъхме тайнъ за васъ“ — това ли? Но съ
tакъвъ отговоръ вие нъма да бъдете достойни за жертвитъ
на България.

„Знайте, братя, че отъ вашето поведение сега ще за-
виси и самото бддане на Костурско. Когато замълкнитъ пуш-
китъ и топоветъ, когато врагътъ бжде окончателно смазанъ,
дипломацията ще се заеме да разпрътъли завладънитъ тери-
тории между съюзницитъ. Нашето Костурско е на границата на
българщината. За да не бжде то макаръ и отчасти пожертву-
вано, зависи, наистина, отъ вашитъ минали патила и славни
борби, но зависи и отъ поведението, което държите сега, въ
май-ръшителния моментъ. Всъки би се застъпилъ за този край,
ако вие се покажете на висотата на своя дълъгъ сега. Защото,
ако дойде редъ България. поради географически и други при-
чини, да пожертвува нъкои микроскопични части отъ общото
отечество, тя, несъмнено, ще може по-лесно да пожертвува по-
малко съзнательностъ, по-малко добритъ и юначки българи.
Недъйте обезсърчава и насъ, което обичаме Костурско и сме
ръщенъ да говоримъ и да се боримъ навсъкъдъ и както
можемъ за него“.

Изслушаха ни всички съ наведени глави и при гробно мъл-
чание. По лицата се четъше страхната трагедия, която се разигра-
ваше вътръ въ тъхъ. Ние обтягнахме немилостиво, до скъсване
най-чувствителната струна на душата имъ: тъхната национална и
борческа гордостъ. А имаше между тъхъ хора, които въ миналото.
бъха дали и проявили всичко, което еднин борец може да даде и прояви. Измъкнен страшно отъ нашитъ думи, нъкоги дигаха къмъ насъ умоляващи погледи, които казваха: стига, братя, съжалете ни!
Нито дума не стана за условията, съ които се яви при насъ изпратената депутация.
Вечеръта се раздълхме най-сърдечно съ косинчени, между които имаше пръвърни хора. Оставихме имъ и по малко отъ нашитъ манлихерови патрони, за да попълнятъ свойтъ, гольма частъ отъ които бъха изплющени въ честъ на хориета.
На едниъ ветеранъ, извъстенъ подъ името Алията, подарихъ за споменъ една бомба. Той я прие поласканъ и заяви, че ако му се удае случай да я употреби, ще съумѣе да се отсрани.

* 
По каменистия пъть за Смърдешъ ни поздрави новата луна. Зарадвахме се като дъща и си казахме: съ луна по-теглихме и съ луна ще завършимъ войната.
Надъ Смърдешъ ни посрещнаха трима пратеници на селото. Между тѣхъ бъ и братъ на Ламбръ Поповски. Селяни нитъ днесъ имали събране и рѣшили да ни съобщатъ, че ся готови да ни носять храна, но не желаятъ да влизаме въ селото имъ.
Ламбровиятъ братъ Кръсте бъ нарочно избранъ между пратеницить. Съ това смърдешани искаха да ни кажатъ: ето, даже и братъ на най-гольмия размирникъ въ селото мисли като насъ.
Отговорихме имъ съ мълчание и продължихме пътятъ. Тогава Кръсте съ разтреперани челости ни запъръгъща и замоли:
— Не отивайте въ селото! По-натахъкъ ще ви посръщанъ съ пушки!
Ламбров — бистриятъ умъ, който единственъ се издигаше надъ дребнинъ съображения на селото и напълно схващаше важността на историческия моментъ, човъкътъ, който безъ да се смущава отъ промънливостта на военното щастие вър- ване, че не за насъ, а за Турция е загубена играта — Ламбро се изправи вмъсто насъ пръдъ селскитъ пратеници и въ единъ припадъкъ на озлобление и ядъ изрева съ всичкия си гласъ надъ главитъ имъ:
— Вие ли се осмѣлитехте да се явите съ такава срамна поржка пръдъ четата? И ти, моятъ братъ! 
Той псуваше по име нѣколцина свои съселяни, за които бъ увърнеть, че устройватъ задкулино всичкато, псуваше цѣлото, село и се заканваше тая нощъ да пали и да коли въ Смърдешъ. Стана нужда да го укротяваме.

— 124 —
— Идете въ Смърдешъ и кажете на хората, че ние идемъ само за доброто на селото. Отхвърляме отъ себе си всѣка отговорность за послѣдицить.

Съ тая поржка върнахме пратеницить и продължихме пѣтѣ.

До селото нашитъ патраули срѣщаха нѣколицина вържени смърдешани. Блѣди, смутени, тѣ стоеха като виновници, безъ да смѣятъ да ни погледнатъ. Съ половинъ уста тѣ ни прѣдадоха желането на селото.

Рѣшили прѣдварително да не прибѣгваме къмъ насилна надъ селото ако бждемъ мосрѣщнати съ пушки, а да се отеглимъ въ планината и на другия денъ да се разправимъ съ главнитъ виновници, ние влѣзохме въ Смърдешъ заедно съ хората, изпратени срѣщу насъ.

Нашитъ момчета бѣха възмутени отъ дѣнь душа, Но по-вече отъ всички бѣха възмутени нашитъ четници смърдешани. А Смърдешъ въ четата ни се прѣдставляваше прѣди всичко отъ Чекаларова, отъ десетника Сотиръ Савовъ и отъ три други момчета: Липо, Колю и още едно.

Къмъ събралитъ се въ училището петнадесетина селяни: бѣхме безпоощадни. Постарахме се да имъ докажемъ, какви сме, защо идемъ и че не съ тѣхнитъ хлѣбъ и тѣхнитъ покривъ, които ни привличатъ къмъ селото имъ. Показахме имъ нашитъ открити листове и имъ прочетохме Правилника за доброволческитъ отряди прѣзъ освободителната война.

Нашитъ язвителни слова, нашитъ укори падаха надъ главитъ имъ съ лашемедяваща сила, като ударъ съ чукъ. Чекаларовъ проклъ часъ, когато се е родилъ въ Смърдешъ. Десетникътъ Сотиръ Савовъ съ прости но силни думи имъ каза, че не е очаквалъ да доживѣе той срамъ въ родното си село, а четникътъ Липо се разчуствува до тамъ, че изкочи, не въ себе си, отъ училището съ думитъ:

— Ей сега отивамъ да запаля къщата си!
— Вие не заслужавате Чекаларова и другитъ наши дружари, които е родило вашето село! казахъ имъ азъ.

И турчунътъ Шерифъ Яшаровъ се изстяпли прѣдъ обвинятъ за да изкаже съ нѣколко думи на турско-български езикъ своето възмущение.

Едри капки потъ изби по челата на селянитъ.
— Прошка!... Нѣма ли прошка... измрмориха нѣкои.
Ние вече не подбирвахме думитъ, които падаха върху смутената имъ съвѣсть по-тежки и отъ кружуми.
— Вие ли сте ония хора, които азъ познавъ прѣди десетъ години? намѣси се най-сетѣ Поповъ. Помните ли, прѣди възстането, когато въ Смърдешъ квартируваха двѣстъ души.
войници? Азъ вълзохъ тогава прътоблъченъ като попъ и подъ носа на агитъ правъхме събрания и упражнения. И никой не треперъше отъ страхъ... Смърдешъ бъше тогава гордостта на Костурско. А сега? ... Не. Това ние не очакваме и не бихме никога повървали, ако бъше се случило съ други. Карата ни да се каемъ и да се срамимъ, че дойдохме въ Костурско!

Поповъ, искренъ възмутенъ, удари каскета си на масата и се обърна къмъ нась:

— Да вървимъ, другари. Ние нъмаме работа тукъ.

Всички тръгнахме машинално, ако и да не влизаше това въ плана ни.

Смърдешани, хората, които пръди малко ни очакваха съ пушки отвънъ селото, запитаха ни по кои къщи желаемъ да бждемъ настанени.

— Вашитъ къщи не ни тръбватъ!

Цълата чета се сбра въ къщата на Ламбърро Поповски. За всички се намъри мъсто въ неговото скромно жилище. И това го правъше неизказано много гордъ. Пръстяхме тамъ два часа, докато попървали нощъта, и при зори потеглихме за близкото село Въмбель.

* *

При пръсъката, която дълъ Смърдешъ отъ Въмбель, за- бълъзахме движене на хора: въмблени отиваха... за дърва.

Малкото посръщаци разпръщиха момчетата по собстве- нить си къщи.

Заобиколиха ни петъ-шестима ветерани, радостни, че ни виждатъ, жадни да чуятъ топла ободрителна дума.

Тия мили, скъпи хора, тия избранци — Арсовци, Лам- бровци. ... Тъ съ тъвърдъ малко, но все ги има. Въ миналото тъ се блъскаха и трудъха, жертвуваха повече отъ всички. Пръзъ въстанието пострадаха не по-малко отъ другитъ. А по-диръ възстането, соочи като виновници за всички нещастия на селата, тероризирани отъ чорбаджийтъ, около които се групира всичката оная маса отъ безлични хора, тъ бъха зас- тавени да наведатъ глава и да мъкнатъ. Заживъха съ споме- нитъ за борческото минало, съ съзнанието за пръвъххходството си и съ неуспима надежда въ бждането. Нашето приближаване ги раздвижва. Сръщата съ насъ е дълго лъблъ праздники, великъ день, който оживъва най-силнитъ и свътъли минути на миналото.

Когато се събудихме, Мурто*, Ильо и другитъ ветерани заемаха същитъ мъста около баджата: тъ не съ мигнали,
очаквайки да се насипъм, за да продължат пръкжнатит приказки за миналото и за сегашното връме.

Милитъ хора. Сами готови на всички жертви, тъ се чувствуват виновни за малодушието на съселянит си. Тъ носят срама на своето село. Съ какво смущение тъ ни говорят за страха, който е обладал всичко наоколо! Слуштъ за нашето идеане е накаралъ въмбли от тръгнатъ единъ „за дърва“ въ планината, а други — въ Билича „на пазаръ“, марта пазарътъ и да бълъ напослѣдъкъ съвсъмъ забравенъ... Като че ли ние носимъ съ себе си главни, за да под- палимъ селото имъ! Добръ, че има и Муртовци, Ильовци...

Довършили лиото на подвизитъ въ миналото, нашитъ събесѣдници разгръщатъ книгата на страданията и изпитнитъ: Въмбелската планина пази всички спомени. Като живо въ- площадене на теглото, пръдъ насъ стои едно двадесетъ и петъ годишно момче съ издадени челюсти, съ голѣми открыти зъби и съ отръзано ухо. Мурто и Ильо ни разправятъ невѣроятната по- въсть на него начало тегло.

Въ началото на погрома пръзъ 1903 година всички кос- турски вързожени сили се сбрали въ Въмбелската планина, за да се пръхвърлятъ оттамъ въ Германския балканъ. Населението на Въмбель също било поканено да бъга. Около два- десетина въмбли, между които и нашиятъ еднокълъ младежъ, пръдпочели да останатъ въ своята планина, и когато запъл- лихъ аскерътъ, всички се скрили въ една дълбока дупка. Тур- цитъ открили скривалището имъ и за да ги задушатъ, взели да пускатъ вътръ купица запалена слама. Нъкои, които имали съ себе си оржия, се самоубили, другитъ се издусали. Само еднокълъ младежъ, тогава 15—16 годишно момче, се опиталъ да избъга. Когато бъгальъ, единъ крушумъ го ранилъ. Той падналъ до единъ зидъ и се пръсторилъ на умрълъ. — Ге- берди!—„п софисълъ!“—казали бшибозъцитъ, когато отишъ при него, отръзали единото му ухо и го взели съ себе си: по тозя начинъ тъ броели тогава жертвитъ си. „Трупа“ под- хвърлили задъ зида и си заминали. За да оцѣлѣе, „умрълътъ“ е трѣбвало да понесе, безъ ди охне и трепне, болкитъ отъ раната, отъ ръзването и отъ падането.

Пръзъ деня дойдоха отъ Съмрдешъ свещеникъть попъ Дано и учителътъ Антонъ Клавшевъ съ мисия „да изгладятъ снощния инцидентъ“. Тъ ни помогнаха да направимъ и отъ наша страна необходимото, за да се залики люшна споменъ отъ снощната случка, която била устроена само отъ нѣколцо лица.

Пръдъ двамата парламентъори ние си давахме видъ на непримирими, но въ дѣйствителностъ искрено желаемъ да се помиримъ съ Съмрдешъ. Падането на Битоля се бави. Малки
турски отряды ще сновать извъстно връме още изъ Костурско, а смърдешкият инцидент може да окаже лошо въздействие и надъ други села. Но „афоресването“ на Смърдешъ тръбва да се вдише по такъв начинъ, щото да не се урони нашата престижъ, и селото спонтанно да измие своев срамъ. За тая цълъ замина за Смърдешъ заедно съ парламентъоритъ и Ламбро Поповски. Ламбро се завърна вечерта, натоваренъ отъ съсъ-лянитъ си да ни пръдаде:

— Смърдешани ви канят да заповѣдате!

Щомъ се смрчахи, въмбрили почнаха да се завръщатъ отъ „лазара“ и отъ гората, дѣто бѣха отишли „за дѣрва“. Свикахме ги на сбрание въ училището. Омѣрлушенитъ и сплашени физиономии постепенно се сживѣваха подъ дѣйствието на нашитъ слова. Ледьъ, който бѣ сковалъ сърдцата, постепенно се стопяваше. И на края, съвсѣмъ неочаквано за насъ, училището загъръмъ отъ продължителни ура. А когато дойде редь да се избира войвода на селската чета, появиха се двама еднакво непримирими и горди кандидати.

Простихме се съ Въмбелъ — село прочуто съ вкусното месо на своитъ овце и съ ароматнитъ си планински чай — и тръгнахме за Смърдешъ.
подпалили селото, бомбардирали го съ артилерия и избили не малко селяни.

Същата година, подиръ възстането, Смърдешъ не избяга общата участь на другитъ села. Много съмейства се изселиха оттогазъ, и въ тия деветъ години нито половината жъщни не съ застроени наново.

А какво бъ нъкога Смърдешъ? По юначество и заслуги смърдешани оспорваха първенството съ Косинецъ и Дъмбени. Никжъ борбата противъ гъркоманството не се е водила така ожесточено както тукъ. Години наредъ смърдешани съ се избивали дое помежду си за голъмата селска църква, водили съ процеси и съ похарчили много повече отколкото струва самата църква, докато българската народна свъсть възтържествува. По-послѣ, въ революционно връме, Смърдешъ даде най-много водители и най-много жертви, може би само подиръ Загоричани.

Неотдавна известниятъ турски голъмъцъ Хюсеинъ бей отъ Билица—Хюсеинъ бей, комуто горди бъ нъкога смърдешани сега носятъ дърва за зимата — минавайки по шосето, съ отбили въ Смърдешъ и казалъ:

— Пазете се, отварайте си очи́ть, не прибирайте бунтовници, „оти не ви се разсипе селото“.

И за да избягнать трета разсипия, смърдешани бъка ръшили да ни посрѣднатъ съ пушки.

Глашатаи на трепета тукъ съ жени́ть, на които мжжетъ съ пръждали своя страхъ въ стократенъ размъръ.

Отъ многото жени-героини, съ които се славъше Смърдешъ, останала е само една: снхата на Чакаларова. Всрѣдъ своя полъ тя е онова щастливо изключение, което е Ламбро между мжжетъ.

Нъкога, въ минути на тревога, тя дигнала и прънесла цълъ чувалъ, пъленъ съ пушки и патрони, и съ всѣмъ се пара-лизирала. Послѣ, при едно случайно падане, членовтѣ й малко се поотпуснали, но шията й останала още схваната. Въ пръчото сражение при Ловката тя загуби мжжа си Георги Чекаларовъ; пръжъ възстането изгорѣла жъщата й, а слѣдъ възстането побрѣла единичката си рожба. Но многото нещастия, сиромашитъ йъ и сълзитъ по двата скъпи гробъ не съ разбили това добро и широко сърдце, което живѣ съ спомени и . . . надежди. Добродушното йъ лице е винаги засмѣно.

Тая самотница е, може би, единствениятъ човъкъ, който сега искрено се радва на нашето присътствие въ селото. Отъ кога чака тя дневния день, за да излѣзе пръжъ девера си и пръжъ сподвижницитъ на покойния си мжжъ! Тя се е борила сама противъ страхливицитъ, гонена и мразена като бунтовница и като снаха на най-толъмъя виновникъ за съсипването на
селото. Нашето тържествено влизане във селото й донесе удовлетворението, което тя никога не бь пръставала да очаква. А утръ, когато въ Смирдешъ дойдатъ български войски, тя ще празднува тържеството на борбата, въ която е загинала мъжъ й.

Въ Корещата често се сръщать силни индивиди и ори- гинални типове. Самият фактъ, че смирдешани съ имали дър- зостта да взематъ такова страшно ръшене противъ насъ, е за мене мърило не само за степенъта на тъхната уплаха, но и доказателство за тъхния суровъ нравъ, за способността имъ къмъ крайности.

Но азъ ще оставя другитъ оригинали, за да обрисувамъ профила на единъ бългъръ. Донъ Жуань.

Побълъняята дъдо Стойко е много скиталь, видълъ и пръживълъ. Епикуреецъ по свътогледъ и артистъ по душа, въ днешното страшно пръхдно връмемъ неговото въображение е поразено повече отъ пикантеритъ и дребнитъ инциденти, на които той пръживствува. Но най-много го занимаватъ днес- нитъ вълнения и мъжки на... ханъмътъ. Дъдо Стойко видълъ по шосето нъколко богати турски съмейства, които бъгали отъ Костуръ за Корча. Видъното оставило у него неизгладими впечатления, защото никога до сега не му минавало пръзъ ума, че ще доживъ въ да се налюбува на такава картина. Нъ- колко анки, една отъ друга по-съблазнителни, яхали на коне. Изподъ дигнатитъ яшиации го стръхнали нъколко чифта черни голъми кадънски очи. Виждала се и порядъчна частъ отъ кра- като имъ, обути въ ярки копринени чорапи и се очертавали притиснатитъ до седлото форми на облъбъ имъ бедра. Заедно съ тъхъ яздили укротени и изплашени тъхнитъ мъже, които тъй строго пазъха до скоро отъ гърцъ погледи прълестнитъ обитатели на свойъ харемъ. Но дъдо Стойко не се смутълъ отъ тия стръбни и опасни ревниви, а приелъ съ достойнъ- ство поздравъ имъ, послъ вперилъ жаднитъ си очи въ дамитъ и можалъ безъ стъснение да ги изпълни (да ги разгледа) отъ глава до пети. Въ тоя моментъ дъдоотъ окончателно се убъдилъ, че е настанълъ крайъ на турското господарство.

Съ еъ очи овлажнълъ отъ похотъ, съ сладострастна усмивка, разлъна по цълото старческо лице, той ни пръздае своя окон- чателно установъвъ вече мирогледъ върху турската жена. Кол- кото и да се труфи и докарва, българската никога не може да открие за мъжа невъдомитъ прълести, които таи една анка. Бъла, нъжна, хранена и пазена отъ слънцето, анката е съз- дадена само за удоволствието на мъжа, за любовъ.

Зашо Турция пропада толкова късно, когато той, дъдо Стойко, е пропилълъ младинитъ си като робъ и се намира вече съ една кракъ въ гробъ?!
Трогателна интимна изповѣдь, която ни звучи тѣй странно при днешната обстановка и която има толкова мало общо съ оная голѣма трагедия, която се разиграва сега въ душитъ на изплашенитъ смърдешани...

Когато подиръ полуношъ се видѣхме въ стаята си сами, съгласихме се съ Чекаларова да дадемъ генерално сражение на единъ досаденъ вятрѣшень неприятелъ, противъ когото и двамата чувствувахме еднакво озлобление. Тия врагове, които, не зная по каква ирония, единъ момчета наричаха вътрѣшна организация, други дѣлъ на пѣхота и кавалерия, а ние съ Чекаларова бѣхме нарецли просто аристократи, напослѣдъкъ бѣх станали крайно агресивни и често прѣдприемаха далечни екскурзии, показавайки се безцеремонно прѣдъ събѣсѣдницитъ ни. Момчетата съ нетѣрѣніе чакать да наближатъ селата имъ, за да отидатъ у дома си, водими отъ двѣ еднакво силни желанія: да се видятъ съ своитъ и да се освободятъ отъ вятрѣшнитетъ си врагове. Азъ и Чекаларовъ трѣбвахме по неволя да се възползваме отъ служливостта на нашия хозяинъ, който засили отъня — кладата за нашитъ аристократи — и ни снабдя съ чисти долни дрехи.

И водейки сражението, чудихме се на капризността на съдбата, която тая нощъ ни обиколи съ толкова трогателни грижи отъ страна на съживи смърдешани, които снощи така неделикатно искаха да ни отдѣлчатъ отъ селото си.

Единъ студентъ-аптекарь, смърдешанинъ, избѣгалъ отъ Скопие заедно съ турската войска, ни разправи прѣзъ деня интересни подробности по първътъ сблъсвана между воюващитъ.

Българитъ и сърбитъ дѣйствували заедно при Куманово, къдѣто и разбили турската войска. Аскерътъ изразилъ безъ бой Скопие и казалъ слаба съпротива при Велесъ. Австро-Унгария забраняла на сърбитъ да нахлуятъ въ Ново-Пазарската санджакъ и поради това срѣбската висша команда се принудила да изпрати къмъ Дебъръ и Призренъ отдѣлни отряди, които да се съединятъ съ черно-горскитъ войски прѣзъ Албания.

Отъкъмъ Леринско всички свѣдѣния еднодушно гласятъ, че турската войска търѣвала такъвъ гладъ, щото ядѣла всичко каквото й попадне, безъ да се отказва даже и отъ свинско.

* * *

Почти всички мѣже се явиха на събранието, което свикваме вечерта. Широкиятъ салонъ на училището се изпълни.

Ние живосахме прѣстѣжната мисълъ, която прѣдъ два дена се роди въ главитъ на нѣколцина тѣхни съселяни, но се от-
казахме отъ вскъко разслѣдване, откриване и публично изобличаване на инициаторитѣ. Вмѣсто съ осторони и съ закани, ние искаме да раздрусямѣ душитѣ имѣ, като призовемъ паметта на Пандо Кляшевъ, Стерйо Стерйовски, двамата брата Чекала-рови и толкова други славно загинали сърдечани, като съ послѣднія миналата слава на Съмрдешъ съ днесната обща омѣрленистъ.

„Вмѣсто да се сърдимъ и озлобяваме, ние, противъ които искане заблудихъ, прѣдназначені для врага, искаме да ви помогнемъ да изкупите часъ по-скоро вашия грѣхъ чрѣзъ искрене разкаяние и самоотверженіе дѣла, та когато се явятъ освободителитѣ български войски, да можете да ги посрѣщете чисти, каквото бѣхте, достойни за миналата си слава. Това трѣба да направите не за васъ, а за васъ самитѣ, ако искате вашитѣ дѣца и внучи, които ще израстнатъ на свобода, да ви не проклинаатъ и да се не червятъ отъ вашата памет."

„Днесъ, когато на всички страни се води война, не е страхъ, който може да спаси селото ви. Ще оцѣлѣе ли то или за трети пътъ ще стане жертва на пламъцитъ — това никой не знае. Но вие все ще бдете малко по-сигурни, ако възприемете мъркитѣ, които ви прѣдлагаме и се организирате за самоотбрана. Какъ бихме могли да ви кажемъ всичко това, безъ да влѣземъ въ селото ви?"

„Въ-врѣме на война вскѣ трѣба да се приготви за смъртъ, макаръ не всички загиватъ. България е извадила на бойното поле повече отъ 300000 свои синове, готови да умратъ за вашата свобода. Отъ тѣхъ, както самитѣ турци ви казвать, съ паднали 12000 души само при Одринъ и 6000 души при Щипъ. Нито загинали сж знали, че именно тѣ сж прѣдъпрѣдѣленитѣ да се не завърнатъ вече у дома си, нито оцѣлѣлѣ сж били сигурни, че ще излѣзатъ здрави и читави отъ тия сражения. Сжщото е и съ отдѣлънитѣ наши села."

Поповъ въ своята рѣчь използува разпространяваня отъ турцитѣ слухъ, че между загиналиъ българи бьщъ и самитѣ генералъ Савовъ:

„Вие виждате, че единъ български полководецъ, генералъ Савовъ, единъ човѣкъ, комуто не липсвятъ ни почести, ни слава, единъ милионеръ, който може да купи цѣлото Съмрдешъ и който има защо да скъпи повече живота си, отколкото вие и азъ — жертвува се за освобожденето на Македония. Какво остава тогава за васъ?"

Чекалаовъ везе думата послѣднѣ. Вмѣсто да проклина, като снощи часъ, когато се е родилъ въ Съмрдешъ, той сега укоряваше бащински съселянитѣ си, подканяше ги къмъ раз-каяние и къмъ дѣла.
Прощката и кротостта постигнаха това, което никога не би могло да се постигне съ наказания и крутост.
Смърдешани бъха трогнати, опечалени или потресени, но въдущевление все пакъ липсваше.
— Да живъят смърдешани! а кламирахме ние завчерашищнит си посръщачи.
Отвътната ура веднага биде послъдвана съ викове: — Да живъят войводит!
Какво по-пълно... удовлетворение отъ това?
Докато смърдешани избираха ръководително тъло и войвода, азъ излъзохъ вънъ. Десетина момчета, сбрани пръвдъ училището, тънаникаха „Шумниятъ Вардаръ буйно се лъе“...
Прочутата нъкога и извъстна въ всички по-стари четници смърдешка патриотка Фотовица бъше при тѣхъ. Но тя не бъше вече такава, каквато я познавахме. Връзкитъ съ дълото и старата и слабостъ къмъ народнитъ хора и бъха попръчани да остане въ къщи, и тя се яви въ училището. Но страхътъ я душеше и тукъ, тя тръперѣше цѣла и приказваше само шепнишкомъ. А момчетата дяволито се подсмиватъ и продължаватъ пъсентъта.
— Съсъ! шепне Фотовица и имъ прави знакъ съ пръсть.
— Що не приказвашъ по-високо, страхъ те е да те не чуятъ въ Билица? жестоко я иронизиратъ момчетата и запъзватъ още по-високо пъсенитъ за Вардара...
Подиръ съ布拉нието Чекаларовъ ме потупа по рамото и ми каза:
— Ела сега да те водя и въ моята къща. Ще ни почерпятъ съ нъщо и веднага ще тръгнемъ.
Помислихъ, че мѣ кани у нъкои свои близки родници или у снаха си, и машинално тръгнахъ. Той мѣ поведе изъ улицитъ, мина край нъколко полусрутени стъни, спрѣ се пръдъ купъ развалини и ми каза: — Заповѣдай!
. . . . . . . . . . . . . . .
На тръгване изкочи отъ нѣйдъ Чекаларова снaha, подари ни по едно чисто хубаво хлѣбче и отъ сърдце ни пожела добронѣдѣнни!
Братски се раздѣлихме и съ другитъ смърдешани. Тѣ нѣ гръшцаха, цѣлуваха и... чакаха да се отдадемъ, за да си отдъхнатъ съ облегчене...
Бързайки към България, за да изпреварим дъжда, чудяхме се, какът турцитъ сж пръкарвали и ще пръкарвать артилерия по тоя пътъ, който свръзва Битоля и Леринъ съ Корча и който носи името шосе: едно блато, въ което сж разхвърлени камъни, за да затруднявам още повече движението.

Когато се споменава селото България, пръдь менъ се изръчва фигурата на мъстния ръководител Пенчо, избраникъ съ голобрдото лице, когото съмъ запомнилъ пръди дванадесетъ години. Сега той пакъ бъ на чело на посръщачитъ и ни все на гости въ своята къща.

И подиръ дванадесетгодишни изпитни Пенчо е твърдъ като канара. При такива сръщи — за тъхъ народътъ казва „гора съ гора се не сръща, но човъкъ съ човъкъ се сръща“ — човъкъ става малко фаталистъ. Сръщата съ скъпото лице извиква по чудо въ паметътъ всички зрабвени подробности отъ първото свидане.

България също има свойтъ особености. Поразително впечатление прави тукъ упоритостъта й фанатизма, съ които останали още нъколцина гъркомани съ държатъ за старата въра. Дори днесъ, когато България и Гърция се помириха, за да повалятъ съ сдружени сили общия врагъ, тукашниятъ гъркомани не сж пръстани да воюватъ противъ българината. Още отега тъ кроятъ планове, такъй при очакваното владичество на Гърция ще смогнатъ да свиятъ врата на всички българи и да имъ обсебятъ църквата и училището. Тъ се държатъ толкова пръдизвикателно, че екзархийскиятъ имъ съзеляни съ въ недоумие, да се радватъ ли на турскитъ поражения или да съжаляватъ...

Колкото за Пенчо, той е твърдо ръшинъ: дойде ли тукъ Гърция, ще съ пръсели въ България. Но стане ли българско — о, какъ тъ щерестува той тогава: гъркоманитъ или ще станатъ българи, или ще съ изселятъ.

Когато пръдъ войната съ водъ спорътъ за църквитъ, младотурското правителство само за двътри гъркомански къщи е построило на свои разноски отдълна „гръцка“ църква. Но

— 134 —
гъркоманитъ не съ доволни: тъ още мечтаятъ да си повърнатъ старата църква, а екзархиститъ да взематъ новата.

Въ събранното присъствуваха и гъркоманитъ. Единъ отъ тяхъ, щомъ чу, че се произнасятъ думитъ равенство и справедливость — нъща, съ които еднакво ще се ползватъ при новия режимъ всички християни — пръккъсна Чекаларова и му заяви:

— Равенството и справедливостта изискватъ, щото още отсега всички къщи, били тъ екзархийски или патриаршиски, да се разпръдълятъ по равно между двамата свещеника, българския и гръцкия. Какво е това равенство, българскиятъ попъ да има всички къщи, а гръцкиятъ да се издържа само отъ двѣ-три?

Убѣдихме се, че ако Брѣзница остане подъ Гърция, за Пенча и за всички, които не биха склонили да се обявятъ гърци, тукъ найстина нъма да има мѣсто.

Вчера цѣлъ денъ тукъ се слушали отъмъ Битоля топовни гърмежи. Днесь караулитъ донасятъ, че планината бу-чала отъ непрѣккъсната артилерийска стрѣлба.

Отъмъ югъ ние вече не очакваме добри извѣстия. Капитанъ Катехановъ съвсѣмъ се не чувъ, петата дивизия още по-малко. Турцитъ врѣменно взеха прѣвъсть и съ новитъ си табури прѣдпринематъ сами успѣшни набѣги къмъ югъ.

Рѣшихме да се приближимъ къмъ Битоля и да на-правимъ единъ отчаенъ опитъ, за да влъземъ въ сношение съ българскитъ войски.

Задно съ студента Юруковъ и съ нашия фелдшеръ Михалъ прѣкарахме цѣлия денъ въ писане. Вечерта Изложен-ніето до щаба на българскитъ войски при Битоля бѣше готово и прѣписано въ нѣколко екземпляра. Въ него описанеме подробно досегашнитъ дѣйствия на четата, зава-реното положение въ Костурско, състоянието на българския духъ, безнадежното положение на гръцкитъ военни сили и заключавахме:

Народътъ тукъ непрѣккъснато лѣлѣ надеждата, че бъл-гарската побѣдоносна армія, слѣдъ като покори Битоля, ще се яви и въ нашия край, за да нанесе на турцитъ послѣдния съкрушителенъ ударъ и да освободи Костурско. При това по-ложение на нѣщата тукъ и въ Леринско ние считаме, че и тактически, и национални, и политически съображения нала-гатъ, щото незабавно слѣдъ падането на Битоля да се по-тегли къмъ Леринъ, като се извѣсти прѣдварительно за това намиращата се нѣкъдѣ къмъ Кайяри или Кожани пета гръцка дивизия. А щомъ падне и Леринъ, единъ български отрядъ (понѣ една дружина) задно съ насъ, съ въоржени наши селяни и съ стояция при Лепчища гръцки отрядъ, ще се спра-
вятъ твърдъ лесно съ три хилядната турска войска въ Костурско и околоностит и ще заприщатъ пкть на отстъпващата отъ Битоля турска армия къмъ Корча и Албания.

Появяването на български войници въ Костурско ще окрили духа на населението, което като единъ човъкъ ще застане подъ нашитъ знамена. А обстоятелството, че спасението на българския елементъ и на гръцката войска отъ неблагоприятното положение, въ което е изпаднала, се дължи на българска военна подкръпана, ще има, несъмнено, грамадно значе- ние за престижа на България тукъ, ще повлияе за ограничи- ване на гръцкитъ претенции, както и за бдждашата полити- ческа съдба на тоя български край.

Уврени, че падането на Битоля, ако не е вече свър- шенъ фактъ, е въпросъ само на нѣколко дни, ние, заедно съ изпращането на настоящето изложение потегляемъ къмъ село Буфъ, кждъто ще чакаме вашия ответъ приносителя и вашитъ освѣтления, за да нагласимъ споредъ това и работата, която ни пръдстои. Ние мислимъ, че една наша сръща съ васъ съвсѣмъ не би била излишна: бихме могли да потеглимъ ние къмъ Битоля или да чакаме въ Буфъ пристигането на едно ваше довѣрно лице, или пъкъ както и кждъто висъ намъ- рите за добръ.

Като ви умоляваме да пръдпратите едина отъ приключе- нитъ тукъ екземпляри на нашето изложение въ щаба на македонскитъ добролъчески отряди, оставаме съ почитъ:

Бръзания, Подпоручикъ Ив. Поповъ,
3. XI. 912. В. Чекаларовъ, Хр. Силяновъ.

Да се вржчи това изложение комуто трѣбва, и то по възможность пръдъ падането на Битоля, не бѣ лека работа. Трѣбваше да се отидемъ въ Буфъ, дѣто да се събератъ свѣдѣ- ния за двѣтъ воюващи страни; послѣ, ако сражениета още продължаватъ, да се пръкъсемъ леринско-битолското поле, заето отъ неприятелскитъ пръдъ преимътъ мѣста около Бачъ да се хванемъ планината и отъ тамъ да се отидемъ на сѣверъ отъ Битоля — при българскитъ войски. При тая явенъ рискъ, ние щѣхме да бждемъ довольни, ако изложенето ни се прѣдаде дѣто трѣбба макаръ и тутакси подиръ падането на Битоля.

Когато изтъкнахме пръдъ нѣколко момчета неоцѣнитъ служба, която ще се направи на Костурско и на българската армия, ако нашето изложение се пръдаде своеврѣменно и благопо- лучно на българскитъ войски, най-неотстъжно настоя да му се възложи тая мисия Василъ Ставровъ — Докторъ. И на него се спрѣ изборѣть ни.

Докторътъ е единъ симпатиченъ типъ на авантюристъ. Бившъ служащъ въ една софийска болница, той започналъ да
практикува „медицината“ въ родното си село Апоскепъ. Про-
вървяло му, и неговата клиента толкова се увеличила, че ста-
налъ опасенъ конкурентъ на гръцкитъ доктори въ Костуръ.
Той обикалялъ като амбулантъ „лъкаръ“ селата и, за чудо,
вървяло му повече отколкото на дипломиранитъ негови ко-
леги. Каяфетът му напълно отговарялъ на неговото благородно
занятие: пръдставителъ, съ старателно подстригана черна,
остра брада, солидно облъченъ и придружаванъ винаги отъ
гавазинъ на конъ.

Той не се задоволявалъ само съ медицинска практика, а
навсъкшдъ проповѣдваля противъ гърцизма, дарявалъ черквить
и училищата. Бѣдниятъ не само лѣкувалъ безплатно, но и имъ
pомагалъ. Същата щедростъ проявявалъ къмъ женитъ, на
които билъ голямъ поклонникъ. Разполагалъ се, съ една рѣчъ,
на широко — харчи толкова колкото и печелилъ.

Но заедно съ успехъ се увеличавали и враговете. Къмъ
campанията, поведена противъ него заради „нелояла конку-
ренция“ отъ костурскитъ лѣкари, не закънъла да се присѣд-
dини и властитъ, обезпокоена отъ неговитъ обиколки и про-
pовѣди. Източницитъ единъ по единъ взели да пръсъхватъ, и
edинъ денъ „докторътъ“ се пръобразилъ въ контрабандистъ на
тютюнъ. Отначало му вървяло и въ новия занаятъ. Но единъ
denъ властитъ заловила нѣколко товара контрабандирана стока
и арестувала контрабандиста.

Докторът има много врагове въ селото си и въ око-
lитата: ненавиждатъ го за своенравието, заповѣдничеството,
женолюбието и „шарлатанинъ“ му. Но и той имъ отплаща съ
gордѣ пръзърѣни. Леринскитъ войвода Кръсте Льондевъ се
заканваше при първа сръща да го заколи, понеже взелъ отъ
село Арменско петнадесетъ лири за да достави на селянитъ
пушки, но нито пушки имъ доставилъ нито паритъ върналъ.

И сега още Докторът се носи стегнато и се грижи за
хубавата си брада, която напомня и нему и на другитъ нѣко-
gашнитъ честити дни. Нашето отиване въ Апоскепъ му даде
възможностъ да изкончи пакъ отъ селската си орбита: той се
присъедини къмъ четата и не се отдъли вече отъ насъ. Въ
четата пъкъ той, безъ да иска, се явя като нашъ конкурентъ,
понеже и държането и външностъта му съ rat excellence
войводски...

Снабдихме ревностния Докторъ съ нужнитъ пръпожки
и съ хубавъ конъ, пожелахме му успѣхъ и прославление и го
изпратихме за Буфъ.
ГАБРЕЩЪ—КОНОМЛАДИ

Шосето Бръзница—Габреш минава пръзъ прочутото Гърло, единъ дълъгъ и страховитъ проходъ, пръдназначенъ съкашъ отъ естеството само за засади. Въ мрачнината, която ни притискаше, Гърлото добиваше още по-зловъщъ видъ.

Всички габрешки къщи, въ който се настанихме, пръдди петъ деня ся били натъпкани съ аскеръ—съ табуритъ, на който искахме да поставимъ засада. За това и всички габрешани ся богати съ впечатления и разкази.

Едни отъ аскерлиятъ се сражавали при Кочани, други при Куманово и другадѣ, така че табуритъ били набързо стъкъменъ, по всъка въроятностъ въ Битоля, отъ хора, откъснати отъ разни войскови части.

Габрешани въ живота си не ся виждали хора толкова изглъждалъ. Аскерлиятъ се нахвърляли като бъсни на всичко, варили и пекли кукурузъ, молили се за парче хлѣбъ, готови да го заплатятъ съ всичкитъ си пари.

Единъ офицеръ казалъ, че боеветъ при Щипъ траяли дванадесетъ деня и при отстъпленето си турцитъ изгорили града. Кждъто минали, сърбитъ „ни пиле не оставили“, кога-то българитъ се държали по-човъшки. Отъ всички тия фантастични работи нее, разбира се, не опровергавахме всичко.

Минавайки къмъ съсѣдното село Дрѣновени, той аскеръ заловилъ единъ човъкъ съ писмо до нѣкаква андарска чета, убилъ единъ говедаръ и навързалъ и отвелъ съ себе си въ Костуръ, дванадесетъ селяни. Тази афера смути много селата.

Ако биха видѣли сега отъ нѣйдъ тия аскерлии, които ся съ тѣпкали въ нашата квартира съ варенъ и печень кукурузъ, каква разкошна трапеза е сложена пръдъ насъ! Вино, печива, грозде, медъ—нищо не липсва. Става ни просто съвѣстно, като си помислимъ, че и българската войска, която отъ тол-кова дни се сражава всрѣдъ наводненото отъ проливнитъ дѣждове битолско поле, може би, тоже страда отъ гладъ и лишения.
Пороенъ дъждъ, и никакви гърмежи не се чувать днесъ отъ върхплиннатата. Разкалениятъ поля около Битоля, навърно, съ още по-непроходими и отъ тукашнитъ „лъхтица“. А ако ние сме заставени да забавяме маршрутата си за хатъра на връзмето, какво остава за войската? Богъ иска да продължи съ нъколко дена турското владичество надъ Битоля... 

Отъ духа на габрешани и отъ събрането, което се свика, останахме съ по-добри впечатления, макаръ че и тъхното село е разположено, както и Смърдешъ и Бръзница, на шосето. Габрешъ е едно отъ малкото костурски села, които пръзъ възстанието се отърваха само съ едно ограбване. Тукъ нъма нови хубави постройки, но нъма и развалини. И габрешани като практични хора съ прибрали дрехитъ и покъщницата си по скривалища, но не треперать отъ страхъ толкова, колкото ния, които съ оставали веднажъ безъ покривъ.

И тукъ ни навъстиха майки и жени на убити работници и четници. Най-много ни разтъжки вдовицата на незабравимия габрешки ръководител Дине. Тя дойде съ шише вино и кърпа оръжи въръжка, но печалната ъ успява изчезна щомъ се заръкува съ насъ и рукаха сълзъ по изпитото ъ лице. Нашитъ утъшения и нашитъ похвали за доблестния ъ мъжъ изтръгваха нови сълзи.

Героитъ и мъженицитъ съ вече почти забравени всръдъ тръзвъненятъ и суетитъ на живота, но има съществата, които още плачатъ за тъхъ. А въ Костурско не съ само майкитъ, които ще занесатъ въ гроба тяхата си по тъхъ... *

Пръдъ дванадесетъ години Кономлади се ползваше съ гръмка слава. По героизмъ и пръданость то не падаше по-долъ отъ другитъ села. Родило е не малко войводи, четници и приярни работници, повечето отъ които не съ вече между живитъ: Митре Влаха, Цильо Котевъ, Новачко, Демиръ... 

Кономлади тогава се славъше още и като село на прълюбодиянията. Водата на Кономлади била такава, че любовъта покорявала съ еднава сила сърцата и на туроли стари и на голобради момчета. Съружеска измъна, любовни роамини и всъкакъвъ родъ пикиантни похождения бъха обикновено явление. Не липсваха и леки жени, извъстни на цълата околия и опасни за организацията воради връзкитъ имъ съ турци. Леринскитъ Марко и костурскиятъ войводи не веднажъ спрямо такива жени съ туряли въ дъствие пръжката. А пръзъ връме на Дълчевата обиколка въ 1902 година организацията бъше прибъгнала и до нъколко екземуци, за да миряса, найпо̀лъ, селото.
Сега нравът били по-други; женолюбието пообуздано. Напразно искахъ да долоя по лицата отражение на бурни инстинкти и разгулна жизнерадостъ. Тревожната неизвѣстностъ е оставила по физиономииъ своя близдѣнь отпечатъкъ.

Врѣмето също навъва замисленостъ и дръма. Отъ стаята ни, изпълнена съ шума на придошлата кономладска рѣка, се вижда едно парче сиво, плачущо небе. Разговорът едва се подържа.

— И Господ се стори гега. — И Богъ е станалъ арена-
tинъ... кaza единъ, загледанъ въ прозорецъ, ккдѣтъ прони-
зително трекаха ёдри дѣждовни капки.

— Господъ плаче отъ много инсанъ гине. —
Господъ плаче, защото много свътъ гине... въздыхна старата
ни домакиня и излѣзе отъ стаята.

Неизразима мъка притисна като планина душата ми.
Свена ми душно и болно...

Нѣколко минути никой не посмѣя да наруши страхното
мълчаніе: и на другитъ не бѣше весело...

Нѣма ли, най-послѣ, да блесне слънцето, да изсуши убий-
ствената власта и да разпръсне мрачната? И докога ще продължи
тая мъчната неизвѣстностъ?

Кономлади се краси отъ немалко комодни и солидни
градски къщи. Домашната обстановка също се приближава
dо градската. Извѣстна култура и извѣстна охолность съ до-
нели и тукъ американскитъ долари.

И тукъ се различаватъ дѣвъ категории хора: малцинство
отъ ветераны, незагубили още главата си и множество оѣтъ
омърлушени физиономии. Събранието ни въ новата голъма
cѣрква излѣзе вѣло: Поповъ нѣма дори охота да завърши
рѣчта си съ ура... 

Спрямо дѣвътъ съверни части на Костурско — Пополето и
Корещата — Кономлади заема почти централно мѣсто. За това,
ако по нѣкаква сѣдба Костуръ остане подъ Гърция, ние тѣм-
mътъ Кономлади за околийски центъръ: бѣдациятъ български
gрадъ, който ще замѣсти гъркоманския Костуръ.

Сега Кономлади е — било е, по-точно до прѣди нѣколко
dни — накийски центъръ. Въ деня, когато обезпреджавахме
Жервени, тукашнить жмюдюри, влайнъ, заедно съ малкото си
стражари, напустилъ селото. Мѣстнить ашлагъ Наки Голио
(Голиятъ) отишълъ веднага у дома му и заставилъ съ дѣвъ
плес-ници жмюдрицата да му прѣдаде оржнието, чантата и други
вещи на жмюора. Разтревожени отъ тази дѣрзностъ, кономладци
свили събрание, съставили протоколъ за станалото послѣга-
tелство вѣрху имота на турския управителъ и осъдили Накито
на острокизьмъ, като съобщици и на другитъ села да го

— 140 —
не прибират, докато не повърне задигнатия въздух. Голямата избъга веднага при насъ. Ние, разбираме се, се показахме по-малко чувствителни към мюдюрина, защото иначе бихме усилили селянитъ съмнение въ окоществения гибелъ на Турция.

Отвредъ ние донасятъ, че турскитъ села, насърчени отъ успехъ на аскера въ сраженията му съ андарти, почнали да дигать глава. Двата табура изтикали андарти отъ Костур и Богатско, а нередовни турски отряди продължили далеко на югъ свойтъ наби, като изравнявали съ земята всички сръщани гръцки села: отмъщавали за андарскитъ насилия въ Маврово и другаде. Отъ българскитъ села пострадало само Мокрени. Куцовлашката Невска успяла да се запази сръщу двствъ лири откупъ. Пръкапанци пръдали десетъ свои пушки — пръкапанци, които отпразнуваха съ насъ освобождението си съ Христосъ Възкресе!...

Двама андарти отишли да обезоръжатъ едно турско село отъ Деволското поле. Турцитъ арестували една андарть, а чрезъ другия съобщили на андарската чета: „Елате да вземете и оръжието ни и вашия човъкъ!“

Кроткитъ жервени също направили постъпки въ съсъдното село Черновища да имъ се повърне прибраното оръжие — поне частитъ имъ пушки. Колкото за маузерки, които принадлежали на дезертьори, тъ не настоявали да се върнатъ. Жервени били нахокани отъ турскитъ власти въ Костурь, че като овци се дали да бждатъ обезоръжени, когато властта андакъ за мухафаза — именно за отбрана — имъ е дала пушки. Така че жервени сега се намирали между чука и наковалнята.

Присътствието на три табура аскера и нъколко успъшни схватки съ андарти бъха достатъчни, за да се самозабрави турското население. Башибозукътъ прънасялъ насамъ цълъ кръвъ плячка отъ опожарениетъ на югъ гръцки села. Турчинятъ си е турчина: даже наближилиятъ часъ на въкновата равно- смътка не го стръвва.

А това часа е вече почти настъпилъ: българитъ споредъ днешнитъ събития стигнали до село Бачъ въ Леринско, а при село Чеганъ-тъ се съединили съ гръцкитъ войски.
ПРИ ГРОБА НА МЕЛАСЪ

Статица.

Името на това неголѣмно наше село е много популярино въ Гърция. Тукъ прѣди петъ години е загиналъ първиятъ оръганизаторъ на противобългарското андартско движение поручикъ отъ гръцката армия Павлосъ Меласъ. За гърцитъ Меласъ е народенъ герой и паметъта му се слави наредъ съ голъмитъ герои отъ епохата на гръцкото освобождене. Челъ бѣхъ въ гръцки вѣстници и въ извѣстната книга на Стаматисъ Раптисъ километрически описания за чутовитъ подвизи и за героизма на андарти въ сраженито, въ което великиятъ Меласъ, синъ на едно отъ най-аристократическитъ атински съмѣства, е сложилъ главата си за елинската идея.

Събитието ме интересуваше. Веднага подиръ селското събранье разпитахъ за подробното нѣколцина статични, зрители на само сражение. Статичени ни заведоха въ къщата, дѣто се завързала схватката, показаха ни и плѣнитъ, въ които издѣхнали Меласъ.

Четата на Меласъ дошла въ Статица и селянитъ трѣбвало да я настанятъ на квартири. Нѣколко видни бѣлгари, между които учителитъ и свещеникътъ на село Прѣкопана, били прѣдъ това екзекутирани отъ хората на Меласъ. Статичени, увѣрени, че и въ тѣхното село има да се пролѣ бѣлгарска крѣвъ за да се обави патриаршийско, се събрали и обмислили, по какъвъ начинъ да прѣдотвратятъ опасността. Знаѣки добръ, че турцитъ и андарти съ съюзници, тѣ прибѣгнали до такава хитростъ: накарали кмета да съобщи съ писмо до аскера, че въ тия и тия къщи на селото имъ квартирува четата на бѣлгарския войвода Мите Влаха. Извѣстното било веднага протелеграфирано въ Костуръ и Леринъ, и отъ всички страни се отправила къмъ Статица войска, довольна, че ще успѣ най-послѣ да прѣмакне прочутия бѣлгарски башъ-комита. Селото било блокирано и се започнали яростни пристъпи. Направдо заграденитъ викали съ всичкия си гласъ, че не съ комити, давали разни сигнали съ свирки и хвърляли пушкитъ си отъ прозорцитъ. Аскерътъ въ увлечението си не спиралъ огъня.
Осем се връчали. Чакът тогава стана явно ненормален. Но било вече късно: водителят Меласъ, смртенно ранен, се опитал в разгаря на турската атака да избъга пръвъ от вратата, но едва успял да се промъкне до една съседна пътня, където и излязъка. Другарите откриха и отнесли главата му. По-после дошли гърци от Костуръ и пръвъстя в града и обезглавяха трупа.

Така е загинал Меласъ, когото Стаматисъ Раптисъ величаве в книгата си като полубогъ. Цъненът приносъ към историята на андарското движение. Илюстрация на дълга и подвизи, по които гръцката нация опре вълните на градация въпреки народни герои и велики.

Макаръ и същността, не можахме да надвиемъ въ себе си чувството на погнуса къмъ тия „полубогове“.

* Статичени ни пръдставиха единъ дезертерър, гряхъ отъ Анадола, пръкъралъ дълги години въ Цариградъ. Тоя войникъ на паднала участува въ всички сражения на своя подъ отъ българската граница до ръката Църна. Дезертирали въ Мориховско, българитъ го пръпрачали отъ село въ село, до като завърша се озовай въ Статича, където съ твърдъ малици селяни едва успява да се разбере на турски.

Зарадвахме се много, обсипахме го съ любезности и го пръпраздположихме за разговоръ. Най-после и намъ се удаде случай да чуемъ непосредственно отъ единъ участникъ къмъ дясното сражение малко факти, малко истини. Пръдлагахме на събесъдника си едно слъво друго цигари, черпихме го съ кафета и го отрупвахме съ въпроси. Съ напръвото любопитство се изслушвахме отговорът му, които азъ набързо пръвеждахъ на български:

— Първото сражение станало при Кочани и траяло 24 часа. Турцитъ били тридвестъ и три табура. Офицеритъ имъ увърено се закамваше, че ще смажатъ неприятеля и се готвиха да се разположатъ въ София. Изобщо първото деновощие турцитъ се сражавали юнашки, но на другия денъ „българитъ ни атакуваха съ много топъ върви на 33! — двъ-три миотъзии, джепане, платница, раници, добитъкъ, Оттамъ, заедно съ отстъпващъ откъмъ Куманово войски, турцитъ се концентрирали при Щипъ. Но подиръ една кратка пръвътръка „българитъ пакъ ни обознаха въ бъгъ“. И пакъ бъгъ до Велесъ. Турцитъ минали мостъ въ Велесъ, разрушили го и се отправили къмъ Прилепъ. Застигнати отъ съединението вече българи и сърби, турцитъ дали още едно сражение при Бабуна-планина. И пакъ: „ни обознаха въ бъгъ“. Оттамъ пакъ бъгъ до Битоля.
Изъ пътя турцитъ опожарявали отдълни чифили и селца, опустошавали градини, бостани и др. Гладътъ ги замърчили веднага подиръ кървата загубена битка, а по-нататъкъ върху въ всичко ужасни размѣри,

Какъ приятно ни звучѣха думитъ обрната ни въ бѣгъ, които мургавото гърче произнасяше съ усмивка, безъ чувство на уножене и скърбъ!

— Колко патрони си изстрѣляла противъ българитъ? запитахъ дезертьора.

— Стрѣля ли се противъ братя? Ние стрѣляхме само въ въздуха. Ако християнитъ бѫха на петстотинъ крачки, ние стрѣляхме на хиляда. Турцитъ постоянно ни слѣдѣха, дали стрѣляхме, и насъ, християнитъ, винаги поставяха въ първъ редове.

Дезертърътъ пристигналъ въ Сатица бось, полумъртавъ отъ изтощение. Неговитъ патила отъ границата до тукъ били страшни. Той намислилъ да избѣга още прѣзъ мобилизацията и съ тая мисъль стигналъ въ Солунъ и оттамъ въ Кочани. Цѣлото пространство отъ Кочани дотукъ извървѣлъ, вардейки се непрѢжнато отъ турцитъ — да не бѫде застрѣлянъ като прѢдатель, и отъ българитъ — да не загине по недоразумѣніе като неприятелъ.

Мужитъ и жертвитъ въ тая война сѫ общи. Едва ли нѣкой ще остане необезпокоенъ и незасегнатъ. Но азъ не мога да си прѢдставя участъ по-трагична и по-ужасна отъ тая на християнитъ — турски войници.
XXX

ВЪ ТЪРСЪЕ

Едно писъмце отъ Търсее, получено на 6 ноември подиръ обѣдъ, ни застави да напустнемъ веднага Статица.

Когато стигнахме въ Търсее, селянитѣ, разтревожени и радостни въ сѫщото врѣме, ни доложиха, че безбройна стаи аскеръ, домочадия и добитъкъ вече минала Леринъ и върви къмъ прохода Бигла.

Чекаларовъ и Поповъ боднаха веднага конетъ си къмъ върховете, които обграждатъ селото.

Азъ останахъ при двама андарски капитани, дошли тукъ нарочно, за да се срѣщнатъ съ насъ. Побѣрзахме да си размѣнимъ свѣдѣніята, които бѣха само печални.

Една сила турска колона отъ Леринско, пръслѣдваха петата гръцка дивизія, се отбила прѣди двѣ седмици къмъ Клисура и нападнала тамошния андарски отрядъ. Подиръ оженчене сражение андаритѣ отстъпили къмъ юго-западъ. Главни търски сили завзели наново Кайляри и Кожани. Двамата гръцки капитани не знаеха, какво е станало съ петата дивизия и където се намира сега, но вървѣха, че подкрѣпления идатъ отъ всѣкдѣ и че скоро турцитъ ще бѣджатъ пакъ поразени.

Азъ допълнителъ печалната картина, като имъ казахъ, че и на югъ отъ Костуръ неприятелъ разбилъ концентриранить около Костурашъ андарти и опожарилъ повече отъ дванадесетъ гръцки села: Маврово, Псори, Костурашъ, Бѣла Църква, Слимица, Гръцка Блаца и пр.

— Нѣма защо да се чудите, дѣ се намира сега полковникъ Матеопулосъ, казахъ азъ, щомъ знаете положително, че турцитъ съ взели обратно Кайляри и Кожани: петата дивизия е даке къмъ старата гръцка граница. Най-голѣмата услуга, която можете да принесете на общата кауза днесъ, е да се впустнѣте незабавно по разни страни, да намѣрите гръцката войска оттакъ Острово, да й опишете положението тукъ и да настоите за незабавно настѣпленіе. Аскерътъ, който сега отстъпва отъ Битоля, трѣба да се пръслѣдва, да се плѣни или разстрои съ всѣмъ, защото иначе, като е сигуренъ гърбътъ му откъмъ Албания, може да отиде чакъ до гръцката граница.

— 145 —
или до Янина и да помете всички малки войскови и андартски отряди, които сръщите изъ пътя си. И битолският аскер бъше разбит отъ българитъ и сърбить, деморализирать, но това не му попръчи да разбие петата гръцка дивизия и да я закара до Кожани.

Считайки гръцката армия за непобдима, андартить съ наклонни винаги да умаловажавать пораженията й. Моите новини, особено за опожаряването на южнитъ гръцки села, ги разтършиха много. Все пакъ капетанъ Зоись се опита да се утвърди съ „положителния факт“, че Солунъ билъ вече пръвзетъ отъ гърци и българи.

— И ние слушаме същото. Но било то върно или не, пакъ е наложително да се направи това, което казахъ.

Само единъ андартинъ се обявъ за моето пръвдложение. Другить се двоумъха. Но когато чува същото и отъ Чекаларова и Попова, тъ най-послът се съгласиха да потеглятъ още тая нощъ по посока къмъ Острово.

* *

Другарить ми бъха поразени отъ картината на бъгащето множество.

— Станъ неброена. Цълото шосе е почернъло отъ хора, а ридовеъ отъ стада.

— Е, на етата — така наричахме българскитъ войници — съ вече въвъ Битола.

Единъ търсенецъ още отъ вратата извика:

— Кой сака да види Стамболска дуаняма, нека идъ на ридо! Отъ Леринъ до джадето е Стамболъ цълъ!

Но ето дойдоха и бъжанци отъ Арменско. Главата на станата стигнала вече въ селото имъ, което е на шосето и го поплатила — наводнила.

— Колко съ?

— Милъуни!... Ле, ле, леее!... Колко листа по гората, толкова огньове по джадето!

Ето какво съ могли да чуятъ и разберать арменчани:

Турцитъ напустили Битола вчера, 5 новември, когато почнали да падатъ въ града неприятелски гранати. Потеглили вчера, тъ вървяли непръкъснато, и едва тази вечеръ пръдната частъ отъ редицата стигнала въ Арменско и зела всички жъщи, плъвни, колиби и дворишца. На лагеръ било обятьното и цълото шосе. Арменчани извадили всичкия готовъ хлъбъ въ селото и го раздавали залъкъ по залъкъ на изгладнѣлить асърлии.

Първить думи, съ които турцитъ обяснили бъгството си, били:

— Сърпъ гелди! — Сърбить дойде!
За българска войска не ставало дума.
Ние неволно се спогледнахме, изтръпнали от една и
същца страховита мисъл.
— Толкова ги е ядъ на българитъ, че даже и името имъ
не могатъ да произнесатъ, та говорятъ само за сърби... 
Това обяснение на добродушнитъ арменчани не можеше
da успокои и насъ. Ние се задоволихме съ по-приемливо себе-
утъшение:
— По всъка въроятност, българияитъ отрядъ ще да е
tвърдъ малоброенъ, и за това турцитъ съ останали съ впечат-
лението, че се биятъ само съ сърби. Най-послъ не е важно,
колко съ българитъ. Много или малко, важното е, че ги има.
За всъкъ случай намърхимъ за нужди да изпратимъ
dвама мъстни работници съ единъ нашъ четникъ, все отбрани
хора. Тъ трбъваше да тръгнатъ веднага за Буфъ, да настиг-
nатъ Доктора и да го пръдупръдятъ да не пръдава въ никой
случай изложението ни на сърбитъ.
Подиръ полуношъ хората се завърнаха: на всъка крачка
отъ двътъ страни на шосето горъли огньове; хората ни на-
летъли на турцитъ и се видъли принудени да се върнатъ обратно.

Когато вчера наблюдавахме Търсье, азъ на моменти се
откъсвахъ отъ перспективата, която ни отваряше турскиятъ по-
громъ и се уисахъ въ миналото.
Името Търсье символизира цъла една епоха въ освобо-
dителната борба на Леринско. За нашия, леринския, районъ
Търсье пръди десетъ години бъ това, което за Костурско бъка
Дъмбени, Косинецъ, Смърщешъ.
Сгущено въ единъ тръпъ посръдъ високи планини, това
сиромашко село стана опорна точка на моя учитель, прочу-
tия Марко, чиято чета изигра ролята на единъ видъ школа
за четници и войводи. Въ Търсье, още въ ония връмна, че-
tата можеше да се разхожда денемъ свободно изъ улицитъ:
vъ него нъмаше непокръстенъ човъкъ. Търсье бъ въжделе-
лениятъ кътъ, където четникътъ можеше спокойно да се очи-
сти, поотпустне и почине. То бъ и най-добътъ въоръженото
село въ района: търсьени сами, на гърба си, всръдъ хиляди
перипетии и мъки, бъка си доставили оржие отъ Гърция.
Къмъ Търсье покойниятъ Марко хранъше по-голъма слабость
и обичаше да го посъщава.
По нъкаква фаталностъ въ Търсье леринската чета даде
първото си сражение пръдъ априлъ 1902 година, и отъ Търсье
се започнаха нещастията и аферитъ, търсьенска и птейска,
vъ разгара на които намъри своя гробъ и незабравимиятъ Марко.

— 147 —
Увri, марициологията на Македония успял пръвъ послъдностното десетилътие да притежка нервнитъ и чувствителността на българското общество. Късотъ и сухи извъстия за сражения, въ толкова и толкова убитъ и ранени отъ двъръ страни, съ четъръ равнодушно, машинално почти, за да се забравятъ на другия день подъ впечатлението на нови кървави произшествия. Но каквъ моменти, пълни съ неизказанъ тразизмъ, колко примъръ на невидимо самоопожертвузване, съ оставалъ по-нъвъ голямо изчуване, неоцънени отъ нацията, за да бъдатъ запомнени съ кървавата си цъна само отъ майкитъ, съпрузитъ и близкитъ другари на героитъ!

Първото четнишко сражение въ Леринско. Еднообразно като всички сражения. Осемъ души читали убити, нъколица ранени, а четата невръздима се измъкнала въ планината: това е зарегистрирали хроникорътъ. Но хроникорътъ е отминалъ мълкомъ единъ дивнохубавъ епизодъ, единъ бисеръ достоенъ да украси историята на народа съ много по-съдържателно и свътлъ минало отъ колкото нашия. Единъ жестъ, пъленъ съ красота, който очаква своя пъвецъ, за да бъде достойно възпълн. — Марковата чета бида спасена отъ търсеньскитъ жени.

Търсеньскитъ жени въ разгара на сражението сновъли между аскера и четници. Помагали на раненитъ турски войници, за да шпиониратъ сражаващиятъ се и да съобщаватъ на войводата за разположението и броя на неприятеля въ разърънъ пунктовъ. И докато единъ отъ тъякъ заблуждавали войската съ лъжливи свъздъния, други, застанали една до друга на жълтъ на улицата, образували съ снагитъ си стъна, задъ която тичешъкомъ, незабелязано отъ неприятеля, избъгвалъ и се спасило едното отдъление на четата. Спасенитъ четници ударили аскера въ гърба, разпръснали го и спасили останалитъ си другари. Същитъ жени прибрали отъ квартирата на Марко всичкитъ гуши на четници и имъ ги отнесли въ планината.

Четата се спаси, но търсень не избъгнаха яростта на турцитъ: бити, изтезавани, горени съ нажежени жела, тъ бъха послъ навързани и откарани въ Леринъ.

Азъ сега се взирвамъ въ хорскитъ физиономии, въ жъзлить, въ улицитъ, като че всичко въ Търсье тръбва да е особено: защо то е свързано съ подвига на търсеньки, съ едно свлачно и трагично минало и съ името на единъ почти неизвъстенъ на цълкопуното ни племе великанъ — Марко войвода.

Ако и да бързахме за планината, където ни очакващо зрълненето на бъгашата паплачъ, азъ настояхъ да постъпимъ квартирата, около която се е било завързано сражението и да възстановимъ перипетиитъ му.

Селянишъ помнятъ всичко до най-малката подробност.

— 148 —
Ето самият домакинъ дъдо Филе. Той е сега почти слъпъ и схванатъ: турцитъ стъгали врата му съ въжета, горили го съ нажежени прътове.

Ето слъдитъ отъ бойницата, отворена въ зида съ брадва, за да се добиятъ заграденитъ съ повече пусии. Ето и пророчето, отъ което се спуснали четницитъ, когато аскерътъ започналъ да гори къщата.

— Помнишъ ли плеснициата, която избъде отъ мене, дъдо, когато не искаше да ни донесешъ брадвата? запита Чекаларовъ.

— Помня, синко, помня, какъ да не помня... отговори сакатиятъ старецъ и тъжно поклати глава.

Азъ горъхъ отъ желание да установимъ подробното и по спасяването на четата — да съберемъ наедно и да се по-разговоримъ съ всички спасители, но... за минали ра- боти нъмахе връме. Требваше да бързамъ за планината.
НЕ ИЗЛЗЛИ ОЩЕ ОТЪ СЕЛОТО, СРЪЩНАХМЕ ГРУПА АРМЕНЧАНКИ, МЪЧЕЛИВИ И ТЪЖНИ, ПРЪДВОЖДАНИ ОТЪ ЕДИНЪ МЪЖЪ.
ЕДНА БЪЩЕ СИ ИЗПЛАКАЛА ОЧИТЬ. . .
АРМЕНЧАНИ СНОЩИ ПРЪКАРАХА ЕДНА УЖАСНА НОЩЪ — ПОДЪ ЕДИНЪ И СЖЪЩЪ ПОКРИВЪ СЪ СГАНЬТА. МАЛЦИНА САМО ОСТАВИХА КЪЩИТЬ СИ НА ПРОИЗВОЛА И ИЗБЪТАХА ВЪ ТЪРСЪЕ.
ПО-НАТАТЬКЪ, ВЪ ПЛАНИЦАТА, СЕ НАТЬКНАХМЕ НА НОВИ БЪЖАНЦИ.
АРМЕНЧАНКИ СЪ ПРОЧУТИ ВЪ ЦЪЛАТА ОКОЛИЯ КАТО ХУБАВИЦИ.
ПОЛСКИЯТЪ ТРУДЪ ДЕ ОТНИМА НИЩО ОТЪ ТЪХНАТА БЪЛНА И МЪЖНОСТЬ. НЕ ИМЪ ЛИСПВА И ИЗВЪТНА КОКЕЛЛИВОСТЬ. ДО ЕДНА ТЪ СЪ СТАРАТЕЛНО ПРИЧЕСАНІЕ. БЪЛАТА КЪРПА НА ПОЛВИНИ ПОКРИВА ГЛАВАТА, ЗА ДЕ СЕ ВИЖДА Особената имъ прическа: по сръдата пътъ и кръгъ въ челото.
НЪКОИ ХУБАВИЦИ ВЪРВЯТЬ ВЪ СТРАНА ОТЪ ГРУПАТА, ПРОТИНАЛИ ВЪ СВОЯТА СКРЪБЪ. ДРУГІ СТЪЛБВАТЬ КАТО ЗАМАЯНИ, БЕЗЪ ДА ДИГАТЬ ОЧИ.
ОТЪ СМУТНІТЬ ОТГОВОРИ И НЕДОМЪЛВКИ НА МЪЖЕТЪ НИЕ ДОЛЯВАМЕ СТРАШНАТА ИСТИНА. ПРОТЪГАЦАТА ОТНАЧАЛО РЖКА ЗА ПАРЧЕ ХЛЪБЪ И УМОЛЯВАЩА ЗА ТОПЛА СТЪХА, СГАНЬТА ПОДИРЪ НАСИЩАНЕТО СЕ ОТДАВАЛА НА СВОИТЬ ИНСТИНКТИ СЪ ВСИЧКАТА ЯРОСТЬ, ВЪЗБУДЕНА ВЪ НЕЙ ОТЪ НЕПРЪЖЖНАТИТО ПОРАЖЕНИЕ И ИЗПИТИ.
У ВСИЧКИ НИ ЗАКИПЪ БЪСНА ЗЛОБА И ЖАЖДА ЗА МЪСТЬ.
ОТВРЪХЪ ПЛАНІНАТА СЕ ОТКРИ ШОСЕТО, КОЕТО ПРЪЮСВА АРМЕНСКО И ЧАСТЬ ОТЪ БИТОЛСКО-ЛЕРИНСКО ПОЛЕ, ПРЪГРАДЕНО ОТЪ НИДЖЕ И МОРЙОВСКИТЬ ПЛАНІНИ.
БЪГАЦАТА ПАПЛАЧЪ Е ЗАДРЪСТЛИЛА АРМЕНСКО, ОКОЛИТЬ КОЛИБИ, МОНАСТИРЕТО И МАЛКАТА РАВНИНКА ПОДЪ СЕЛОТО. КРАЯТЬ Ь СЪ ГУБИ КЪМЪ ЛЕРИНСКАТА ГАРА ПРИ АРМЕНОРО И КЪМЪ БИТОЛСКОТО ШОСЕ — ДОДЪТО ВИЖДА НАШИТЬ БИНОКЪ ЛЪ. А НАЧАЛОТО Ь ЩЕ Е ВЕЧЕ КЪМЪ СМЪРДЕШЪ. ЕДИНЪ МРАВУЯКЪ, КОЙТО ГЪМЖИ И МЪРДА, СЪКАШЪ БЕЗЪ ДА НАПРЪДВА.
СРЪЩНИТЬ СЪРТОВЕ СЪ ПОКРИТИ СЪ БЪЛЪ ТОЧИЦИ, КОИТО СЕГИЗЪ-ТОГИЗЪ СЕ РАЗРЕЪДАТЬ И ОБРАЗУВАТЬ БЪЛЪ ПЕТНА И ВСЪ-КАКВИ ФИГУРИ ВЪРХУ СИВИЯ ФОНЪ НА ПЛЪШИВАТА ПЛАНІНА: БЕЗ—
— 150 —
бройни ста̀да овце, турски и християни, който сганѝта мъкне подѝрь си.

Над двѣ арменски колиби, подпалени отрвно, съ издѝга пушек. Необезпокойванѣ отъ вѣтъръ, пушекът вече се разлива бавно къмъ полето, прѣкя̀сва го съ една мъжтобѣла ивица и припълзява къмъ политъ на срѣ̀цнатата Нидже планина.

Непрѣ̀кясното почти се чуватъ отдѣ̀лни изстрѣ̀ли: турцитъ стрѣ̀лять по бѣ̀гаци селяни, по селски добитъкъ, отъ „кефъ“, или отъ страхъ.

Слѣ̀цето боязливо се издѝга надъ тѣ̀мнитъ планински масиви, който се спущать къмъ далечната солунска равнина. Лѣ̀сьвать по полето рѣ̀китъ и блатата, като стѣ̀кленъ ивици и свѣ̀тлобѣ̀ли точки. Въ подно̀жието на Нидже се показва и Баніца, кокетна и бѣ̀ла подъ я̀жчитъ на слѣ̀цето, съ̀кашъ ницо не е изпатила и тѣ̀ржествуваща сега, отмѣ̀стена.

Още една арменска колиба пламна. Въ полето се издѝгнаха пушечни и надъ други села. Бѣ̀ль пушекъ избудна ненадѣ̀йно надъ турско̀то село Вѣ̀ртиломъ; втори, трети, четвѣ̀рти. . . Селото е подпалено едноврѣ̀менно отъ много стра̀ни. . . Пуше́̀цтъ слѣ̀ха своитъ вѣ̀рхове, обхванаха по-напрѣ̀̀дъ джамиата, послѣ̀ цѣ̀лото село.

По тия безбройни пушечни изъ полето, които се разлѝватъ и пилъ̀тъ въ нѣ̀кни сиви облачета по я̀сното небе, ние съ̀димъ, кдѣ̀ чия рѣ̀ка опустоша̀ва и гори. Къмъ изтокъ и сѣ̀веро-изтокъ горятъ турски я̀щи, плѣ̀вни и цѣ̀лъ села: тамъ отмѣ̀щавать наши селяни, четници, андарти, може би, и гръ̀цка войска. Пушечни, които се задавать отъ̀мъ сѣ̀веро-западъ, надъ ридицата, задъ които криви шосето, т. е. отъ̀мъ бѝтолското поле, показвать, че тамъ се опустошавать и турски и бъ̀лгарскі села.

Два свѣ̀та, открѣ̀мни отъ вѣ̀кове съ ненавистъ единъ спря̀мо другъ, се вза̀имно унъцивавать съ небивало остврвнене. Турцить посрѣ̀щать своята гибель като турци: горятъ грабятъ, на̀силявать... Нашить пъ̀къ разчитывать вѣ̀ковнитъ си смѣ̀тки съ тѣ̀хъ...

Само по тактически съображения ние, се сърдимъ на о̀ния нашиени, чиято рѣ̀ка е подпалена Вѣ̀ртиломъ и другитѣ турски села около Соровичъ: това може да оежесточи повече бѣ̀гщата пла̀чъ, за да изль̀бе тя безсилната си злоба надъ нашить села, разположени край шосето, по което отстѣ̀жва. Само за това ние още сдѣ̀ржаме своя гнѣ̀въ... . .

Нѣ̀колко локомотива съ вѣрволица вагони спрѣ̀ха на станица̀та при Арменоро и изтъ̀рсиха нови маси аскеръ, домо̀чадия, добитъ.

Това съ̀ послѣ̀днитъ тренове, съ които си служать турцѝтъ по тази линия. Утрѣ̀ тѣ̀хъ вече нѣ̀ма да ги има. Нѣ̀ма — 151 —
да има тъхнит каймаками, заптии, спахии. От нашия
връх Рунзелъ ние присъжтваме на погребението на една
въковна империя.

Азъ пръвлиствам набързо въ паметът си страницитъ на
османската история, написана съ върха на мечъть, натопени
въ христианска кръвъ. Петь въка, срамни и тегловни за насъ,
изпълнени съ кървава слава и мрачно величие за турцитъ,
ми се струвайтъ едниятъ мигътъ, погълнать безвъзвратно отъ без-
дната на миналото. И изчезва ликътъ на агонизираща Турция,
за да се явятъ фантомитъ на редица древни, сжествували
въкога царства, отъ които е останало само едно име. Каква
поразителна прилика между краткостта въ живота на цар-
ствата и на отдълния човъкъ... Ужасяващото съзnanie за
суетността на човъшката съдба се смегчава само отъ довол-
ството, че сме доживълъ такъвъ повратенъ мигътъ, въ който
tежката завъка на историята се сваля за едни народи, за да
dе си дigne за други. . .

Бъханци отъ Арменско принижатъ на маси и разпра-
vяятъ ужаси. Аскерътъ вече граби, каквото му падне. Съ на-
соchteni въ гърдитъ ножове, войницитъ изтрьгвали пари, чо-
rapi — всичко. Заминавали едни, за да се явятъ подирь
малко въ сжщата къща други. Двъхубавци арменчани били
отвлчени:

Една жена писка пронизително и оплаква мъчно
си — мжжа си, който останаля въ село.

Мжже се оплакватъ, че съмействата имъ не успьли да
избьгатъ, и нъщо като потаенъ срамъ помрачава лицата имъ.

Отъ уста на уста се носить шепненшкъмъ мълви за дие-
вашки оргии и безчестия, извършени снощи въ Арменско.

Турцитъ вече паяятъ и въ Арменско.
— Ще ми изгорятъ воловетъ! извика нъкой.
— Комати да ти се сторуть воловетъ, упръкна го една
разплакана жена, менъ мъчното ми ще изгори тамъ. . .

А ние бездъйствуваме. Носимъ пушки, а до самитъ насъ
се вършать такива ужаси. Снощи, когато обмисляхме, какво да
се прави, азъ пръдложихъ да изъляемъ надъ шосето, да се
приближимъ въ тъмнината до турскитъ огньове и да внесемъ
cь залпове и бомби паника въ неприятелскитъ лагеръ. Нъкои
ми се измъха. A тази сутринъ, когато наблюдавахме бъгъ-
щето множество, Поповъ си спомни снощното ми пръдложение
н и иронично се обърна къмъ мене:
— Е, изплющи ги де, ако можешъ!

Сега вече всички сме съгласни, че нъщо трьбва да се
направи. Колкото и да съм много турцитъ и колкото да сме
малко ние, длъжни сме да ги нападнемъ, па да става каквото ще.

— 152 —
Оставихме на върха караули, които да ни долагатъ хода на пожара въ Арменско и движението на аскера и слъзкохме въ Търсве да пръношуваме.

Опитахме се да изпратимъ пръъъ Буфъ въ Битоля втора груп охотници. Но и тъ слъдъ полунощъ се завърнаха: шо - сето цъло обърнато на лагеръ и никъдъ не може да се пръкоси.

Единъ арменчанинъ ни разправи, какъ е пръкарали у дома си съ трима аскории. Съобразителнитъ домакинъ ръшихъ да прибере само трима турци и да се постави подъ тъхно по - кровителство. Най - напръдъ ги нагостили какъ н у н ц и — като сватове: шишенце ракия съ кисело мезе, послѣ двъ пържени пилета, погача, яйца. Аскорийтъ, единътъ отъ които билъ подофицеръ, останали трогнати, разположили се свободно, а ракиата имъ развързала езика. И разправили цѣлата история на боеветъ, пораженията, бѣството и страданията си. Съжителъ фантастични приказки, особенно за дѣйствиета на неприятелската артилерия и на картечницитъ, които „косили като коса“.

Пръъъ това връмъ други аскории тропали на вратата, катерили се по стънитъ, давали единъ другому гърбъ и стигали прозорцить. Подофицерътъ веднага отивалъ да ги увъщава.
— Тукъ има тридесетъ души. Нѣма мѣсто.
— На други по -настоящива казалъ:
— Срамота е, не правете така!
— Но имало и такива, на които тръбвало да сочатъ ножове. И така съ малко разноски достъпливать българинъ хемъ се спасилъ отъ грабежи, хемъ можалъ „да научи всичко“.

* * *
При зори, когато се готвъхме да хванемъ планината, гърсьени забълзали въ своя балканъ, по посока къмъ село Турье, накладенъ огънь.

Изпратихме веднага двъ групички отъ по три момчета, за да изловятъ пръдполагаемитъ качаци (дезертъри).

Пръъъ това връмъ докараха други шестима дезертъри, които снощи се скрили въ една българска къща въ Арменско: трима българи, двама гърци и единъ арменецъ. Разказитъ имъ бъха досушъ еднообразни, извъстни вече намъ и все пакъ ги слушахме съ зълнали уста. Единъ отъ тѣхъ много духовито иронизираще турскитъ офицери: подиръ всѣко поражение тѣ се заканвали да завладѣятъ наново до послѣдна педя цѣлата загубена земя и тая надежда не ги напустнала даже подиръ падането на Битоля.

Единъ часъ подиръ заминаването на двѣтъ групи, въ планината се чуха гърмежи. Не се мина много нашитъ се завър - наха съ четирима плъннити и съ шестъ маузерки: петима ар -
нарати съ шестъ пушки напустнали частитъ си, за да се добе-
ратъ до Албания сами и се залугали въ търсеньската планина.
Единъ отъ тѣхъ стрѣлялъ противъ нашитъ и билъ убитъ, дру-
гитъ се прѣдали. Тѣ побѣрзали да ги увѣдомятъ, че не сжъ
турци, а арнаути. Едри, мъжествени хора, но сломени отъ
изпитанията.
— Да ги колимъ ли? запитаха ни на трѣване търсень.
— Не, само ги пазете! бъ нашиятъ отговоръ, който, уви,
ги много разочарова.
САМО СЪРБИТЪ... |

Пръътъ нощта скалистата планина побълъ. |
Нашитъ стълки безшумно глъхнатъ въ мекия снъгъ, по |
kойто си отваряме пътъ. При гробна тишина, сами невидими |
отъ снъгъ, който ни затрупва, бързахме къмъ Песодерския проходъ. |
И днесъ, както и вчера, се чуватъ отдълни гърмежи отъ |
kъмъ шосето. |
— Стрѣляйте, стрѣляйте! Сега ще ви видимъ, колко пари |
струвате! измърмори пръътъ зъби Черкаларъвъ. |
Наближавайки Бигла, усили се и глъхката, идеща откъмъ |
шосето. Само половинъ километъръ ни дълъ вчера отъ |
станта, която вчера наблюдавахме. |

Нашиятъ планъ е: ще атакуваме ненадйно височината, |
ще заемемъ прохода и оттамъ една глава (заедно съ въоръж- |
женитъ съляни ние сме около сто души) ще подгони неприя- |
теля къмъ Леринъ, а другата по обратна посока, т. е. къмъ |
Песодери, Бръзница, Смърдешъ. |

Показа се и аскерската кула; като мъничъкъ бълъ куминъкъ, |
изправенъ върху темето. Ние сме подъ нея. До кулата стоятъ |
единъ кавалеристъ, навърно караулъ, и нъколко коня. |

Нъмахме връме дори да се пръснемъ въ верига. Ние се |
намираме подъ тъкъ, и ако ни забълъжатъ и откриятъ огънъ, |
акцията ни пропада. Пропълзъла насамъ, мъгла бъше вече |
обвилъ кулата заедно съ конника и конетъ. Гърмовито ура |
послъдва първить нъколко залпа, буризанийътъ ни засвири |
атака, и четата, раздълена на двъ, се понесе къмъ двътъ |
страни на шосето. Нъколцина се озоваха на самата кула и |
запъхна: |

Напръдъ, напръдъ, за слава, |
На бойното поле! |

За голъмо наше удивление никаквъ неприятелъ не се |
виждаше. Къдъ се дъна вчерашната паплачъ? |
— Не стрѣляйте! |
— Андартъ сж! |

— 155 —
— Не съ андарти, гръцка кавалерия е! извикаха другарит, които се бъха вече впуснали към южната страна на шосето да гонят „неприятеля".

Недалеко оть кулата момчетата намъриха една гръцка карабина и една гръцка войнишка шапка.

Единъ по единъ взеха да се измъкватъ отъ гората гръцки кавалеристи, треперещи още отъ уплаха.

Андартинътъ Симо Стояновъ, гръкоманинъ отъ Арменско — той служилъ за водачъ на гръцкия кавалерийски отрядъ — дойде при насъ съ кисела физиономия и ни обвини въ аджа-милъкъ.

Чекаларовъ кипна и му отговори, че глупостта е тъхна, понеже не съ се погрижили да поставятъ часови около кулата.
— Кждъ съ офицеритъ ви!
— Тъ съ тукъ, долъ, отговори ни Симо и ни посочи долчниката.
— Е, нека дойдатъ, де!
Офицеритъ ни отговориха чръзъ Симо, че тръбва ние първи да отидемъ при тъхъ.

Noblesse oblige, казахме си, и тръгнахме да изгладимъ неприятното впечатление отъ инцидента.

Двамата офицери, излъзли вече отъ скривалището си, ни чакаха на пътя. Бъдъди още, тъ поеха хладно ръцът, който имъ подадохме. Ние побързахме да се извинимъ за недоразумението.
— Щъхте да ни избите, бе хора, каза ни единътъ.
— Нима вие не знаехте, че снощи Леринъ се взе отъ нашата войска? запита другиятъ.
— Не. А тази сутринъ излъзехме много рано отъ Търсъ, увърени, че ще сваримъ да атакуваме поне опашката на отстъпващия аскерь.
— Вие имате ли тръба?
— Да.
— Послъднитъ тури пръдъ единъ часъ съ минали оттуку за Песодери. Трима наши кавалеристи съ изпратени да ги прослъдятъ дотамъ и сега ние чакаме ги да се завърнатъ.

Единътъ офицеръ бъ още много сърдитъ и едвамъ отговаряше на въпросить ни. Другиятъ, поручикъ Николаидисъ, кротъкъ и благъ човъкъ, уменъ виднага подиръ нашитъ извинения. Той на нъколко пъти изказа радостъ си, че жертвата на недоразумението стана само единъ гръцки конъ. Ние присъединихме нашата радостъ къмъ неговата и си пръдстваляхме, колко щъще да бжде неприятно, ако бъха паднали и войници.

Кавалериститъ помислили, че съ попаднали въ турска за- сада. Най-много ги заблудила тръбата на нашия бурисанъ.
Последнит турски групи минали пръзъ Арменско едва пръди три часа. Това извъстие, заедно съ новината за падането на Леринъ, е стигнало въ Търсье, по всичка въроятност късно, поради лошото връме — когато ние бяхме вече взели планината. Но ние не можахме да проумяхем, защо гърцит не сх изпратили още снощи кавалерията си да пръслъдва неприятеля. Тъ се задоволили да плънять само послъднит нъколко стотни аскерли, които, при пръдаването на Леринъ, се намирали още въ града, но не сх се дали труда да подгонят останалит.

Побързахме да глътнемъ всичко, което двамата офицери знаеха по войната:

Солунъ се намира въ гръцки ржцъ. Единъ день послъ влизъ и една българска дивизия. Гарнизонът отъ 35000 души се пръдал безусловно на гързитъ. Българитъ пръзвели Съресъ и други градове и сега обсаждатъ Одринъ (а ние знаехме, че Одринъ е отдавна падналъ!). Българската войска стигнала до Чаталджа, но не влиза въ Цариградъ, понеже тамъ върлува холера. Въ Солунъ гърцитъ оставили само една — двъ дивизии, а останалитъ, около четири, потеглили къмъ Битоля, вървѣли непръжжо и едвамъ снощи кавалерията имъ стигнала въ Леринъ и го окупириала.

— Жаль, че не стигнахте два дена по-рано. Цѣлата битолска армия на турцитъ сега щъще да бъде плънена. Ами какви войски дъствуватъ въ Битоля? запитахме ние боязливо и съ разтупани сърдца.

— Въ Битоля — сърбитъ.
— Само сърбитъ?
— Разбира се, само сърбитъ. Тамъ е тѣхнитъ воененъ театъръ.

Ние се спогледнахме смутени, но все пакъ счетохме за нужно да се увъримъ напълно:

— Не знаете ли, дали задено съ сърбитъ не дъствуваш и нъкой български отрядъ?
— Казахме, въ Битоля дъствуватъ сърбитъ Българитъ съ между Солунъ и Цариградъ.

Сърдититъ офицеръ произнесе малко натъртепо тия последни думи. Нашитъ настойчивъ въпроси почнаха да го дразнятъ. Гърцитъ свчнаха смущениято ни. Ние изгубихме всѣка охота за други новини и стояхме нѣкое връме като изкуки. Радостта ни, че пространството отъ Солунь до Чаталджа се намира въ български ржцъ и че гордиятъ Цариградъ стои покорно пръдъ краката на нашата войска, биде отровена. Пръдпочетохме да скснимъ разговора и заявихме:

— Ние ще продължимъ пръслъдването на неприятеля.
Въ този момент се върна единъ кавалеристъ и съобщи, че турцить стигнали въ село Песодери и се настанили по къщиата.
Пръдложихме на офицерить да пръдприемемъ общо пръслъдоването, но тъ ни отговориха, че има̀тъ заповѣдь да спратъ до тука.
Сбогувахме се, извинихме имъ се още единъ пътъ за инцидента и тръгнахме сами.
На нѣколко стапки отъ шосето не можеме да се видимъ нищо отъ снѣга и мѣглата.
Моетъ конь пръхна уплашени: полусъблъченъ турски войникъ лежеше до единъ трънакъ, съ глава полузаврънана въ земата.
— Азъ го убихъ! каза единъ арменчанинъ, водачъ на кавалерията — чекай да му зема и чеълътъ (обущата).
И се зае да го сбъува. Тоя селянина носище вече нѣколко турски маузерки на гърба си.
По-ната́тькъ другъ турски войникъ, сбълчень на бѣлъ дрехи, лежеше прострѣнъ въ разкаленто шоше.
Всички мѣлчеха. Мочетата вече знаеха причината на нашата тѣжа. Съ какъвъ трепетъ схъ чакали тъ да се пръгърнатъ съ български войници въ своитъ родни села! Дѣлбоко и наивно ние вървахме въ едно заблуждене и подхранвахме сѫщата въра и въ населеніето. Сега се ядосвахме на всички турски дезертиори, наши селяни и куриери, които съ своиъ свѣдѣния подѣржаха у насъ хубавото заблуждене. А какво ще бѣдѣ отчаянието въ нашитъ села, когато тѣ узнаютъ страшната истина? Ние не си призваме никаква илюзия за нашето положение за напрѣдъ — шепа български четници всрѣдъ море отъ гръцки и срѣбски войски, както и за положението на цѣлия край — сега, когато общиятъ врѣгъ е вече смазанъ.
Ненадѣйно си спомнихъ за „изложенито до щаба на българскитъ войски въ Битоля“. Ами, ако то попадне въ срѣбския рѣдъ? Нѣма ли тогава да станемъ причина, за да се хвѣрли съмѣнѣнъ вѣрху сѫюзника воляност на Бѣлгария?
Това опасение ни застави да вземемъ бѣрзны мѣрки. Другаритъ рѣшиха да отидамъ веднага въ Леринъ, да прѣскоча, ако стане нужда, и до Битоля, да вѣрна Доктора и да унищожи изложенито. Заедно съ това да се освѣтли напълно вѣрху положението и да прѣдамъ единъ видъ официално нашитъ извинения за инцидента при нѣколко кулатата, който може да бѣдѣ най-злѣ прътълкуванъ отъ нѣкото.
Пожелахъ успѣхъ, побѣди и трофей на другаритъ и потеглихъ обратно къмъ нѣколко кулатата, заедно съ студентитъ Юруковъ и Киселинчевъ и съ търсяніския даскалъ. — 158 —
ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕДЕНЫ

Връщето поумекна. Снъжнитъ парцали падаха сега като едри капки дъждъ. Шосето се пръвърна въ блато.

Двамата познаха офицери бъха още въ кулата. Няколко войници гръмъха по една галета. Азъ сняхъ раницата си, извадихъ тююнъ, хубавия бълъ хлъбъ на Чекаларовата снаха и едно парче манура (мазно вкусно сирене, ръдкость, не вскъдъкъ достъпна) и ги турхъ на разположението на съюзниците. За нашата обстановка това бъ цълъ раскошъ и приятно изненада гърмитъ. Слъдъ закуската ледътъ на съдържия офицеръ се постопи. Неприятниятъ инцидентъ съвсъмъ се заглади:
— Ако постопите малко тукъ, ще можемъ да слъземъ заедно до Арменско, където е нашият ескадронъ, казва ми поручикъ Николаидисъ.

Съгласихъ се.

Оставихъмъ шосето и взехме пръвата планинска пътека за Арменско. Тя е цълъ посъяна съ войнишки капи, парцали, кутии отъ маузерови пачки, оскубани пера отъ вскакви домашни птици. Всяку личатъ изритътъ почернъли мъста на турскитъ отгьове.

Азъ се приличнитъ до поручикъ Николаидисъ и почнахъ да изтръгвамъ една по една подробности отъ войната и отъ съвмъстното пръкарване на гърцитъ съ българската войска въ Солунъ. Отъ своя страна офицерътъ се заинтересувахъ отъ нашето сътрудничество съ летата гръцка дивизия. И двамата офицери обвиваха полковника Матеопулосъ и намирахъ спра- ведливо неговото повикване въ Атина за обяснения. Матеопулосъ ималъ за задача да се укръпи няйдъ надъ Кайяри и да чака докато главнитъ гръцки сили свършатъ задачата си въ Солунъ и се обърнатъ сръщу Битоля. Той обаче, въпръкъ заповъдътъ на главната квартира, се увлъкълъ въ пръслъдването на развитътъ турски части и си изпатиълъ. Джавидъшъ паша сформиравълъ набързо въ Битоля единъ силенъ отрядъ и разбилъ дивизията, която изгубила тринадесетъ ордъя, а само въ сражението при Соровичъ дала около 1500 убити и ра-
нени. Сега петата дивизия се командувала отъ полковникъ Генади>.  
— Слушай бре, иди хвани коня! извика къмъ гръцките войници навеждениятъ офицеръ.  
Единъ конь се бъше отдълълъ отъ пжтеката (тя бъ тъй стръмна и тъсна, че не бъше възможно да се яздя) и се бъ опърътъ къмъ гората. Офицерътъ извика още два пъти, но войници не се помръднаха. Поручикътъ се ядоса, разпуша се и найъ послътъ назова по име единъ войникъ. Чакъ тогава заповъдъта му биде изпълнена.  
Юруковъ и Киселинчевъ се съгласиха съ мене, че въ нашата чета има по-голъмъ послушание и взаимна почътъ. И въ най-голъмъ умора, у насъ при такава една заповъдъ биха се отозвали веднага нъколко души.  
Влъзохме въ Арменско, цапайки безстрашно разръдената калъ. Арменчани, прибрани вече въ къщить си и заграбили двъдъ ужасни денонощица, ни поздравяваха радостни отъ врати и прозорци и съ честитъ свободата.  
Въ селото имаше и сръбски и гръцки кавалери. Казахъ на бай Спирио — старъ нашъ работникъ, който щомъ ни видъ се постави на услугить ни, да ме заведе при сръбския офицеръ.  
Едната стая бъ заета отъ сърби, другата отъ гърци.  
Бай Спирио ни пръдстави на войнищетъ.  
— Йесте ли ви бугарски комитъ? запитаха ни войнищетъ, които съ своята непринудена веселость и бодростъ ръзко се отличаваха отъ гърцить.  
При тия думи излъзъ единъ подпоручикъ и ме запита:  
— Йесте ли ви пуцали? Па какъ то могли урадитъ?  
Случката го разсъмъ много. Неговото отдъление вървяло къмъ Арменско, когато се чула пукутовицата. Отъ въздъействието на пукута върху гръцкить кавалеристи, съ които е вървяло, както и върху ония, които въ панически бътъ се спустнали отъ кулата къмъ Арменско, подпоручикътъ не се е съставилъ високо мнъние за куража на елинскить ни съюзници. Слъдъ като се освъдоми, кой съмъ и отъ къдъ съмъ, той издаде на гърцить заслужения атестатъ, като съ послуши съ твърдъ живописи сръбски изрази:  
— Ала съ страшили ови гърци, оца имъ ниовогъ! Какъ жу Турко!", па бъже. Немойте бъжчи, кажемъ имъ, лежи па пуцай и ти, нече те одмахъ убить. . .  
Азъ и другаритъ ми съ смъхъме тъй както отдавна не бъхме се смълли.  
— Но съюзницить ни биха ви се разсърдили, ако чуятъ за себе си такива мнъния, казахъ азъ за да се намъря на приказка.  
— Па нека съ сърде, оца имъ . . . Я имъ ть и самъ кажемъ.  
— Вие имъ го казвате, но, за съжаление, не ви разбиратъ
Азь си пръстевахъ тая интересна сцена, колаго сръбскиятъ подпоручикъ е изказвалъ на сръбския негодуваніето си пръдъ гърцитъ, като се е мъчилъ да ги възпре отъ бъгство.

На тръгване подпоручикътъ ме замоли да се явя въ Леринъ пръдъ майора Ефремъ Лазичъ и да му съобща всичко за инцидента при кулата.

— Ето единъ събратъ, който само въ единъ денъ успѣ да познае гърцитъ и да ги намрази, казахъ на другаритъ си, които се мъчеха да възпроизведатъ дословно сръбскитъ фрази на офицера.

Направи ми впечатление, че и арменчани, които за пръвъ пътъ въ живота си виждаха сърби, бъха къмъ послѣднитъ по-любезни и по-доверчиви, отколкото къмъ гърцитъ.

Но това не ни очуди: ние също считахме събритъ за по-близки и по-доверени съюзници.

Недалеко отъ селото нѣколко турски трупа лежеха въ водната калъ. Единъ отъ тѣхъ, полуголъ, разтърсенъ, босъ, бѣ прострѣнъ на гърба съ кървана рана на шията. Младъ, хубавъ човѣкъ съ полузакрити, почти живи очи и устни свити въ неподвижна усмишка.

Поспрѣхме се надъ него. И почувствувахме нѣщо като жаль за младия мургавъ турсичъ, поваленъ на земята ненадѣйно, може би, въ минута, когато мечтаеше за далечната родина.

Бай Спиро, който ни изпроваждаше, посочи ми другъ трупъ и каза:

— Този е мой. Този и още единъ. Къ е т е п а мъ, колко мога...

Освирѣпляящи арменчанинъ убилъ единъ турсичъ съ револверъ отъ двадесетина крачки разстояние и се снабдилъ съ маузеръ. Послѣ съ турската пушка повалилъ втория. Спиро ми разкри сега една тайна, която инѣкъ, може би, до гробъ би пазилъ само за себе си: настаненитъ снощи у него аскерли изнасилиха жената му.

Въ отговоръ не можахъ да му кажа друго, освѣнъ, да го похваля за вѣрната му стрѣлба.

Сганътъ, която сънози иллюминиранъ съ огньоветъ си билъ първото, е оставила по цѣлата шосе до нѣкой свой човѣкъ: изостанали, навѣрно, отъ редицата войници, повалили отъ куршумитъ на разни Спировци.

Колко много слѣди отъ шествието на разбитата орда! Най-много изобилствувать оскубаниятъ кокоши пера. Чадъри, коя, безглавени кокошки, които бѣгащата аскерлия не е сварилъ да опече и изѣде, разхвърленъ турски тевтери отъ државни учреждения, оставени дрехи, овчи кожи и... едно подвързано славянско евангелие, задигнато болъ знае отъ — 161 —
кой българска църква и захвърлено като излишени товаръ въ калъта.

По нѣкоя изпусталъла крава зъзъ, оставена на пътя, изглежда ни съ равномудрътъ си очи и пакъ бръвежда глава. Едно мършаво магаре, останало безъ стопанинъ, се свърза въ шумака, замислено надъ своята участь и съкахъ изпадало въ недоумѣние прѣдъ това безмислено гонение между хората.

— Алтъ! Извикващътъ вървьме на врѣме отдѣля грыцкъ конници, бързащи къмъ Арменско.

— Алтъ! Кой тамъ? Викатъ мѣрвона грыцкия караули, и защраквятъ пушкитъ имъ.

— Български четници! Отговоръмъ нее.
— Християни ли?
— Да, да, християни!

И минаване.

При едно ханче грыцката стражъ, слѣдъ като ни разпига и разбира, първо, че сме българи, и второ, че сме христианѣ, поражда всѣца върятость, който мѣщанѣ повече на християнски проповѣдникъ около него на войника, ни покани да се струемъ на огня, прѣдложи ни коня, подари на тѣрсвенски даскалъ двѣ турски пушки и ни изпрати съ много попски благослови.

Заапахме пакъ изъ рѣдката каль, прѣгажихме на нѣколко мѣста рѣката и стигнахме двата освѣдени лагера до градъ: отлѣво бѣха сърбитъ, а отдѣло гърцитъ. Въ глѣчъта, която идѣше отлѣво, се примѣсваха смѣхове и игри въ срѣбски народни мелодии, а отдѣло не съчуваха само спрѣхави викове, наподобявщи караница.

Настигнаха ни грыцки войници на коне — отиваха въ града за хлѣбъ.

— Какви сте?
— Българи.
— Христианѣ?
— Христианѣ.

И трѣгахме наедно.

— Вие можете ли да се обясняватъ съ сърбитъ, като сте бѣлгари?
— Да, можемъ.
— А ние нищо не имъ разбиратъ. Но тѣ не искатъ и да знаятъ: говорять нѣ, смѣятъ се, викатъ, а ние ги само гледаме.

Малка пауза...

Единъ словоохотливъ войникъ пакъ се повръна на сърбить:

— 162 —
— Казвать, че тэзи сърби опустошавали по пяты си всичко... 
Споменх си думыть на сърбскит войници въ Арменско, които ми казаха, че гърычит ги бивало само за пляшка. И отговорих съ въпросъ:
— Вие изъ пяты не сте ли изгорили нѣкое турското село?
— Изгорихме завча рѣколъ, пръди да влъземъ въ града. (Въртиломъ и другйтъ, чиито пушци наблюдаме отъ врхъ Рунзелъ, помислихъ си азъ). Турцитъ пъкъ, пръди да дойдемъ ние, бѣха изгорили христиански села.
Азъ пръдполагахъ, че всички турци ще избѣгатъ прѣдварително, а сега свѣтъха всички по-голъми турски къщи. Свѣтъше сжшо и по джамиитъ. На нѣкои прозорци се мѣрхахъ гръцки шапки. Въ двора на една джамия тропахъ кавалериенски коне.
— Тъ се пръдадоха, покориха ни се. По къщитъ имъ сега квартирувашъ наши, каза ми войникът.
Крачейки по безконечно дългата главна улица на Леринъ, по която течеше сега цѣла рѣка, азъ злорадствувахъ пръдъ погрома и приниженето на врага. И злорадството ми не се укроти дори пръдъ гледката на турскитъ домочадия, на която се натькнахъ по-нататъкъ. Мжке, жени и дѣца, главно жени и дѣца, муходжери изъ пострадалитъ турски села отъ Леринско и Кайлярско, застанали всрѣдъ локва вода, зънѣха подъ дънда и студа въ свойтъ мокри, залѣпили върху снагитъ имъ платнени шалвари. Минавайки край тѣхъ, ние виждахме подъ мѣждивата свѣтлина на фенеритъ тѣхнитъ тѣпи и безпомощни погледи, устремени въ нашъ.
Потропахъ въ една позната българска къща.
Домакинътъ бай Богоя ни въведе въ една стаичка, въ която имаше петима гръцки войници и едно руско срѣбче. Вошъше на запарени нечисти дреши и чорапи, които се сушеха около печката. На домакинътъ стана приятно, че колекціата имъ отъ гости се допълни отъ нѣколица български четници. Липсваха още черногорци, за да бъдѣ балканския съюзъ напълно прѣдставенъ.
Съюзницитъ ни посрѣщаха радушно, постѣнха се, за да ни сторятъ мѣсто и ни отстълпиха една частъ отъ нажежената печка, за да се изсудимъ и ние. Гърычитъ се зарадваха, че ще можемъ да имъ послужимъ като прѣводчици, за да се разбератъ съ срѣбчето, което само се усмихваше.
Бай Богоя ни сложи скромна трапеза.
Съюзницитъ единъ по единъ заспаха. Захърка и срѣбчето, сгушено между двама гърци.
Свихме се и ние въ едно кюше, но, уморенъ отъ впечатленія, дѣлго не можахъ да склопя очи.
XXXIV

ВЪ СВОБОДНИЯ ЛЕРИНЪ

Рано сутринъта бай Богоя влъзъ да види огъня и ни каза:
— Излъзте да видите, какво става въ града!
По уверенията на нашия домакинъ, Леринъ пръв каралъ втората своя свобода нощъ не много спокойно. Цълата нощъ изъ чаршията се чупили врати и кепенци. Самъ той, опасявайки се да не пострада и неговата бакалница, не мигналъ и вардилъ до зори.
Единъ отъ съквартирентитъ ни гърци имаше нужда отъ чорапи.
— Излъзъ въ чаршията и си вземи, колкото искашъ, хемъ безъ пари! послѣвъто го бай Богоя.
Азъ допълняхъ бължжитъ си за вчерашния день и не желаекъ да ги пръвъжсвамъ, казахъ на другаритъ да излъзатъ и да видятъ, какво става.
Двама отъ моитъ съквартиренти гърци, хрисими, еснафъ хора и ръшителни противници на грабежитъ, не искаха да на- пуснатъ топлата стая.
— Азъ оставихъ къжата си, каза ми единътъ, бакалинъ нѣкъждъ въ Месния, Пелопонезъ, за да служа на своето отечество, да дамъ и живота си за него, а не да плачковсвамъ. Взехъ отъ дома петстотинъ драхми и нѣкъто отдида, искамъ съ паритъ си да си доставя необходимото и да се подкръпъ.
Пандо и Юруковъ се завърнаха съ по едно парче хасе. Чаршията била панаиръ, а войницитъ панаирджии. Пандо не можехе да се насмѣе на нѣкои гръцки войници, които изправени върху денковетъ разхвърлена турска манифактурна стока, викали, колкото имъ гласъ държи:
— Шейсе пари аршина, шейсе!
„Продавачитъ“ великодушно подарили на другаритъ ми по едно парче хасе за да си чистятъ пушкитъ.
— Но бѣразъ, излъзъ, защото съ тръгнали вече по ули- цитъ патраули да възстановяватъ реда, прѣдупръдъ ли юруковъ. И излъзохме.
По християнскит магазини бъха изписани съ тебеширът кръстове. Често се сръщаха и надписи: елнико нъ ерго-стасионъ — гръцки магазинъ. Български надписъ нито единъ: българитъ бъха се ограничили да означатъ дюкянитъ си само съ тебеширени кръстове. Но ето и единъ сръбски надписъ: Србин из Лерина. Явно тенденциозенъ надписъ. Въ Леринъ и Леринско до сега не се е чувало за сърби. Азъ не помня, дали сръбската пропаганда е правила дори опити за проникване тукъ. Кой ли продажникъ, който се е таилъ до днесъ, е намъртълъ сега сгодъ и смътка да се рекламира като србинъ из Лерина?

Тукъ-тамъ още се вардяляха турски стоки. Войници, събрани на групи по кюшетата, разпръдъляха помежду си разни ограбени вещи. Единъ войникъ носъше получупено търна съ сладко, поднасяше го на минуващитъ, които бъркаха съ пръстъ и се подслаждаха, и това, повидимому, му доставяше голямо удоволствие.

Подиръ войницитъ вървъха селяни отъ околнитъ села. На послѣднитъ се пръдоставяше всичко, което войникътъ не можеше или не искаше да носи. Колко за гражданинъ, тър-команитъ главно, тъ бъха си взели пая още пръзъ нощта: по тѣхни указания войницитъ нападали дюкянитъ и бастисвали турскитъ къщи.

Селянитъ — тъ съ пристигнали късно пръзъ нощта — бързаха да се измъкнатъ отъ града заедно съ прътоварени си добичета, понеже патраулътъ разпръсваше вече плячка-джкиитъ, даже стрѣляше сегизъ-тогизъ въ въздуха, за да въстанови по-скоро реда.

Масовото прииждане на селяни има между друго и тоя результътъ, че покачи до неимовърность цъната на празднитъ чували. Бай Богая разпродалъ на добра цѣна всичкитъ си чували.

Моеето любопитство не остана ненаказано: азъ тоже станахъ жертва на гръцкия янкеседжилъкъ. Заприказвахъ съ съ нѣколко войника за досегашнить имъ сражения. Събесѣд-ницитъ ми полобопитствуваха да разгледать моята къща ман- лихера. Докато другаритъ ми имъ обясняваха манипуляцията, единъ проходящъ войникъ се отби при насъ, загледа се въ револвера ми и мѣ попита, каква система е. Азъ отговорихъ. — Мога ли да го видя? запита мѣ той. — Може, отвърнахъ мѣ. Той посегна, взе го и почна да го разглежда. Азъ продължихъ разговори съ другитъ. Едно българче, което стоеше при насъ, извика: „той избѣшъ!“ Докато погледнемъ, джеб-чиата бъ вече изгубенъ между тълпата войници, които гъмъжеха по главнитъ улици.
Напраздно патраулиств се мъчеха да освободят улицата отъ набралия се войници. Сегизъ-тогизъ се стръмляше. Пръсна се даже слухъ, че някои по-упорити плячкаджии войници били измушкани.

Единъ офицеръ на конь се опитва да разпръсне войската и заявяваше съ високъ гласъ, че е забранено да се ходи изъ града съ оржие. Това вече се отнасяше и до насъ: до всички слъзли въ града четници отъ Леринско.

Ненадвъно засвирна военна музика.

На главната улица се струпаха нови любопитни. Послѣднитъ сръбски дружини напускаха Леринъ и се връщаха въ Битолско.

Множеството се любуваше на маршировката, на музыката, на войникът имъ пѣсни.

— Юнаци съ тѣзи сърби! възхищаваха се и гръцкитъ войници, до които бѣхъ застаналъ.

Заприказвахъ съ тѣхъ.

— Нашата войска не е много, но е добръ натъкмена. Нашиятъ Венизелосъ се е погрижила съ връмѣ за всичко...

Така се утѣшаваха нашитъ събесѣдници.

Наистина, гръцкитъ униформи съ по-нови. Гръцкитъ войници съ обути въ чици и гетри, имать фабрични удобни раници и алуминиеви манерки. Сърбитъ носятъ и чизми, и чици, и цървули. Тѣ нѣматъ фабрични манерки, а раницитъ имъ съ повечето обикновени селски торби.

— Ами българска войска виждали ли си?

— Какъ не, нали идемъ отъ Солунъ? Както тукъ се смѣшахме съ сърбитъ, тамъ бѣхме се смѣсили съ българитъ.

— А какъ съ тѣ облачени?

— И тѣ като сърбитъ, даже по-лошо.

— А какъ пръкерахте съ българитъ.

— Много добръ. Една вечеръ се наплюскваше здравата по кръчмитъ съ една компания българи. Хубаво бѣше тамъ... Голѣмъ градъ — всичко има. Но скоро ни извикаха насамъ, че имало още турци...

Къмъ обѣдъ срѣщахъ Доктора. Той разбралъ печалната истина и се приbralъ въ Леринъ, вмѣсто да отиде въ Битола.

* *

Бързото заминаване на срѣбската войска се приписваше на тѣрканя между съюзницитъ около прѣзъземането на Леринъ.

Завчера, на 7 того, слѣдъ обѣдъ, гръцкиятъ владика, за да изпѣввари сърбитъ, убѣдилъ турскитъ пѣрвенци и българската митрополия да изпратятъ обща депутация до гръцката армия, за което знаелъ, че се намира вече въ Леринско поле. Смѣсената депутация отишла при гърцитъ и имъ съобщила, че— 166 —
градът се пръддава тъмъ. Пръзъ това връме Леринъ и шосето гъмжели отъ отстъпващи турски войски.

Привечеръ пристигнали най-напръдъ трима гръцки кавалеристи, мимали пръзъ самата турска войска и пръккосили до края турския квартаъл. При вида на неприятеля турцитъ нито се опитали да си послужатъ съ оржие: едни отъ тъхъ уско- рили хода, други се пръблъкна въ граждански дрехи, трети се изпокрили по къщицетъ. Тримата гръцки кавалеристи, върж- жени и невържени граждани подгонили изостаналитъ аскер- ли, които се пръддавали вече всекиму, който имъ извиквалъ „теслимъ!”. Появяването на неприятелскитъ ескадрони ги отъ- чаяло съвсъмъ.

Сърбската кавалерия пристигнала единъ часъ подиръ три- матата гръцки кавалеристи: хитростъта на владиката успъла.

До мърнало се продължило приемдането на сърбскитъ и гръцки войски: гръцки близу четири дивизии, а сърбски около една. И двътъ наци градътъ билъ натъпканъ съ войска: нъмало ни една турска или християнска къща безъ войници. Сърбската войска цълата се настанила на лагеръ вънъ отъ града. Само отдълни войници, като нашето съръчие, се прибрали скри- шомъ по квартири, на топло, а отъ гръцката само незначи- телна частъ, за която не останали свободни квартири, останала вънъ отъ града.

Общото мнънине е, че сърбитъ не съ взели участие въ- погромитъ. Тъмъ се приписватъ подвиزي отъ по-другъ родъ: когато пръккосили турската махала, пострадали не малко млади турчани. По тях начинъ рекорда за плячкаджилъ съ получ- чили гърцитъ, а за женолюбие — сърбитъ.

Съдата наочъ стигнала въ Леринъ и сърбскиятъ князъ Арсенъ. Съвсъмъ неслушайно — сигурно, поради създаденото.

*) Колкото за турскитъ войници-християни, тъ почнали да бъгатъ въ християнскитъ къщи още въ самото начало на отъ- стъпленето.

И българи и гъркомани ги прибирали охотно: едни отъ патриотизмъ и състрдаание, други — за да се добиятъ съ- маузерки.

По същия начинъ се опитвали да се спасяватъ и множе- ство помощи, които съ чистата си български езици успъвали да минаватъ за българи християни. По нъкога обаче тъ се издавали въ връме на ядене: избъгвали да се кръстятъ, или пъкъ отказа- вали да пиятъ вино.

Моятъ приятелъ Ильо Димушевъ ни разсмътъ съ оригиналния начинъ, по който удостовъррилъ религиата на единъ дезертьоръ, за когото се съмнявалъ, да не е памъръ. Извикалъ го насамъ въ стаята си, насочилъ револвера въ гърдитъ му и го заставилъ да му докаже нагледно, че не е обръзанъ.
охладение — князът отклонил пръдлаганото му отъ гърцитъ гостоприемство и пръдпочелъ да прънощува въ българската митрополия. И той и офицеритъ отъ святата му не скривали своята неприязнь къмъ гърцитъ и се изказвали съвсъмъ не ласкаво за съюзнитите лоялностъ и за боевитъ качества на гърцитъ. Сърбската сърдънъ до голъма степень се дъжели и на това, че гърцитъ съ своето бавно настаняване откъмъ Солунъ дали възможностъ на развитието битолска армия да се изтегли спокойно отъ полето и проходитъ и да се приберъ въ Албания.

Съ навлизането си гърцитъ почнали да се разпореждатъ въ Леринъ като пълни и единствени господари: назначили веднага команданть, околийски началикъ, чиновници. Още първата вечеръ тъ поискали отъ сърбить да признаятъ приоритета на гръцката окупация и да пръдоставятъ изцѣло тѣмъ управлението на града.

Всички по-събудени лерински българи, посветени въ това споръ, ся на страната на сърбить. Що се отнася до менъ, азъ се ядовавахъ на сърбить, че съхъ отстъпили така лесно пръдъ гръцкитъ настоявания и съ дръпнали войската си. Сърбската висша команда, кой знае защо — навърно, защото е разчитала на настъпването откъмъ изтокъ гръцка войска — не е пусната веднагъ кавалерията да пръсълъва и да доразстръй бъгашата орда. И при във това, ако не бъше хитростта на гръцкия владикъ, сърбить пакъ биха влъзли първи въ Леринъ. Цѣлата тяхности на борбата около Битоля легна върху сърбить, и ако турската войска не бъше ангажирана и побъдена отъ тѣхъ, гърцитъ нѣмаше така спокойно да изходятъ цѣлото пространство отъ Солунъ до Леринъ и да минавать само съ една нищожна пръстрълка при Горничево. И никакви владишки хитrostи не биха могли да ги приближатъ къмъ Леринъ. Но по-важно отъ всичко това за гърцитъ бъ, че трима гръцки кавалеристи сж пристигнали първи въ Леринъ.

Това напръварваше мнѣ навълоши мисли. Азъ не се съмъвваше, че сжъщитъ, и може би, по-голъми недоразумѣния сж изникнали на източния фронтъ, където гръцката войска е дошла въ съприкосновение съ българската.

Сърбскитъ князъ Арсенъ казаъ пръдъ нашитъ свещенщи и първени въ митрополията и успокойтелни нѣца. И той, и офицеритъ му заявяхали:

— Сърбската войска само врѣменно заема тѣзи мѣста. Градоветъ Битоля, Рѣсенъ, Прилепъ, Леринъ и пр. принадлежатъ спорѣдъ съюзния договоръ на България и ней тѣ ще се отстъпять слѣдъ като се склони миръ.

Тия признанія идѣха да подкрѣятъ нашитъ проповѣди. Тѣ подѣйствуваха успокойтелно върху българскитъ духове въ Леринъ. И азъ сърдечно благодарѣхъ на князъ Арсенъ.

— 168 —
И все пак князъ Арсень като сърбинъ остава още върень на извъстни сръбски заблуждения.
— Има ли въ Леринъ сърби? запиталъ той нашитъ първени.
И когато му се отговорило, че нъма ни единъ, князъть обяснилъ тая липса така:
— То е, защото българитъ съ своята пропаганда съ успъли на връме да побългарятъ всички мъстни сърби.
Най-послѣ, побългарени сърби или българи отъ старо връме, нали туканчитъ българи чуха отъ авторитетнитъ уста на той сърбски князъ, че Битоля и Леринъ принадлежать на България? Съ това заявление на принца ние лесно ще се боримъ противъ гръцкитъ хвалби и ще крълимъ духа на българитъ, докато се склучи мирътъ.
Князъ Арсень напустнялъ рано градъ, за да избѣгне, както се мѣлвѣше, срѣщата съ диадоха, чието пристигане се знаеше и очакваше още отъ снощи.

— 169 —
КЪМЪ ОБЪДЪ ПОЛУЧИХЪ ОТЪ ДРУГАРИТЬ ПИСМО. ТЪ МИ ПИШЕХѢ:

СЛѢДЪ РАЗДѢЛАТА НИ БЪРЗО МИНАХМЕ ПРѢЗЪ ПЕСОДЕРИ ЗА ЖЕЛЕВО. ОКОЛО ПОСЛѢДНОТО СЕЛО ЗАСТИГНАХМЕ ТУРЦЪ И ИМѢ ОТКРИХМЕ ОГѢНЬ. НѢКОИ ИЗБИХМЕ, А ДРУГИ ХВАНАХМЕ ЖИВИ — ОКОЛО 250 ДУШИ — И ГИ ДОКАРАХМЕ ВЪ ЖЕЛЕВО, КЪДѢТО ЩЕ ГИ ОСТАВИМЪ УТРѢ ДА ГИ ПАЗЯТЬ. СПОРАЗУМѢБЪ СЕ СЪ ДИВИЗИОННИТЬ ВОЙСКОВИ НАЧАЛНИЦИ ДА ИМѢ ГИ ПРѢДАДЕМЪ ПОДЪ РАЗПИСКА И ДА БЖДАТЬ ПРѢПРАТЕНИ, КЪДѢТО ТРѢБВА. АКО СЕ СЪГЛАСЯТЬ, ДОБѢ ЩЕ БЖДЕ ДА СЕ ПРѢПРАТАТЬ ВЪ СОФИЯ, ТЪЙ КАТО НИЕ ВЪ КАЧЕСТВОТО СИ НА БЪЛГАРСКИ ВОЙНИЦИ ГИ ПЛѢНИХМЕ. НЕ НАСТОЯВАМЕ ДА СТАНЕ ТОВА, А САМО АКО Е ВЪЗМОЖНО. НАСТОЯВАМЕ, ОБАЧЕ, ДА СЕ ПРѢДАДАТЬ СРѢЩУ РАЗПИСКА. ОРЖЖЕТО РАЗДАВАМЕ НА СЕЛЯНИТЬ. УТРѢ ЩЕ ГИ ПРѢСЛѢДВАМЕ ДОКОЖДѢТО НИ БЖДЕ ВЪЗМОЖНО. АКО НИ СЕ ИЗПРАТИ ВОЙСКОВА ПОМОЩЪ, ЩЕ ГИ ПРѢСЛѢДВАМЕ ДО КРАЙ; САМО ТОВА ДА СТАНЕ БѢРЗО, ДОКАТО ТЪ НЕ СЕ ОКОПИТЪ И СЪЗЕМАТЬ, СЛѢДЪ КАТО СТИГНАТЬ КЪДѢ БЪРѢЗНИЦА. АКО ИЗДѢЙСТВУВАШЪ ЕДНО СИЛНО КОННО ОТДѢЛЕНІЕ, СЛѢДЪ КОЕТО ДА ТРѢГНЕ И ПѢХОТА, ДО ЕДИНЪ ЩЕ ГИ ИЗБИЕМЪ И ИЗЛОВИМЪ. ПИШИ НИ ВѢДНАГА ПО СКѢТИТЬ КУРИЕРИ. АКО НАМИРАШЪ ЗА ДОБѢРЪ, СЛѢДЪ КАТО ОТИДЕШЪ ВЪ БИТОЛА, МОЖЕШЪ ДА ЗАМИНЕШЪ И ЗА СОЛУНЪ, ЗА ДА ПОЛУЧИШЪ ИНСТРУКЦИИ ОТЪ ПРѢМÓТО НИ НАЧАЛСТВО. НАУЧИХМЕ СЕ, ЧЕ ВЪ ЛЕРИѢ ИМАЛО КАКТО ГРѢЦИ, ТАКА И СРѢБСКИ ВОЙСКИ. ПРѢДАЙ НАШИТЬ ПОЗДРАВИ, КЪДѢТО ТРѢБВА НА ДВѢТЬ ВОЙСКОВИ НАЧАЛСТВА.

СЪ ПОЗДРАВѢ:
В. ЧЕКАЛАРОВЪ ИВ. ПОПОВЪ.

СЪ ХРИСТО ЦѢТЬКОВЪ, КОЙТО ЗАЕДНО СЪ ДРУГИ ВОЙВОДИ И ЧЕТНИЦИ ОТЪ ЛЕРИНСКО СЕ БѢ СМѢХНАЛЪ ВЪ ГРАДА ВѢДНАГА СЛѢДЪ ПАДАНОТО МУ, СЕ ЯВИХМЕ ТУТАКСИ ПРѢДЪ КОМАНДАНТА НА ГРАДА, ДИВИЗИОННИЯ АДѢОТАНТЬ, КАПИТАНА ОТЪ АРТИЛІЕРИЯТА ЦѢОТОСЪ.

ИМѢТО ЦѢОТОСЪ — ИСТИНСКОТО ИМѢ НА ЕДНОВѢМЕШНИЯ ВОЖДЪ НА АНДАРСКИТЬ ЧЕТИ ВЪ МАКЕДОНИЯ, КАПЕТАНЪ ВАРДАСЪ.

— 170 —
— ми бъ добръ познато. Отъ илюстрованата книга на Стама-
tисъ Раптищъ пъкъ бъхъ запомнилъ надъменно и пръдизвика-
tелна физиономия на Вардасъ. Облъченъ сега не въ фустанела, 
a въ гръцка офицерска униформа и съ елегантна шапка на 
главата, поглъщъ и постоянната му пръдизретна гримаса от-
блъскваха тъй силно, както и въ портрета му.
Вардасъ ни посръщна високомърно и ни изслуша на-
bързо, правъ.
Щомъ чу претенцията ни за изпрашането на нашитъ 
плънници въ София, той махна нетърпѣливо ржа и каза:
— Разправяте ми басни!
Разписка тоже не се сглази да даде, понеже не си 
струвало труда да се изпълнява́тъ излишни формалности, да 
се броятъ и да се държи смътка за плънницитъ ни, при тол-
kova много други, изловени отъ войската.
А когато му объясниме, че и отъ военно гледище, и за 
сигурността на граничното съ аренаулука християнско населе-
ние, е необходимо да се пръслѣдва и доуницожи турската 
войска, високомърниятъ ни събесѣдникъ, който, повидимому,
едвамъ понякога нашето приискване, ни отговори съ същата 
нетърпѣливо жестъ и пръдизретна гримаса:
— Войската не е андартска чета! Тя не може въ всѣ 
връме да се разкарва по разни посоки. Тя също има нужда 
отъ почивка и отъ покривъ. По песодерското шосе има малко-
кавалерия. Ще се изпрати и пъхота, когато се намѣри за нужно.
— Но тогава ще бъдь късно: турцитъ ще стигнатъ въ 
Корча, ще се съзгематъ и засилатъ...
Безъ да обръне внимание на нашата бължка, Вардасъ 
пръдължи:
— Разпоредено е, освѣнъ това, една дивизия да настѣпи 
отъ Кайлярското, пръзъ Мокрени и Клисуръ, за Костуръ.
Отговорихъ и цѣлото държане на капитана означаваха:
— Оставете тѣзи работи, които не се отнасятъ до васъ!
Слѣдъ кратка пауза азъ му обърнахъ вниманието върху 
заповѣдта да не се ходи съ рѣдли, която нѣкои официери 
искали да прилагатъ и спрямо насъ.
— Ние държимъ да се прави разлика между насъ и 
мѣстното населеніе и ще се разформираме само, когато полу-
чимъ за това заповѣдъ отъ нашего прѣко начальство.
Тукъ вече Вардасъ ни даде право и кимна утвѣрдително-
глава.
— A ргророс. По тоа въпросъ, добави той, най-добръ ще 
bъхъ да говорите съ вашия генералъ, българския делегатъ 
vъ нашата главна квартира. Той е пристигналъ днесъ въ града 
и, навѣрно, ще уреди всички тия въпроси направо съ васъ.
— Знаете ли името на тоа генералъ?
Вардасъ се намъри въ затруднение да произнесе това мъжно име, но отъ нъколкото изречени срички разбрахме, че се касае за генералъ Хесапчиевъ.

Щомъ чухме това, ние сметохме за излишно да продължаваме разговора и побързахме да освободимъ капитана отъ присъствието си.

На излизане Цвътковъ не се сдържа и казва:
— Моята чета се е сражавала съ васъ въ Костурско пръдъ нъколко години.

Вардасъ наново попита Цвъткова за името му и го удостои само съ една гримаса.

Упълнаме се съ Цвъткова къмъ гръцката митрополия, където се помтваваше щабътъ на гръцкитъ войски. Тамъ бъше настаненъ диадохтъ, тамъ отишъ веднага слъдъ пристигането си и генералъ Хесапчиевъ.

Изложихъ набързо въ едно писмо, кои сме и какви съображения ни налагатъ да помолимъ представителя на българската главна квартира да ни съобщи, кога и където му бжде възможно да ни приеме, и го връзкихъ на подофицера за да го пръдаде, дъто тръбва.

Има ли нужда да казвамъ, колко много се радвахме, по-диръ жестокото разочарование отдъ липсата на български войски, че ще можемъ да се видимъ съ единъ български генералъ, който сега въ Леринъ пръдставлява побъдоносната наша армия?

Пръдъ вратата, дъто останахме да чакаме, не бъхме сами. Чакаше множество народъ, главно турски мухаджири отъ околнитъ опожарени села, дошли да измолятъ покровителството на диадоха и да подадатъ оплаквания и молби. Единъ гега бъше дошелъ да моли да му се повърне стадо отъ нъколко хиляди овце, задигнато отдъ войската. Едно българско съмействство се оплакваше, че у него били настанени двъстъ войника, които се разполагали съ всичко въ къщи като съ своя собственостъ. Колкото хора — толкова и оплаквания, които ние слушахме съ интересъ, очаквайки всъка минута отговоръ на генерала.

Но отговоръ не последъва:
— Ето го вашиятъ... отива си. Можете сега да му се обадите, казва ли подофицерътъ.

Видътъ на първата българска фуражка въ Леринъ — при това фуражка на български генералъ! — ни изпяли съ въторъ. Застигнаме генерала, който се придружаваше отдъ нѣкакъвъ испански офицеръ, поздравихме го, пръдставихме му се и повторихме устно молбата си: дъ и кога ще му бжде угодно да ни приеме.

— 172 —
— Да, прочетохъ вашето писмо, отговори ни той пръзъ носа си и не безъ досада. Азъ съмъ много уморенъ... Ще говоря послѣ... 

Твърхнахме подириъ му, не много поласкани, разбира се, отъ той приемъ.

Подиръ малко генеральнъ запита единъ минувачъ, кждъ се намира българската митрополия. Ние излъзохме пакъ пръдъ него и му посочихме плѣтъ.

Мълвата за пристигането на българския генералъ се разнесе бързо изъ града. Нъколко първеници се присъединиха по плѣтъ къмъ него и го въведоха въ нашата митрополия.

Да влъземъ ли и не въ салона? Най-послѣ, това е обикновена визита, а не дискретенъ разговоръ, защото въ приемната съ свещеницитъ и нъколцина първеници; при това, ще му съобщимъ и адреса си, за който той, сигурно, е забравилъ да ни запита. И излъзохме.

Генералъ тъ изгледа сега вече съ явна досада и каза натъртено съ своето носово произношение:

— Прочетохъ писмото ви и ще ви извикамъ, а сега моля ви, да ме освободите.

Ще ви освободимъ веднага, господинъ генералъ. Ние не дойдохме по работа, а само да ви поздравимъ, както направиха и другитъ българи, въ митрополията и да ви съобщимъ, кждъ сме настанени, и, още, че подиръ два дена смътаме да се върнемъ въ районитъ си.

Генералъ каза на единъ българинъ да запомни квартираната къмъ и ние излъзохме.

Капетанъ Вардасъ бъ, макаръ и принудено, малко повъзхилъ къмъ насъ. Високомърието на единъ Вардасъ не можеше и не ни огорчи, нито оскърби. Не би билъ въ състояние да засегне самолюбието ни и единъ Хесапчиевъ, за чието внимание и куластностъ въ обикновено връмѣ ние най-малко не бихме държали. Но какъ болезненно ни засегна прънебржението и простацината на пръдставителя на България при гръцката главна квартира тукъ, въ Леринъ, и въ такъвъ моментъ!

Всичко, разбира се, щъше да бдже забравено, ако генералъть, съгласно съ общането си, бъше ни извикалъ и изслуналъ пръзъ другитъ два дена, които, главно за тая сръща, на която гледахме и като на нашъ служебенъ дълътъ, пръква-рахме още въ Леринъ. Но двата дена минаха, безъ да бдемся извикани.

Ако аналогиченъ случай бъше се пръдставилъ на гръцкия делегатъ при българската главна квартира нъкаждъ изъ Тракия, азъ не съ съмнявамъ че той би посръщалъ малко по-инъкъ свойтъ сънародници, водители на андартски чети и на цъло

— 173 —
едно гръцко население. Той би се заинтересувал сигурно по-вече, ако не за друго, то поне за да разбере, не излагат ли тия хора съ дълбоко съзнание властта престижа на Гърция. А делегатът на България не само манифестираше пръстътно прънебръжение към един български край като Костурско, но прънебръгваше и един свой елементарен служебен дългъ: да каже двъ думи за ужживане нами и на няколко стотин други като насъ българи, изпратени отъ Освободителния комитетъ въ най-далечния български окопи, окупирани сега отъ гръцки и сръбски войски! Такава безчувственостъ! Такава тъжнота!

Патка! заключихме съ Цвъткова и подъ това име опи-сахме веднага въ едно дълго писмо генералъ Хесапчиева пръдъ другаритъ въ Костурско, като излъхме и голъмото си огорчение.
ПАТИЛАТА НА ПОБЪДЕНИТЕ

Въ моя дневникъ сж отдълени не малко страници за патилата на побъденитъ.

Дебютътъ въ робството е страшенъ, защото, колкото и да се маскира съ „конституционно равенство“, новото положение на доверашнитъ владетели все си остава за тяхъ робство.

Едновременно съ наливането на съюзницъ войски Леринъ биле наводненъ и отъ многохилядни мухаджирски тълпи. Виждайки, че неприятелската войска пръддава на отънь селата 1), сами провинени въ стръляне изъ засада сръщу гръцката войска и въ изстъпления, стари и нови спрямо съсъднитъ хрис- тиянски села, неочакващи милость отъ побдителя и треперещи отъ отмъстителния гнъвъ на разни комити, андарти и селяни, турцитъ отъ околията, за да спасятъ поне кожитъ си, се втурната къмъ града. Малцината само сж успълли да се прикриятъ подъ стръха — изъ вехти турски кафенета, напустнати колиби, които войската не рачи да заеме, и полусрученъ племове. Градната маса стое още на открито изъ краццата на града. Османлить-мухаджирите скитатъ по улицитъ, протьгатъ ряжа за милостиня или изглеждатъ безпомощно всъки добръ облъченъ гяуринъ минувачъ.

Единъ такъвъ нещастникъ снощи се спръ пръдъ мене, направи ми темане и запита:
— Сега ние какво ще правимъ? ... 

Заобиколиха ме веднага други петъ-шестима като него и впериха въ мене отчаяни погледи, очаквайки отговоръ. Азъ не намърихъ въ себе си куража да имъ кажа: „правете, каквото искате“, и ги отминахъ съ мълчане. ...

Моятъ домакинъ Ильо Димушевъ ми разправя невъроятни истории за патилата на тия нещастници пръзъ изминалътъ двъ нощи. Разни „отмъстители“ отивали въ мухаджирскитъ лагери и взимали, каквото имъ хареса отъ донесенитъ мухаджирски вещи. Случи ли се, обаче, гражданинъ и селянинъ да познае

1) Повечето отъ турскитъ селзъ въ Леринско и Кайлярско сж били подпалени отъ войската по заповѣдъ отъ горѣ, както увѣряватъ самитъ гръцки войници.
въ нъкого отъ бѣжанцітъ турчина, който нѣкога го е ударили, оскърбилъ, огорбя или обезчистилъ, тогава възмездито не се заплашало въ черги, дрехи, пари или добитъкъ, а въ удачи, псуви и въ нѣщо по-лошо: отвличала се жената или дѣще-рятъ на нѣкогашния длънникъ, обикновено при пълното па-суване на мѣжа или башата, за да бъде подиръ полunoщъ изпратена обратно въ мухаджирскитъ лагеръ.

Но не винаги, разбира се, се отмъщава за минали грѣ-хове. Пръзъ втората свободна ношъ, напримъръ, единъ лерин-ски младежъ избралъ отъ мухаджирскитъ лагеръ двѣ кадънчата по на 14 години всѣко, понеже мнимиятъ забитинъ (офи-церъ) билъ заповѣдалъ да му се закарать момичета непрѣ-менно на такава възаистъ. И майкитъ отпустнали безъ ропотъ своитъ дѣщиери, като помолили само да не бждатъ много из-мѣчвани и да имъ се повърнатъ пакъ.

Тия случаи съвсѣмъ не сч единични и не ставатъ само въ мухаджирскитъ лагеръ.

Снощи отидохме съ Цвѣткова да посѣтимъ нѣкое отъ мухаджирскитъ обиталища. Ильо ни изведе по еди разкалени и тѣсни сокати, изъ които сегизъ-зогизъ се мѣркаха гръцки войници, и потропа на вратата на едно бивше турско кафе. Никаквъ знакъ на движение въ вестото зданіе, потънано въ-мракъ. Ильо повиши гласъ, затропа силно и извики по турски:
— Отворете!
— Кой е тамъ? обади се по турски единъ гласъ задъ вра-тата. Тукъ сж само мухаджири.
— Знаемъ това. Дойдохме да ги видимъ и поразпитиме. Вратата се пооткръвха, драсна се кибритъ и се пална свѣщъ. Единъ едъръ възстаръ турчинъ, пръписанъ съ грама-
денъ поясь, ни изведе по една много тѣсна стѣлба въ втория етажъ. На издигнатия чердакъ и по пода лежаха заприличали на сѣкетъ существа отъ всички върати. Блѣди, изпити моми-
чета и малки дѣща приповдигнаха глави и пакъ се сгушиха въ-вторъ дрипи.
— Да нѣмате още пушки? запита ги Ильо.
— Дѣ у насъ вече пушки, чорбаджи.
— Отъ къдъ сте вие? запитахъ азъ.
— Отъ Кайлярско, чорбаджи. По-напрѣдъ наше село спадаше въ кайлярската каза, а сега е подъ Леринъ.
— Що не си отивате въ село?
— Селото ни изгорѣ. .. Трѣгнахме вчера да си вър-
вимъ, но. .. пакъ се врѣнахме назадъ. .. Имаме, чорбаджи, още по нѣкоя дреха на гърба ни, нека ни взематъ и нея, но нека ни осигурятъ живота. .. Да можемъ да се завърнемъ въ се-

— 176 —
лата си, макаръ и изгоръли, да заработимъ... Нали новата царчина ще иска данъци отъ насъ?

Единъ безъживъ идиотизиранъ старецъ фъфли нъщо, маха съ ржътъ и тъжно ни се усмихва.
— Какво ще правимъ сега ние? запита подиръ кратко мълчание едряятъ мухаджиръ.
— Ще ви се каже, ще ви се каже скоро отъ новитъ власти... измърморихме ние и излъзгохме.

Свъщата угласна веднага и мухаджирското обиталище по-тъна пакъ въ тъмнината.
— Това е още нищо, каза Ильо. Да видите вие фа-милниятъ, останали на открито подъ дъжда, изъ краищата!...
Това зрълище ми бъше до нѣйдъ познато отъ първата нощъ. Цвътковъ, нажаленъ отъ видъното въ турското кафеене, сжъщо не рачи да продължимъ анкетата.

Гревката властъ се старае да поочисти града отъ мухад-жирскитъ тълпи. Тя имъ издава бълъкки — пусули, както ги наричатъ самитъ мухаджирите — и ги изпраща обратно по селата имъ, но слъдъ като „реквизира“ по-добрия имъ одъръ добитъкъ.

Вчера единъ мухаджиръ подкарваше двата си огоени „реквизирани“ вече бивола. Животнитъ упорствуваха, и единъ гръцки кавалеръстъ крещъше неистово надъ главата на чер-вендалестия турчинъ, жестикилъруше и го пусваше, за да кара по-скоро. А мухаджирътъ, подкарвайки собственитъ си биволи къмъ войнишката станъ, се хилъше принудено на войника, безъ да разбира пусвнитъ му и съ това още повече го озовъ-бваше.

Много такива мухаджирски кервани, снабдени съ „пушули“, вчера потеглиха за „селата“ си, и градътъ малко се по-очисти. Днесъ повечето отъ тъхъ се връщатъ обратно, но вече безъ добитъкъ, безъ покъщнината и безъ завивки почети: разни андарти, войници и въоръженъ селяни ги бъха освободили отъ всъкаква тяжесть, безъ да обръщатъ никакво внимание на „пушули“, съ които ги бъ снабдяла властта.

Не липсвата и масови отмъщения надъ тюрските селяни, които съх пръдпочели да не напускатъ домоветъ си.
Снощи сръднахме една компания български четници и селяни, все първи работници отъ Леринско. Връщаха се отъ полето и носъха запаленъ фенеръ. Между тъхъ бъше и Спиро отъ Арменско, знаменателно усмихнатъ и доволенъ.
— Е, бай Спиро, отмъсти ли си вече, или не още?
— Току речи, поотмъстихъ си.
Той не иска да ми каже, въ какви дъла се е разразило отмъщението му, но други негови другари извикаха на страна

— 177 —
Иля и му разправиха всичко. Турската махала във село Неокази била нападната и подпалена, около тридесетъ турци застреляни или изкълани.

Неокази е смъртно село. При потушването на възстание в 1903 година всички български жители бъха опълчени и опожарени от мъстния башбозук; шестдесетина може бъха изкълани, или наредени единъкъд другъ и застреляни на партии съ заливове; не малко жени бъха изнасиленi и завлъчени.

Бай Спиро и неоказците сега сяк отмъстени.

Същиятъдъръ на отмъщение селяните сега кроили и противъ Вощарани, тоже смъртно село, чиньто турци бъха прочути главоръзи и насилници.

Разплащането на въковни смътки се простира и надъ градския турци, но положението на последнитъ е малко по-поносимо: тъпо оставатъ подъ своя топълъ покръв.

Леринъ е градъ съ турско множество и съ българска класа. Някои отъ по-компрометирани бегове и други бегаташи сяк избягали заедно съ чиновницитъ и войската. За тия, които останаха, разгръбването на доживото имъ не е най-големото нещастие. За гордия и честолюбивъ бегъ тръба да е много по-младчично гостоприемството, което е принудень да дава на офицери, войници, комити и дори селяни, на чиито доживни поклони довчера не е приемалъ да отговаря. А всъко такова гостоприемство ръдко минава безъ осърдения и унижени... Споменавать невъроятни случаи. Лоши турци, прочути бабаитъ и страшници, чиито имена довчера сяк се произнасяли съ трепетъ и проклятия, понасяли сега съ тъпла резигнация изнасиленето на женитъ и дъщеритъ имъ пръдъ тъхнитъ очи. Някои мъстни граждани, па и селяни, продъчители най-много тая начинъ на разплата съ свои върли врагове-турци.

Но има и такива заможни турци, които чрезъ разни сдълки сяк успяли да отклонятъ отъ себе си стрълата на отмъщението. Едни, напримъръ, сяк отпустнали всичкото мъко на своитъ крави за висшето гръцко офицерство. Други гоциватъ царски въ домовете си гръцки офицери, като удовлетворяватъ капризитъ имъ. Трети пъкъ — и тая видъ сдълки, въ които обикновено участвуватъ и офицери, е най-много практикуванитъ — сяк се поставили подъ покровителството на пръдварително познатени мъстни видни гъркомани, днешни властници. Има и такива, които, осигурени по тая начинъ, вървятъ пакъ горди по улицитъ и демонстриратъ съ своета неприклоненостъ, безъ да обръщатъ внимание, че отъ всъкъдъ имъ скърцатъ съ жбъ. 

— 178 —
Повидимому, пляцкаджилъкът не прави впечатление на гръцкитъ офицери.

Вчера единъ угоенъ заможенъ турчинъ тичаше като обезумялъ по улицитъ и пръдъ вски сръщнатъ офицеръ викаше неистово:

— Амань! Амань! Заптисайте малко войницитъ си!.. Нъма ли милость за насъ?...

У дома му имало разквартиривани много войници, но той, обезумялъ, викаше само, безъ да обяснява, какво се върши въ къщата му. Гръцкитъ офицери го отминаваха равнодушно.

Пакъ на главната улица единъ голъмъ турски магазинъ бъше отворенъ и стоката пръдоставена на разположение на освободения народъ. Конетъ на освободениятъ бъха така прътоварени съ строителень материалъ, че едвамъ мъкнъха пръвлчениитъ по улицата дъски. Другъ освободенъ робъ, не разполагайки съ конъ, пъшкаше, прътоваренъ самъ съ същата стока. Селянки по-нататъкъ мушкаха магаренцата си, прътоварени съ възглавници и юрани, проклинаха ги жестоко, задържъ не бързатъ достатечно и се озъртаха плахо наоколо си. Единъ гражданинъ бъше се прътоварилъ само съ кокошки и патки.

Двама офицери спръха и дълго се любуваха на тази картина изъ живота на освободения градъ.

* * *

Отъ два дни се ползваме заедно съ Цвяткова отъ гостоприемството на единъ старъ приятелъ, Ильо Димушевъ.

Синъ на много заможенъ българинъ, ула предава и пламенъ патриотъ, той е успълъ да прахоса почти цълого си наслъдство — по рушвети, когато е билъ пръслъдванъ и затварянъ, по комитетски работи и съ весели компании, когато е билъ свободенъ.

Госпожата му, една прълестна жена, съ гръцко образование, по гореща българка по чувства, е заета изцъло отъ двъ само грижи: първо, дали Леринъ ще се падне на България, и второ, защо гръцкитъ власти не турятъ край на изстъпленията и грабежитъ.

Тя, която е въздишала и плакала по своя мъжъ, мно-гажди спасяванъ отъ турски засиди, пръслъдванъ и затварянъ, задигнатъ като заложникъ въ началото на войната и освобожденъ отъ битолския затворъ едва пръди нъколко дни — тя нъма сила да издържи разказитъ за турскитъ патиля.

Днесъ, пламнала отъ негодувание, тя ни разправи подвига на единъ свои комюкии гъркоманки: отишли въ къщата на единъ богатъ ходжа, задигнали нъколко цълни дреболии и най-послъ заставили турчина да имъ „подари“ и едно малко разкошно килимче, на което седълъ.

— 179 —
Добрато жена скъпи сълзитъ на майкитъ, съпрузитъ и дъщеритъ, па били тѣ и туркини. Тя знае, колко е тежко да тѣглява майка или жена по своя човѣкъ, надъ когото виси ножъ или съдебна присъда.

— Каквито мляки и да сме видѣли отъ тѣхъ, ама нашитъ сърда съ христиски... шепне пръзъ сълзи тя.

Да зависѣште отъ нея, тя веднага слѣдъ тѣржеството на христиския оржие би отвърнала на турцитъ съ милостъ и съ всепрошеніе. И така тѣ би постѣпила съгласно съ началата на своята христиска въра и би се подчинила на гласа на своеот благородно, човѣшко сърдце.

Религията на всепрошеніето и милоститъ криве неотразимо сила. Нашитъ сърда вече се приобцъватъ съ нея при вида на тая жена, която плаче за страданіята на турцитъ.

И турчинитъ почва да говори вече на сърдцето ни като човѣкъ.

Другаръть ми Цвѣтовъ въпръкъ дългогодишня си къмитлъкъ, е мекъ и милостивъ. Той и безъ това бѣ противъ изстъженіята, когато тѣ не се налагатъ отъ военна необходимо стъ, а видѣното въ Леринъ пръзъ послѣднитъ дни го разчувствува съвсѣмъ.

Ние почувствувахме, колко величие и красота има въ това, да останешъ човѣкъ спрямо врага, когото той, смазъ пръбъ вече, се търкала въ краката ти.

Най-послѣ, нима трѣва вътрѣ въ нѣколко дни, седмици или мѣсеници до изкупи турското племе своитъ грѣхове? Нима изказаното у вчерашнитъ властелини, че съ съмѣнили мѣстата си съ своитъ роби, не ще ги трови съ десетилѣтия, а може би и съ вѣкове?

Видимо е примиреніе на бегоутъ и деребеевцитъ съ принужението и позора, таката резигнация, съ която обезпомощна мукаджиръ понаса коравитъ изпитанія на днешния день, имащъ своеот обясненіе въ фаталитския манѣлитетъ на турцина. Неговото царство загива по неизповѣдимитъ повели на Аллаха. Християнинъ като побѣдитель не може да не бъде безпощаденъ и жестокъ и да не упражнява широко своитъ права на побѣдитель спрямо робитъ. Не така ли и турчинитъ използваше правата си на побѣдитель въ военно врѣме и въ владѣтелно племе въ врѣме на миръ?

И все пакъ, въ дното на всѣка турска душа кипи безсилна злоба и разрѣніе. Споменътъ за днешнитъ патила, ведно съ горестта по безвѣзваното отдѣлнитъ господарско врѣме ще измѣчватъ дълги години днешния турчинъ и потомството му.

Кое би могло да раздруза днесь турската душа и да смекчи загаената въ дното ѝ злоба? — Всепрошеніето и милостъта!

— 180 —
Ако турчинът, приготовенъ да посръщне най-ужаснитъ форми на отмъщението, би се видялъ заобиколенъ съ благость, доброта и законность, той би се отвратилъ самъ отъ токуо погребанна режимъ, би се пръродилъ.

И надъ кого главо се излива гнъвътъ на отмъстителътъ? Ограбениятъ богаташъ пакъ ще си набави покъщница и стока: той все остава владетълъ на земята си. Най-голъмитъ извъдници съ избъгали или съ откупили съ паритъ си покровителството на новия владетълъ. Наказанитъ съ твърдъ малко. Злото се стоваря съ всичката си тяжесть върху бъдния и невъзжественъ турски селянинъ.

Така чувствуваме и мислимъ ние въ единъ моментъ на просвътление.

Но разумьтъ скоро ни повръща къмъ дѣйствителностъта и ни казва:

Всичко това съ санитменални навти, дреболии, съ проявяващи пръддопръдлената промъшеня. Съ отмъщението и жестокости или безъ тъй — все едно колелото на живота, въ въчното си движене, не можеше да се не завърти. Миналото, настоящето и бдящето не съ отдълени съ пропасти. Миналото, настоящето и бдящето съ три брънки, нераздълено свързани. Турци и християни имаха пръзъ въкове единъ лозунгъ: ние или тъ. Какъ можеха да стихнатъ моментално накипналътъ неизвестни веднага слъдъ изхода на гигантската схватка? Какъ можеше да се пръобрази въ единъ мигъ робътъ, осъмналъ едно утро властелинъ и да се изпълни съ кротостъ и благость къмъ въковеня си угнетителъ?

Въ днешната съдба на турцитъ има може би повече трягъзъмъ, отколкото въ нашитъ минали страдания и борби: турцитъ съ вчерашни господари. Но повече ужасъ въ тъхнитъ страдания нѣма. Само отъ Одринско пръзъ 1903 година на-пустнаха опепелениитъ си огнища и бъгаха обездомени и боси къмъ българската граница толкова българи, колкото опожарени турски селани азъ още не съмъ видялъ. Сжгата година нѣколко околнитъ въ Битолско изпатиха това, което днесъ из-пашатъ мухаджиртъ въ турското кафеене и мръзнеццитъ подъ леринскитъ тремове туркини.

Коя сила и кое учение биха могли да възпретъ отъ отмъщение бай Спира отъ Арменско и уцѣлѣлътъ синове и братя на изкланиитъ шестдесетина българи въ Неокази?

Недобита змия все е опасна.

Турцитъ отъ Кайлярско, една частъ отъ които видѣхме онази ноцъ въ турското кафеене, и слѣдъ подчинението си съ стрѣлия противъ гръцката войска. А подиръ поражението на петата дивизия тъ съ избили маса заблудени и изоста- нали войници и опожарили съсѣднитъ християнски села. Сега
тъ съ въ мъжа. Това е отплата за онова. Кой би могълъ да ни увъръ, че между сънкитъ, които обитаваха турското кафе, не е имало и подпалвачи на наши села?

Турцитъ отъ Костурско и Деволъта треперъха за съдбата си и сключваха съ българитъ договори за „взаимна осигуровка“. Но когато пристигнаха табуритъ въ Костуръ, същитъ турци взеха участие въ изгарянето на шестнадесетъ гръцки села и натоварени съ плячка се завърнаха по домоветъ си. Кой е въ състояние да ги спаси сега отъ наказание?

Съвъстъта на вчерашния робъ е спокойна. Разумътъ и сърдцето му казватъ:

Спрямо турчина всичко е позволено. Насилието спрямо турчина не е гръхъ. Нали за туй сме мечтали и сме се готвили, да видимъ племето, на което се кръгъше тиранията, стълпено подъ краката ни?

Уви, робътъ не чувствува съ сърдцето на нашата домакиня. Отмъщението е за него свето и неотемлимо право.

* *

Вечеръта наши милиционери докараха откъмъ Желево една партида отъ около трисъ хъл背着ъ аскерли.
Свътътъ се трупаше да види плънницитъ на Чекаларовата чета”.

— Спасени сме! Спасени сме! казваха радостни плънницитъ.
Подвигътъ на нашата чета изпълни съ гордостъ леринскитъ българи.

По броя на плънницитъ, който бъ по-голъмъ отъ съобщения, заключихме, че нашитъ съ продължили пръслъдването на врага и оттъкъ Желево.
СВОБОДАТА И БЪЛГАРИТЪ

При липса на български войски, присъжствието на български четници е за българитъ едно утвърждене, макаръ и нищожно.
Между другитъ български съмейства посътихме и домашнитъ на покойния Того, единъ примърънъ лерински работникъ, убитъ отъ младотурьцитъ пръзъ хуриетското робство. За стария баща, пъленъ съ спомени отъ връмето на черковната борба, немощенъ и недовиждащъ вече, за въчно скърбещата майка и за двъйтъ сестри, още въ трауръ по загиналия братъ, нашата визита бъ голъмо утвържение. Тъ бъха горди съ паметта на Тего сега, когато се жънатъ плодоветъ на трудната борба, и жалятъ, че го няма, за да се порадва и той.
Ето една българска жъца, която заслужваше да бъде посътена и утвържена отъ генерала-пратеникъ на България! помислихъ на излизане азъ.
Една неизповъдима жъца се примъсва въ радостъта на българитъ.
Дебютътъ на гръцкото управление не вдъхва довърие. Има много добри и честни хора, които не се възхищаватъ отъ погромитъ надъ турцитъ. Тъ никога не съ помисляли, че едно съ ободно управление може да бъде осветено съ такива насилія, съ такава неразпоредителностъ и безредие: трети день, какъ даже и християнитъ държатъ дюкянитъ си затворени, за да не пострадатъ „по погръщка“ и тъ.
Но не е това, което свива българскитъ сърдца тукъ. Извъртна законностъ и извъстенъ редъ постепенно все ще се установяватъ. Много пообидно и обезнадеждаваще е, че най-пръзъръкътъ типове между гъркоманить, пръдпищшътъ интигни приятели на най-голъмитъ турски злодъи — професионалнить шпиони съ при новия режимъ най-виднить пищи. Тъ съ съвъстнитъ на команданта и на висшитъ офицери, тъ заеха обшината, тъ пририха въ жъцитъ си Риза-бega, Шаинъ-бega и други турски катили, тъ вървятъ горди изъ града и демонстриратъ съ все силното си. За околийски началникъ е назначенъ Тего Сапунджиевъ, извъстенъ турски шпионинъ, пръзиращъ даже и отъ по-честнить гъркомани.

— 183 —
Българитъ, на които съвсѣмъ не бъше охолно въ турското връме, хората, които патиха толкова много отъ подкупнитъ турски ордия, не могатъ да се помирятъ съ мисъльта, че новиятъ, свободниятъ режимъ се представлява отъ подпоритъ на стария — отъ Сапунджиевци.

Надъ всичко това идатъ подигравкитъ, злорадството и хвалбить на тия шпиони и на другитъ фанатизпрани гъркомани. Тѣ, които, въ съюзъ съ турската властъ, съ пръслѣдавали борцить противъ тиранията, сега въвирать въ счакъ на българкитъ си съграждане, че гръцката войска — не българската — е донесла свободата, че въ Леринъ гръцкото знаме никога не ще пръстане да се развъва.

Има буйни българи отъ типа на Ильо Димушевъ, които не имъ оставать длъжни, изказвать имъ пръзрѣнието си и ги пръдупрѣждавать, че царството имъ нѣма да трае много.

Една вечеръ пръкарахме у българския първенецъ, търговеща Коце Пиперковъ.

Арестуванъ като заложникъ пръвъ мобилизацията и откаранъ въ Битоля, той биля освободенъ пръвъ самото падане на града и тамъ е отпръзднувалъ свободата. Тукъ той е заварила магазина си полуразгръбенъ — може би „по погръшка“, а може би и по подстръкательство на нѣкой свой личенъ не-приятелъ-гъркоманинъ.

Коце е още подъ силното впечатление на това, което е видѣлъ по шосето Битоля—Леринъ: избити аскерлии; безъ брой трупове на коне и другъ добитъкъ, кола, чадъри, ракли, затънали въ калта ордия, дрехи, мухаджери. Събитъ още не сѣ успѣли да очистятъ шосето отъ трофейтъ.

Тукъ-тамъ още се мѣркали скрити или изостанали аскер-лии. Самъ Коце обезоржжило трима: нявиля имъ „теслимъ!“ и тѣ хвърлили орджието си.

Въ Битоля имало много повече дисциплина и редь, отъ колкото въ Леринъ. Но и тамъ рѣката Драгора изхвърлила трупове на повече отъ двѣ десетки таинствено изчезнали турси. И тамъ заможниятъ турси откупвали сигурността на живота си съ пари и обогатявали събрскитъ офицери и тѣхъния посрѣдици — мѣстнитъ граждани. И тамъ събитъ се заоби- колили отъ шепата битолски събромани, развяли хора и бивши турски шпиони. А единъ прѣзирани отъ цѣлото гражданство съброманинъ, бивъ сводникъ и шпионинъ, билъ назначень кметъ на освобожденитъ 60 хил. гради!

Защо събитъ, които признаяватъ, че тѣхното управление е врѣменно и че Битоля принадлежи на България, защото и тѣ заобикалять толкова много солиднитъ и интелигентни българи, защото щѣ сѣ избрали за кметъ единъ сводникъ?

— 184 —
Разочарованието на битолчани било по-жестоко и от нашето. И тъкато насъ вървали, че противъ турцитъ се сражаватъ и български и сръбски войски. Въ деня на турското бъгство тъ издъзли вънъ отъ града да посрещнатъ освободителитъ си. Но на тъхнитъ въпроси: „къде съ българитъ“? сърбитъ отговаряли гордо:
— Битоля е пръвзета само отъ сръбската войска.
Едни отъ посрещачитъ, едвамъ скриващи изненадата си, поднесли на сръбскитъ офицери киткитъ, стъкмени за българската войска, а други, прободени люто отъ страшната новина, се върнали омърлушени по домоветъ си заедно съ църквата...
— Да бъхме видъли единъ поне български войникъ! Не искаме повече! ... думали битолчани въ своята горестъ.
— Нъщо ми щрека — нъщо мъ боде тукъ... казваше, сочейки сърдцето си, нашиятъ сътрапезникъ, единъ костурчанинъ отъ село Бабчуръ.
Да, нъщо мъ боде сърдцето на българщината тукъ...
ПЪРВИ СВОБОДНИ ДНИ НА КОСТУРЧАНИ

Отложих заминаването си във Солун за инструкции, за да не отсъствувам отъ Костурско пръвъ първът дни на свободата.

На 11 ноември подиръ обѣдъ напустнахме Леринъ. Заедно съ Цвѣтковиът другари ние бъхме пакъ цѣла чета. На край града пѣшеходциите се собиха по силата на своето „право на побѣдители“ съ „реквизирани“ коне — идеалъ на всѣки четникъ сега е да се добие съ „свой“ конъ — и забързахме къмъ познатът височини надъ Търсъ.

Стръмнитъ пѫтеки бѣха разкалени и мѣдно проходими за измѣршавѣлътъ коне на нашата „кавалерия“.

Замрѣкнахме въ висинитъ надъ Калугеріца. Конетъ за- газиха въ дѣлбокъ снѣгъ. Забрули ни остъръ вѣтръ. Припадна и мѣгля. Гората отъ двѣтъ страни на пѫтя по планинското било, раздѣвѣла сѣкашъ наново подъ своята бѣла дрѣха отъ скрежъ, доби фантастиченъ видѣ.

Потънѣлъ въ размѣшленія, азъ стискамъ въ заледенитъ си рѣдъ оглавника на моя дрѣгливъ конъ и мѣчата ми ката като пеперуда въ миналото, настоящето и бѫдащето.

Това съ послѣднитъ наши пѫтуванія отъ тоя родъ. Ниѣ турѣме крѣсть на едно бурно и страдално минало и ще зажи- вѣемъ всрѣдъ забравата на трескавия миѣнъ трудъ. И когато се уморимъ отъ шума на София, ще идваме по тия незабра- вими мѣста, за да се позаровимъ малко въ себе си и въ ми- налото. И ще се любуваме тогава безъ стѣщеніе и до насита на тая цѣвнала отъ скрежъ гора, на синьото Костурско езеро и на загадъчнитъ албански планини. И ще вкусваме неизпи- тано още блаженство, виждайки тоя мѣcheniът народъ жизне- радостенъ и охоленъ, дишашъ съ пълни гърди вѣздуха на свободата.

Най-малко сега, въ зората на новия животъ, може човъкъ да се помири съ мисълта за смъртъ. Не, не си струва да бѫде човъкъ прѣ чука нъ сега.
На Пръсъката един чегникъ ме причака, за да ми каже, че тукъ е лобно място: десетина наши селяни, като отивали на пазаръ, били пръди хуриета изловени отъ андарти и изкалани като овце.

Не за пръвъ пътъ ми се сочеха такива лобни мяста. Но за пръвъ пътъ азъ сега изтръпнахъ пръди пропастьта отъ трупове и кръвъ, изкопана между насъ и нашитъ... съюзници.

* 

Въ Кономлади мъжкиятъ свѣтъ почти отсъхтува. Едни ся още въ Леринъ „по работа“, други се върнали, настанили по къщи и яхъри първътъ „дарове на свободата“ и се впустнали къмъ Костуръ, чието падане се очаква днесъ-утръ.

Всички обори ся пълни съ добитъкъ; едва можа да се намъри място за нашиятъ коне.

Дъдо Наки, нашиятъ домакинъ, разправя, какъ си е купилъ въ Леринъ петъ волъ и единъ конъ.

Притежателътъ имъ турчинъ пръдложилъ да му продаде единъ волъ за една бѣла меджида. Дъдо Наки ималъ всичко една лира, а турчинътъ нѣмаль да му повърне остатъкъ. Турчинътъ се позамислилъ малко, па махналъ ржа и казалъ:

— Вземи ги всички, чорбаджи, за една лира. Ако ги държа, ще ми ги взематъ, а ако ми останатъ, нѣмамъ съ какво да ги изхраня. Вземи ги, чорбаджи, въди и мъхиро. . . .

И сега дѣдо Наки съвсѣмъ сериозно увѣрява:

— Ясъ си й купифъ... 

Цѣло село знае за страшнитъ „оргии на отмъщеніе“, разиграни съ участието и на младежи отъ Кономлади, въ къщата на Хафъза и въ други къщи на върли турци въ Леринъ. Нѣкои отъ тия турци прѣдварително се скрили по таванитъ, прѣдоставяйки къщить и домочадиа си на произвола на „отмъстителитъ“.

Ужасни съ тия разкази, разправяни сега съ спокойно злорадство край толпата огнище.

Отмъщението се е очаквало отъ всички тия хора като неизбѣжна и многожелана прелюдия на свободата.

— Каменъ да се стори... Нищо да не остане (отъ Леринъ). . . Пситъ да му се серать на коскитъ (на турчина). . . . Како ми ви, куртулиса Госпо, бре златни дѣти? . . .

Съ такива думи за Леринъ и за турчина започна своеето „добръ дошли“ къмъ насъ една стара жена.

Пхтъть ни отъ Кономлади до Габрешъ бѣ цѣло триумфално шествие.

Всичко се бѣ разшавало. Мжже, жени и дѣца ни се усмихваха широко и ни поздравяваха:

— Айде, аирлия да ни е свободата!
Маузерки плюшёха отъ всички страни — също както пръзъ хуриета. Но никой вече не трепваше отъ гърмежитъ: съ пушкитъ на врага костурчани поздравяватъ свободата си.

Въ Поздивища ни посръщаха тържествено и се надврахаха, кой по-напредъ да бъде удостоенъ съ нашата визита. Най-послѣ! И ние можемъ да се движимъ свободно като другитъ хора, безъ да разнасяме ужасъ и страхъ съ себе си.
На влизане въ Габрешъ въ наша честь се дадоха пушецки салюти. Тамъ се пръгврнхме и цълунахме съ Чекалава и Попова въ сяцата стая, която неотдавна едно слъдъ друго даде убъжище на двата аскерски табура и на насъ.

— Нѣма да ти кажемъ нищо, докато не чуемъ твоята история! заявиха му тѣ.

И азъ имъ разправихъ всичко видимо и пръживѣно отъ мигутата на раздѣлата ни при кулата до излизането ми отъ Леринъ.

Най-много ги разсмѣха думитъ на кавалерийската срѣбски подпоручикъ за боевитъ качества на гръцкитъ ни съюзници. А най-много ги огорчи и възмути, толѣе значене, поведението на генералъ Хесапчиевъ. Мълчаливо се сглазахиме да не смѣсваме това име съ България и съ българското делегатство при гръцката главна квартира и да го не споменаме нѣкъ освѣнъ патъка.

Моитъ другари хемъ бѣха доволни, задѣто благодарение на моето отиване въ Леринъ можаха да чуятъ толкова впечатлени и новини, хемъ съжаливахаха, задѣто не зѣхъ участие въ тѣхната акция.

Възползувани отъ мѣлата, нашитъ се приближили на сто, а нѣкъдѣ и на петнадесетъ крачки до турцитъ въ Желево и имъ открили залповъ огнь. Шепата нападателъ били обиснали едини съ хиляди куршуми, но едно четнишко отдѣление напрѣднало незаблѣзано и заплашило пѣта на турското отстѣплене. Тогава настанала паника, която се пръдовала бързо въ пръднитъ редове на сганьта съ думитъ: Душманъ гелди! — Неприятельъ стигна. Аскерътъ помислилъ, че е застигнатъ отъ срѣбската войска. Тогава нашитъ се нахврлили съ куршуми и натъкнати ножове и се уморили да трепятъ, да ловятъ плѣнници и да взиматъ трофеи. Тогава день били избити около 40 и плѣнени повече отъ 250 турци.

Малко пръдъ нападението турцитъ били започнали да палять Желево, но успѣли да изгорятъ само нѣколко плѣни. Четата се явява като отъ бога пратенъ спасителъ. Забѣгалитъ въ болкана селяни се заврънали въ селото си, жени, дѣца и мѣже почили да цѣлуватъ ржцътъ и краката на своятъ избавители.

Пръкнали нощта въ Желево, за да си отпочинатъ и да описватъ плѣнката, на другия день, 9 октомври, другаритъ
снабдили съ пушки селянитъ и продължили гоницбата. Сега тѣ турци въ дѣйствие гольмѣть бомби, чийто пукотъ разпростра
нявалъ паниката въ неприятелскитъ редове прѣзъ петъ и де
сеть села. Въ село Ошчима били застигнати нѣколко бѣгащи групѣ: нова рѣзня, нови плѣници, нови трофеи. Прѣзъ това врѣме надъ Търново, Руя, Брызница и Смърдешъ се дигали бушми. Но трѣсъкъ на бомбить, взети отъ аскера за срѣски топове, заставили турцитъ да спратъ палежитъ, почивката и гощавкитъ си по къщитъ и да хукнатъ наново въ бѣгъ.
— Това сж душманитъ... казвали офицеритъ и се дигали отъ софратъ, като оставали сложенитъ печени пилета и баници.
— Ефенди, може би, сж ваши тия топове, казвали имъ селянитъ.
— Не, задъ насъ нѣма вече турски топове... И съ тия думи зарѣзвали госбйтъ си и бѣгали къмъ Билица.
Ето защото около тия села покрай пушкитъ, патронитъ, добитка и другитъ трофеи, вардаяли се изъ кальта и недопечени кокошки, баници и други ястия.
Като оставяли въ всѣко село пушки, трофеи и по една партида плѣници, нашитъ очистили шосето и, капнали отъ умора, спрѣли едвамъ при Кълпешница.
Въ Ошчима, Търново, Руя, Брызница и Смърдешъ нашить шествуваха пахъ като избавители, цѣлувани, пръгъщани и благославяни. И по тия села турцитъ успѣли да подпалятъ само отдѣлни къщи и плѣни.
Вечерта, слѣдъ пѣрвото прогонване на неприятеля отъ района на бѣлгарскитъ села, четата се прибра въ Смърдешъ.
И така, опасността за Смърдешъ не дойде отъ комититъ, както се опасяваха смърдешани, а комититъ спасиха Смърдешъ отъ ново, трето, опожаряване.
Най-много цѣлувки, благословии и благодарствени сълзи е имало, разбира се, въ Смърдешъ.
Всѣки другарь се надвярше да ми разправи и по единъ куриозъ.
Единъ манафинъ, напримѣръ, слѣдъ като прѣдаль всичкото си оржие, не скажъ по нойкой начинъ да се раздѣли съ една тенекиена кутия мѣдъ. Несмущаванъ ни най-малко отъ своето плѣнство, той стискаль ревниво въ рѣжѣтъ си кутиита и отъ врѣме на врѣме топилъ и си облизвалъ пръститъ.
Сгантьа изоставила и порядъчна часть отъ тоня свои грамадни стада овцѣ, които на 7 новмври ние наблюдаваме отъ височинитъ надъ Търъсе.
Чекаларовъ и Поповъ притежаваха по единъ хубавъ високъ кавалерийски конь.
Какъ се пръвзематъ градове... 

Лесното завладяване на Леринъ е възбудило апетита на гърцитъ за нови безкръвни завоевания.

Диадохът изпратилъ чакъ въ Корча парламентори съ писмо, въ което пръдлагалъ на Джавидъ паша да му заяви писмено, че... пръддава града на гръцката войска.

Тая гръцка досътливость не цъли само избъгването на нови кръвопролития и човъшки жертви. Гърцитъ бързатъ, понеже сръбски отряди, пръзъ Пръспата, съ стигнали вече прохода Звъзда. Спустнятъ ли се оттамъ по Деволското поле, сърбитъ само съ единъ пръходъ ставатъ господари на Корча — тогава когато гърцитъ съ още много далеко. А въоръжена съ такъвъ документъ отъ турския военначалникъ, гръцката главна квартира ще може да оспори на сърбитъ правото да владѣятъ Корча и да ги върне оттамъ, както ги е върнала отъ Леринъ.

Същиятъ почти способъ е употребънъ и спрямо Костуръ. Вмъсто да изпратятъ войска, която да разбие и излови малкія гарнизонъ — нѣщо твърдъ лесно изпълнимо, при извъстното мѣсторазположение на града — гърцитъ пустнали едно малко кавалерийско отдѣление, което стигнало безпръпятствено въ Апоскепъ. Отъ Апоскепъ кавалериститъ изпратили въ града нѣколица селяни-парламентори съ мисия да запитатъ команданта, ще пръдаде ли града мирно или пъкъ мисли да се бие?

Командантьтъ поискалъ единъ часъ срокъ... за да си помисли.

Подиръ половинъ часа цълиятъ гарнизонъ, заедно съ всички административни чиновници и съ по-компрометиранитъ турци, излъзли отъ града необезпокоени отъ никого и потеглили за Корча... 

Напустнахме Габрешъ същата вечеръ и стигнахме безъ пръдизвъстие въ Жупаница. Но селянитъ ни подушиха и ни заобиколиха веднага. Тъ ни казаха, че пръзъ деня влъзли въ Костуръ и пъхотни части отъ четвъртата гръцка дивизия.

— 191 —
Обмилихме и ръшихме да направимъ утръ едно офици-
ално посъществие на нашата община въ Костуръ. За малкото
тамошни българи, за нашитъ ученици, за всички околни села,
това ще бъде една ободрителна манифестация сега, когато
цълиятъ край се наводнява само отъ гръцки войски.
— Маврово гори!
Отъ чардака на нашата квартира се виждатъ огненитъ
ezici, които треперятъ върху звъздния небесенъ сводъ.
Отъ Костуръ салютиратъ съ залпове и единични гър-
mежи. Пушка се отъ връме не връме и въ селото. А пла-
mъщить надъ Маврово съ иллюминацията на това ношно-
праздненство...
Костуръ не спи. Жупанищени, пръкали тамъ деня, се
завръщатъ и ни държать въ течение на това, което става въ
града пръзъ първата негова свободна ношъ. За мене това не
е ново: войници и граждани трошили и обирали подъ редь-
turскить дюкиани.
Дебютътъ на новия режимъ и тукъ започва така, както
и въ Леринъ...
ВЬ СВОБОДНИЯ КОСТУРЪ

Когато се пуква зората, четницитъ бъха наредени въ строй. Наредиха се слъдъ тъхъ и селскитъ поети, жупанска и дъмбенска — послѣдната извикана нарочно, за да си при- дадемъ по-импозантенъ видъ. Момчетата поизчистиха дрпавитъ си дрехи, постегнаха цървулитъ си, окичиха се съ цвѣтъ. И все пакъ видятъ ни далечъ не замява на паръданъ...

Въ селото почти нѣмахъ хора. Жителитъ отъ двата пола и отъ всички възрасти, съ коля, добитъкъ и чували, бъха отдавна запътени къмъ градъ, който тая ноцъ израставъ въ въображението имъ като нѣкаква обобътана земя.

Нъкои жупанищени, главно жени, вече се връщаха отъ обобътания край.

— Хаирлия слобода! обаждатъ се тѣ и мушкатъ доби- четата, прътоварени съ счупени огледала, столове, маси, газени сандъщи. . .

— На конетъ ли сте покачили свободата? Ами ти, бабо, защо си взела тия зелки?

И тѣ отговаря, че ги е взела на скъпъ цѣна: ритници и бой отъ страна на патраула.

— Много ли ти трѣбватъ тѣзи нѣща, невѣсто?

— Тѣ (турцитъ) какъ взимаха нашитъ? отговаря съ достойностъ младата жена, доволна, че и тя е упражнила най- послѣ дно свое право.

Костурскитъ гърци, онния, на които и подъ турцитъ ника- кога не е било зълъ, ония, които нѣматъ право да даватъ такъжъ обезржжаващъ отговоръ: „тѣ какъ взимаха нашитъ?“ съ извъл заедно съ войницитъ ядка на орѣха, а на селянитъ съ пръдостояли черупкитъ. Даже и тукъ неправда и неравенство. . .

Щомъ наближихме мѣстността Топлица, четата замар- ширва подъ звуковетъ на „Живъ е той живъ е“ и „Напрѣдъ, напрѣдъ за слава“. . .

Гръмко ура пръцъли въздуха. Вънъ отъ града чакаха съ знамена и вѣщи ученицитъ, учителитъ и всички костурски българи, съ управляващия епархията на чело. И нито единъ гръкъ.

— 193 —
Архимандрить Панаретъ въ своята привътствена ръчъ обсипа "борцитъ за свободата" и "храбритъ войводи" съ такъва ласкателни думи, че се почувствувахме немалко стъснени. На края родолюбивият отецъ акламира българския царъ — "главнокомандуванция на всички съюзени балкански армии".
— Ние, костюрчани, които знаехме да се боримъ за свободата и да обагримъ съ кръвта на толкова герои и жъленици всичка педа земя въ нашия край, ние ще знаемъ сега да пазимъ свободата и народното си име отъ посъвътстватата на кого то и да било, Да живъятъ костюрчани! завършихме ние краткия си отговоръ.

Щедривето потегли къмъ града, на чело съ вънцитетъ и знамената.

Единъ офицеръ, пръпушкащъ въ кариеръ отъ Костюръ, ни застиганя и ни съобщи:
— Господинъ дивизионния командиръ желае да се види по-напръдъ съ войводитъ.
— Но ние и безъ туй считаме за свой дългъ да се явимъ най-напръдъ пръдъ него.
— Да, но така тръбва да стане пръди да въззатъ хората ви въ града.

Подчинихме се, но се нарушъ тържественостъта на щедривето ни. Едни отъ хората останаха при четници, други тръгнаха съ насъ. Ученцитъ пръкратиха пъсенът си и огорчи се отправиха къмъ града.
Улицитъ гъмжеха отъ народъ и гръци финоформи цвътъ какъ, но дюкянитъ бъха затворени.

Офицеръть спръ пръдъ гръцката митрополия. Въведоха ни при дивизионния командиръ генеральъ Дамианошъ. Тамъ бъха и офицеритъ отъ щаба му. Слъдъ първътъ поздрави загатна ни се отъ дивизионния адютантъ, че снощи въ града станали погроми. Чакъ сега разбрахме причината на тия разтакания и взехме подобавящата поза.

По добродушните и простота генеральъ Дамианошъ бъ копие, или по-точно, първообразъ на познатия полковникъ Матео- пулосъ. Низъкъ, привътливо усмихнатъ, съ привързана ръка, съ привързана и неподвижна шия, а на всичко отгоръ и глухъ: тръбвааше да подвижка човъкъ надъ ухото му, за да чуе.

Дали поради добродушното или поради глухотата му, присътствуващитъ официери взиха единъ пръдъ другъ думата, пръкихваха го и говоръха вмъсто него, жестикулираха, спо- ръха помежду си, и въ резултатъ се получаваше една нсъ- бразима неразборя. Все пакъ ние разбрахме, че нъкой е успѣлъ да убъди генерала да забрани влизането на българ- скитъ комити въ града, за да не станатъ нови погроми.
Съ подвижания надъ ухото на генерала ние можахме най-послѣ да се изкажемъ:

— Пожелахме и ние, подиръ прѣживѣнитъ събития, да слѣземъ въ града, за да поздравимъ господинъ генерала; високопрѣсовщеніето митрополитъ и да се видимъ съ нашитъ сънародници. Въ града ще прѣкараме само нѣколко часа, и то въ нашата митрополия, а за поведеніето на нашитъ четници отговаряме даже съ главитъ си.

Незабѣльзано въ стаята се вмѣшка и владиката. Той мѣлчеше, но погледитъ, съ които сегизъ-гогизъ ни стрѣляше, издаваха едва сдѣржана ненавистъ.

Генералътъ остана доволенъ отъ отговора ни, сбогува се съ насъ и изказа желаніе да го видимъ пакъ, прѣди да напуствамъ града.

Прибрахме се въ нашата митрополия, послѣдвали отъ същия офицеръ, който бѣ, види се, аташира въ намъ нашитъ особи. Тукъ нашитъ момчета (на селскитъ чети, жупанска и дѣмбенска, не се позволи да влѣзатъ въ града) бѣха посрѣщати братски и се разположиха ка то у дома си.

Придружавашіята ни офицеръ, подпоручикъ Сакетасъ, родомъ отъ Спартъ, когото заобиколихме съ всичкото внима ние, подобаващо на единъ гость, стана по-приказливъ. Говорейки за войната, той проявяваше извѣстно недоволство, сподѣлѣно, навѣрно, отъ цѣлото гръцко офицерство, задѣто бъл гаритъ се подали на турската хитростъ и се ангажирали съ тѣхъ въ прѣговори за примиріе, „прѣди да е смазана главата на змията“.

Отъ нашия архимандритъ и отъ другитъ българи разбрахме, че странното поведеніе на гръцкитъ офицери спрямо насъ не се дѣлжи само на страха отъ нови погроми. Гръцкиятъ владика искалъ да се избегне каквото и да било българска манифестація въ града, толкова повече, че въ нея изказали желаніе да участвуватъ и множество мѣстни гърци. Имената Чекалоровъ и Поповъ съ добръ извѣстни на костурци още отъ 1903 година. Послѣднитъ нападенія на четата противъ отстъп ващата стая по шосето се разказваха изъ града украсени съ разни добавки. А единъ най-новъ лѣхъ, че Чекалоровата чета заловила ненавистния костурски бегъ и кръвникъ Аса бей, настроилъ гражданитъ още по-съчувствено къмъ насъ. И вѣрятъ изричното запрещене на владиката, минавайки прѣзъ града, чухме тукъ-тамъ виковане „зито о Чекалоровъ!“, а двѣ гѣркени хвърлиха и цвѣтъ.

Чувствуваше се, че мѣстното население не е останало много възхитено отъ начина, по който подна градътъ. То е, види се, очаквало да види турски гарнизонъ разбѣть и плѣненъ, а извѣстни турски пѣрвенци, които сж го тероризирали.
пръзъ войната — изловени и наказани. Войската обаче не иска да направи това и даде възможност на гарнизона, чиновниците и насилниците да се отеглят от Костур необезпокоени от него.

Наши хора ни донесоха свъдбения за движението и новата концентрация на Джавид пашовата войска около Корча.

Съ тия свъдбения отидохме пак при генерала.

Въведоха ни въ чакалнята, докато дивизионерът си свършива обеда. Единъ изънчень офицеръ съ болъ ржавици, адетантъ нъкакъвъ, дойде при насъ и ни заговори за войната. И той изказа същото недоволство, задълъ българитъ така прибързано искали да скъчатъ примире съ турцитъ.

Чакаха и нъкогдина мъстни турци — навърно, отъ поствъдбанъ снощи дюйканджии.

Генералътъ усмихнать се приближи и се ръкува съ насъ. Тоя пътъ заедно съ него влъзъ и митрополитъ Иоакимъ, тиширенъ мургавъ анадолецъ (караманлия), съ огромъкръвносъ, голмъ въ нъвъ чакани очи и гъсти въжди.

Посочихме на генерала върху картата разположението на неприятеля около Корча, споредъ нашить свъдбения. Послъ му изложихме намърената си:

— Тази вечеръ мислимъ да посътимъ съсъдното градче Хрупища. Послъ ще се упражнимъ къмъ Билища и по пътя ще обезоръжимъ нъкое турско село. Ще ви съобщавамъ всички свъдбения за неприятеля и, ако стане нужда, ще сътрудничи съ васъ, както сме сътрудничили съ петата дивизия.

Генералътъ кимна удобрительнол глава.

Владиката, който дотогава фучеше, изведнажъ подсочи:

— Какво ще правите вие въ Хрупища? Защо ще обезоръжавате селата? Това е работа на редовната войска.

— Владико свети! Ние правимъ това не отъ вчера и отъ днесь. Ние обезоръжихме Сетома и Жервени, когато още нъмаше въ Костурско гръцка войска, и то безъ да позволимъ никакви безчестия. Ние сме, най-послъ, изпратени отъ началството си съ извъстни задачи и ще се разформирамъ, когато ни се заповъда отъ тамъ.

— Но защо непръченно искате да отидете въ Хрупища?

— А защо да не отидемъ? Ако не отидемъ въ Хрупища, ще отидемъ въ друго село. Не е ли все едно? Но въ Хрупища ние вече сме пратили извъстие, и нашитъ българи ще ни чакатъ.

— Добъръ, но въ Хрупица днесъ андартиятъ съ извършили страшни злодѣйства: обрали съ градежъ. Заповъдано имъ е да напуснатъ Хрупица и противъ тѣхъ е изпратена войска. И тъкмо сега искате пъкъ да отидете вие...
— Ніне ви заяўхце, че за паведэньцем на нашай чатырнiцi ётогоаряме. До сега чуле ли сте оплакваемі?
— Не.

Оставіхме владыкіты, разкайны, че сме му цьзлуналі ржка і сме завярэлі разгаворыч сь яго, і се аб'янахме кымь генерала, който м'ячеліво слцдзііье разправіята.

Но разярэн, каквто бцэ, владыката сьвясмб безцеремонно се нахвярлі сега вцерху генерала.
— Какь, да сымг ги застрэлялі? свi трамена добрайшнiць генераль.
— Такая! Ще ги застрэляшь! Слушай! Или ще обуздаешь войската си, или ніе всички ще напустнемъ града!

В той моментъ двамата изправенi единъ сръцу другъ контрагентi имаха вiдъ на хора съркали професiт сi: раcото по бi прийгнало на генерала, а военната униформа — на владыката.

Владыкатая извади отъ джоба си едно турско писмо, прочете го като сжцински турчинъ и послъ го пръвде: Турсиць отъ едно близко село заяўваць, че се подчинявать драговолно на новия режимъ и ставать поданць на Негово Величество кралъ Георги. И добави:
— Е, право ли е сега да се беспокоятъ и нападать тия хора?

Митрополитъ бб твй разпнвень, че излъзне навънъ, като трасна сильнo вратата подиръ си.
— Како да правя азъ? Да застрэляемъ хората ли? Ами това сж гражданi и селянi, все пасомi на владыката. Той що не обуздава паството си? каза ни генерала.

Вратата се отвори и вжтръ се втурна единъ посиввълъ мвстенъ гражданiнъ съ въшнoсть на заможнъ и почтень буржюа. Той ни цьлуна подъ редъ и пръзъ съзъ простена.
— Недьйте, дъща, имайте милость надъ насъ, съжалете ни!...
— Но съ какво сме пръдизвикали вашт оплаквания, съ какво сме ви огорчили? Ние ли сме виновнi за станалпъ въ града безредицi? Дылгъ на войската бб да ги пръдотрати.
— Божъ да пази! Не е думата за васъ. Ние се оплакваме отъ грабежитъ и безредицить, който се извършиха нащесь отъ самата войска!
— Но дъдо владыка като че иска и насъ да укори...
— Не, не. Нашето сърдце е изтворено отъ други — отъ това, което е направила самата войска.

— 197 —
Въ салона се вмъкнаха и други лица. Генералът незабелзано изчезна. Всички се разправяха съ високъ гласъ, оплакваха се, обвиняваха и споръха.

Разбрахме, че желанието на владиката е да ни възпре отъ всичко по-нататъшна работа. И понеже трагикомедията, която се разиграваше пръдь очи не, не можехме да се отнася до насъ, тръгнахме да си вървимъ.

На излизане, обаче, ни извикаха въ съсѣдната стая. Тамъ бъха генералътъ, заедно съ адютанта си и други офицери. Пръди да ни се заговори, дадохме воля на възмущението си отъ обидния езикъ на владиката.

— Най-послѣ, за насъ тукашниятъ владика не пръдставлява нищо. Ние нѣмаме нужда отъ никакви напомнявания, за да пазимъ достойностото и престижа на България, която ни е изпратила. Прочее, ние ще продължаваме работата си и на първо врѣме ще обезпѣжимъ ония турски села, въ които още не е стхпвала гръцка войска.

Думата ве ди vizионниятъ адютантъ капитанъ Трикуписъ, младъ офицеръ съ изострено криво лице, който отъ бръзина въ говоренето си, изядаше цѣли звукове и думи. (По-послѣ чухъ отъ единъ гръцки офицеръ, че капитанъ Трикуписъ бѣлъ фактическиятъ командиръ на дивизията).

— Добръ, каза той. Но ние ще ви помолимъ само едно: да отложите за по-нататъкъ вашето отиване въ Хрупица. Тамъ бъха днесъ андаритъ и направиха всичко море. Изправихме войска да ги изпѣди оттамъ и да въздвори рѣда. Ако сега отидете вие, послѣ пъкъ ще трѣбва да се разпраяваме и обясняваме съ андаритъ. Влѣтѣте въ нашето положение...

— Но влѣтѣте и вие въ нашето. Съобщиште на хората си, и тѣ ни чакатъ вече. Самитѣ наши момчета ще помислятъ, че ни се запрѣщава да отдѣмъ въ Хрупица.

— Запрѣщеніе ли? О, не. Ние ви само молимъ.

Генералътъ — той прѣзъ гова врѣме изпулваше очи ту къмъ насъ, ту къмъ офицеритъ, които викаха надъ главата му — везе думата и ни помоли да направимъ тая отстѣлка за него, ако и да бѣше одобрилъ по-прѣди маршрутъ ни.

— Владиката много се страхува, добави той. Инѣкъ, ще трѣбва да изведа войската си отъ града... а

— Азъ никога не съмъ искалъ умъ отъ попове! извика Чекаларовъ, раздразнѣнъ отъ това миенорень тонъ на ди vizионера. Ако азъ бѣха на мѣстото на генерала, щѣ да взема върху си отговорностъ за всичко станало и да се наложа на всички. Ние не одобряваме станалието безредици — тѣ трѣба въвъ да се прѣдотвратятъ — но ние си ги обясняваме: нѣма хрис- тиянитъ, който да не е пострадалъ, за това и хората съ без- милостни сега къмъ турцитъ. Всички горяятъ за отмъщениене.

— 198 —
— А владиката се сърди на насъ, когато самъ не може
da обуздае своитъ хора. И неговитъ хора ли да обьсяз
И генералътъ, и офицеритъ му старательно отбываха да
признаятъ, че и войската е участвува въ погромитъ, а обви-
няваха само гражданитъ и селяни — „хората на владиката“.
Чекаларовъ оставаше неумолимъ. Поповъ, комуто едвамъ
cvarахъ да пръвеждамъ всичко на български, също не бъше
наклоненъ да отстъпи. За да избьгнемъ пълния разривъ съ
ъгърцитъ и неминуеми голъми неприятности въ бъдаще, азъ
склонихъ другаритъ си къмъ отстъпка.
Съ подвижания офицеритъ обясниха на генерала, че се
съгласяваме, отъ уваждение къмъ него, да отложимъ отиването
си въ Хрупища. Командирътъ пакъ ни се усмихна добродушно.
И съ това обясненията ни се свършиха.
Владиката, който, сигурно, бъл чулъ всички наши нападки
противъ него — по примъръ на нашитъ събесъдници и ние
dавахме пълна воля на гласа си — излъже отъ една съсъдна
стая и ни помоли да отидемъ при него за едно малко обяснение.
— Тукъ стана едно малко недоразумъние, започна той.
Азъ бъхъ много възбуденъ, и вие може би сте взели върху
си моитъ оплаквания. Не. Пръди да дойде гръцката войска
ние пръкахме тукъ страшни дни. Съ съдѣйствието на туканшни
турски първенци едавамъ можахме да запазимъ града. И сега,
тръбвахме да дойде войската, която съ нетърпѣние очакваме
— освободителната войска! — за да станатъ въ Костуръ тия
ужасни работи. Азъ се оплаквамъ отъ генерала. Той бъше
dлъженъ да запази реда, а безредицитъ се започнаха отъ вой-
ската. Азъ ще подамъ заявление на Диадоха и ще му се
оплача. Гърцитъ връщеха тия нѣща, защото бъха варвари. А
сега идемъ ние, цивилизованитъ и просвѣтенитъ, и вършимъ
cъщото. Християнинъ ли е това?
— Да, тия разсаждения подобаватъ на единъ свети ста-
рецъ, какъвто сте вие. Тъ се диктуватъ отъ християнски чув-
ства. Но не така разсаждаватъ хората, които сж наръмили
puшки и не отъ такива чувства се въдушевлява наръдътъ.
Война е. Има много и много настрадали се хора, които сж
чакали днешния денъ, за да си отъстъятъ. Азъ, разбира се,
не мисля и не чувствувамъ така, макаръ и да съмъ погребалъ
dвама братя, роднини, и да съмъ изхабилъ младинитъ си... .
Добръ е да не се повтарятъ такива работи, но отъ това, което
е вече станало, напразно се вълнувате и тревожите толкова.
Слѣдъ тая бѣгскава защита на каузата на генерала
Чекаларовъ мнѣка, а владиката, който пръди обѣдъ така
безогледно бѣше се нахвърлилъ върху насъ, почна да се
оплаква отъ андраритъ, но съ цѣль да засегне косвено и насъ:
— И тѣ сж подчинени на гръцкото военно министерство,
но не си поплувай. Искамъ още да ви кажа, че се намирахъ и такива хора, които злоупотребяватъ съ вашето име. Пръди мъсцетъ, напримѣръ, единъ бѣха се опитали да измъкнатъ отъ ваше име пари отъ единъ турчинъ въ едно село.

— Позволете, Ваше Високопріоосвещенство, пръди единъ мъсцетъ ние не бѣхме още пристигнали въ Костурско!

— Азъ, разбира се, не повървахъ, но искамъ само да ви кажа, какъ се злоупотребявава. Не е право да се гори и напада едно турско село, слѣдъ като е пръдало доброволно оржийето си.

— Но кой напада и гори селата?

— Андартѣтъ.

— Грышите, Ваше Високопріоосвещенство, не само андартьтъ, но и самата войска. И то по заповѣдъ отъ горѣ. Знаете ли, кой е изгорилъ Въртоломъ?

— Не.

— Войската. Това ни казаха гръцки войници и офицери въ Леринъ. Главно отъ военната властъ зависи, дали да се горятъ селата или не.

Почти цѣлить нитъ денъ мина вмѣсто въ веселие и радость между нашитъ хора, въ шумни разправии съ гръцкитъ офицери и съ владиката.

Командата и башіозуклукъть на гръцката войска и сценитъ въ гръцката митрополия ни навъха мрачни мисли за бѣдата, но въ щастото врѣме ни и разсмивах.

Тоя неотложенъ и безволенъ старецъ — генераълъ Треперко, както го наредихме — може би, храбъръ войникъ и добъръ стратегъ, но невъзможно военнѣ началикъ, кукла въ ржътъ на нѣколина млади офицери и на единъ съ съмнителна сериозност адютантъ. Тия надвиквания надъ пръвъръ заното му ухо, ржомаханията, неразборИЯта!

Другарыть Поповъ, служилъ свѣрхсеично въ българската войска, не можеше да се помири съ това многоначалие, съ тия своеобразни фамилни отношенія между дивизионъ командиръ и подчинени офицери. Вмѣсто да свърши съ насъ вятъ въ петнадесетъ минути, генераълъ Треперко се занимавъ цѣли часове, излагайки своя престижъ и пръдъ насъ и пръдъ множеството граждани, които пълнѣха митрополията.

Но отъ всичко по-трагикомична бѣше разправието между генерала и владиката. Неособено смутень отъ погромътъ — това, сигурно, е ставало въ всички градове, пръвъзмани отъ войската му — той посрѣщае съ ирония желането на влаждата да се прибегне до застрѣванія и бѣсилки за такива „дреболии“, като намираше, че не той съ своята сила, а митрополитъ трѣбвало да обуздава „своитъ хора“!
Колко по-внушителна и по външност, и по темпера-мента, и по воля, и по ум бъ фикура на неговия контра-гентъ! Въ лицето на митрополит Иоакимъ азъ видѣхъ единъ отъ многото самоотвержени и пръвдани водачи на елинизма, единъ „генералъ въ ръсо“, както единъ гръцки поетъ бъше наре-къл гръцкиетъ владици въ Турция. Той държи повече за прес-тика на гръцката армия, за авторитета на началствувашцитъ, за сегашнитъ и по-далечни интереси и задачи на гръцката държава, отколкото генералътъ. И виждайки въ военначащника на Гърция единъ слабъ човъкъ, който не оправда очаква-ния и анхажиментитъ му пръдъ мъстнитъ турски първенци, той иска на всѣка цѣна да му се наложи!

Но едноврѣменно съ това ние видѣхме въ тоя анадолецъ въплотена затаената стара ненавист къмъ българското племе, спрямо което е пръслѣдвалъ цѣлъ животъ, неизмѣнно и съ всички срѣдства, само една задача: да го късна и прътопява.

Ние сподѣляхме неговитъ мисли за погромитъ и за дѣлата на армията, но бѣхме дѣлъ бълскитъ съзбитни, задѣто ни посрѣщна една ли не като най-главни виновници за станалото въ нѣше отсѣтстви въ града. И ако бѣхме по-малко зъбати отъ него, той, безспорно, щѣше да ни се наложи чревъ генерала и щѣше да ни запрѣти всѣко движение изъ окопицата, защото не бѣше пръстаналя да вижда въ насъ елементъ опасенъ за елинизма. Опита се най-напрѣдъ да хвърли вината върху нѣшитъ селяни и косвенъ върху насъ. Но когато му доказахме, че нашитъ се-ляни съ намѣрили вече разбити костурийъ люкани, когато отбѣснахме едно по едно попълненнията му, той отстѣпи отъ тия позиции съ присажданата му оренталиска ловкость.

Изправени пакъ съ рѣчи и акламации отъ костурийъ българи, напуснахме съ облегчене града и се упѣтихме къмъ близкото селце Манякъ.

Отдѣления гръцки войници също напускаха града: прѣс- ваха се по околнитъ села за прѣхрана.

Единъ токуто издѣхналъ турчинъ, застрѣлянъ отъ ан- дарти, лежеше край шосето.

Какви ли дни има да се заредятъ сега за нашето насе-ление? Ще бъде ли прибрано цѣло Костурско въ границитъ на нова България?

Обзети отъ такива мисли, стигнахме въ Манякъ.

Разположени въ югъшата на нашия четникъ Паскалъ, ние подишахме пакъ въ това мальро чифлигарско селце родната ат-мосфера, която ни се стори сега още по-мила.
МЕЖДУ АГИТѢ.

Прѣвземането на Костурѣ убѣди околнитѣ села, и турски и бѣлгарски, что тоя пѣть пропадането на Турция е окончателно.

У вчерашнитѣ раи изведенажъ се пробудиха всички робски инстинкти. Желанието да се продаде малко чалѣмъ прѣдъ падналитѣ властелини, да се опита, макаръ и за единъ день, ролата на ага прѣдъ вчерашния такъвъ и да се ознаменува великото събитие съ единъ господарски жестъ и съ една материална придобивка, облада мало и голъмо.

Отъ седьм-осемъ турски или смѣсени села, които посѣтихъ, само въ половината можахъ да приберемъ турското оржие, по известния вече церемониялъ, който, въ очитъ на турцитѣ, бѣ единъ видъ тѣрежствена санкция на новата ера. Въ останалитѣ ние заварихъ турското население обезоружено вече и покорено отъ разни андартѣ и импровизирани селски чети, при чиито посѣщенія наредъ съ обезоружаването съ ставали и акции отъ другъ родъ... Безалаберността отива до томъ, что нѣкои турски села отъ съобразителностъ не прѣддаватъ изведенажъ цѣло то съ оржие на хора невѣрващи особено довѣріе, за да могатъ да задоволятъ съ по нѣколко пушки и други „обезоружители“, които ги биха навѣстили. И отъ всички посѣтели тѣ се снабдяватъ съ „документи“, че съ обезоружени и покорени.

Уви, турцитѣ вече не правятъ разлика между царски аскерѣ, андартѣ или комити: всички вѣржени християни за тѣхъ съ прѣдставители на новата властъ. И ако всичко мнѣ съ обезоружаване и съ нагостяване новитѣ аги, вчерашнитѣ аги съ просто честити. Разбира се, турцитѣ прѣдпочитатъ да прѣдадатъ оржияето си и да изявятъ покорността си прѣдъ по-компетентни власти. Въ това отношение нашата чета се прѣдпочита въ нѣкои случаи дори и прѣдъ гръцката войска.

При прорѣщенето ни бѣлътъ знамена на турцитѣ посятъ въ срѣдата кръсть — емблемата на ненавистната християнска религія. Тая церемония почна да ни се вижда банаална. Като
помислихме, че тия бъли знамена съ кръстове въ сърдата се: 203
изнасятъ при всъко приближаване на въоръжени христиани, ние започнахме да заповѣдваме вече на знаменосцитъ да ги свиватъ.
Банални станаха и стереотипнитъ рѣчи, съ които се обяснявала на покореното племе прѣмуществствата — справедливостъ, строгость, политическото равенство и закономѣрността — на новото управление. Ето защо при настроеніе, ние поръсвашеме тия рѣчи съ малко хуморъ и ги обръщахме въ забавителна приказка, която много допадаше на турскитъ ни слушатели, прѣдразполагаше ги и ги освобождаваше отъ страхъ. Тоя начинъ на ораторствуване особено прилъгаше на Чекаларова, който си служеше съ мѣстния, разбираемъ и отъ турци и отъ гърци, български диалектъ.
— Е, турци! Вие знаете, че когато двама пехлевани се сборичкатъ, единицата непрѣменно ще падне. Сборичката се християнскитъ царини съ вашия девлетъ и вашиятъ девлетъ падна.
— Хай! Хай! — Така е, отговорятъ турцитъ съ извѣстна веселость.
Въ слѣдния духъ имъ се обяснява, защо падно и защо не можеше да не падне девлетъ въ тая пехлеванлъкъ, и пр. Обикновено не ставаше нужда да се искан оржжиеотъ. Турцитъ ни изпрѣввашаха:
— Тюфячитъ сжъ схъбрани въ джамията и на мусамфиритъ сжъ определени конаки за ношуване,
Гости по силата на политическата промѣна, ние сме прѣдметъ на единъ особенъ оріенталски церемониялъ.
Когато влизаме въ нѣкога кхща, цѣллото мѣстно население стои диванъ-чапра зъ бълтъ не отрвършаме на всички съ по едно достойно тѣмѣне. Най-напрѣдъ се завичатъ едини, взиматъ съ извѣстно странопочитание пушкитъ ни и ги окачватъ на стѣната. Това посѣгане къмъ оржжиеотъ ни за единъ мигъ неволно съ стрѣвва, но бързо си спомняме за новото си положение. Други прибиратъ ћурълъти ни, горниятъ ни дрехи. Постъ всички се нареждатъ като пажове край стѣната и чакатъ. Сѣдаме. Домакинътъ размѣня съ всички ни по едно темане, поздравлява ни съ сефагелдинисъ! (добръ дошли!) и сѣдаме.
Съ наше съязволение дава се заповѣдъ да се слага за вечеря. Единъ турчинъ пристига съ бакъренъ гюмъ, другъ съ легенъ и ни поливатъ да си омийемъ ржцътъ съ такова благоговѣние, като че свѣщенодѣйствуватъ.
Насѣдваме около една грамадна бронзова тепсия. Редятъ се чорби, печива, баклави, яхни, халви, пилафи. По нѣкога домакинътъ е толкова кулантенъ, че се е погрижилъ даже и
за... вино. Единъ турчинъ по чорапи стои изправенъ до вра-
tата и държи неподвижно въ дланьта си блюдото, което ще
ни се поднесе, щомъ се разправимъ съ токуто сложеното на
софрата.

Тоя церемонияъ досажда. Ние сме готови да кажемъ на
изправения турчинъ съ блюдото въ ръка да сложи на соф-
рата всичко и да си въра, но единъ другаръ се обажда:
— Чудя ви се на ума. Нека ни послугуватъ и тѣ малко,
tа да разбератъ, че сме си размѣнили мѣстата.

Направи ми впечатление, че повечето отъ нашитъ мом-
чета не бѣха облодани отъ това суетно желание да имъ при-
служватъ турци. Въ Желегоже, селото на прочутия беглерсъ
fамилии, слѣдъ като прочетохме на момчетата нужнитъ но-
тации за коректно дѣржане, прѣдоставихме имъ да се наста-
нать въ опрѣдѣленитъ турски къщи. И все пакъ мнозина отъ
tѣхъ прѣдпочетоха бѣлагорски къщи: тамъ щѣли да се чув-
ствуватъ по-добре.

* 

Цакони е единственото село, въ което употребихме и
малко тероръ.

Цаконскитъ турци съ взеи живо участие при опожаря-
ването и ограбването на южнитъ гръцки села. За това имъ
поискахме да донесатъ доброволно, заедно съ оржgieno си,
и плячкосаната гръчка стока, за да се повърне чръзъ гръц-
ката митрополия на пострадалитъ гръцки съмѣства. Но тѣ се
опитаха да скриятъ частъ и отъ оржgieno си и отъ плячката.
Чекаларовъ замахна своя турски офицерски камширкъ надъ
gлавата на единъ възстаръ турчинъ. Безъ да иззъка, турчинитъ
cе завтегча съ разкървавено лице въ къщи и донесе и орж-
жието и плячката си.

Но и тоя примѣръ не послужи достатъчно за назидание.
Тогава се заповѣда на момчетата да обискатъ къщищетъ.
Придиръ половинъ часъ всичкото оржгие и всичката заграбена
гръчка стока бѣ сложена на купъ всѣдъ селския мегданъ.

Обискитъ не минаха безъ инциденти. Напримѣръ, Доне
отъ Жупаница, най-възрастняятъ между нашитъ четници, го-
лѣмъ своенравникъ, попадналъ въ една къща, пълна съ жени.
Той взелъ една дъска и ги подплесналъ наредъ по дебелитъ
меса: това било у него мания.

Въ къщата на единъ забѣгналъ лошъ турчинъ, дѣто ни
въведоха мѣстни бѣлаги, заварихме тоже нѣколко жени. Единъ
отъ тѣхъ ни изгледаха подъ яшматъ си, други си скриха
главитъ въ пазвитъ.

— Ти що се криешъ? каза Чекаларовъ на една, която
най-рневно си криеше лицето. Да не мислишъ пъкъ, че ние
си ньмаме жени и по-хубави отъ васъ? Страхъ ли ви е много?
— Страхъ ни е, ами. . .
— Да не ви е страхъ. Християнитъ не сж като вашитъ мжже и ньма да ви закачать.
Нъколцина бивши турски стражари, българи отъ разни краища, прибрани пръзъ войната въ четата ни, налетъли въ Цакони на нъколко турски момичета. Нашитъ четницъ Любо Весовъ, софийски студентъ, отблъснахъ съ приклада стражаритъ, извелъ момичетата пръзъ единъ дворъ и ги пръдалъ на родителитъ имъ.
Скромнятъ момъкъ дълго мълча за своя рациски подвизъ, за който ние се научихме по-късно отъ други момчета.
За обнискитъ на обезоръжителитъ андарти по турскитъ села можахме да си съставимъ понятіе въ село Желинъ.
Токуто бъхме извършили обезоръжаването и въ това село пристигнахъ десетина андарти, които се опечалиха много, като видъха, че сж закъснили.
— Що стоите? Що не ги горите? упръкнаха ни тѣ.
Съ мжка можахме да ги отклонимъ отъ намърението имъ и да ги убудимъ, че това не е необходимо, нито позволено, щомъ селото се покорява доброволнол.
Въ помашкото село Гърлени, посѣтено много пѫти отъ разни „обезоръжители“, уплахата бѣ ужасна. Оплаквайки се отъ зулуми, гърленци плачаха като дѣца. При най-малкото възражение андаритъ имъ сочели патрони и кибритени клечки . . . Депутации отъ това село идваха не веднъжъ при насъ да ни се оплачатъ, че стадата имъ непръжкънато се задигватъ и че нашитъ писма не се чакатъ отъ него.
— Вземете ни съ васъ! . . . Какете ни, дѣ да се изселимъ! . . . мѣлѣха ни тѣ съ сълзи на очи.
Въ смѣсеното село Четирокъ се срѣшнахме на 16 ноември сѣ едно отдѣлене гръцка войска. Мъстни турци ни се оплакаха, че войниците тропали по вратитъ за хлѣбъ, но и слѣдъ като имъ се давало каквото поискать, тѣ настоявали да се отвори вратата . . .
Поканени отъ подпоручика на срѣща, заварихме при него еднитъ пѣявахъ и приказливъ младъ фелдфебелъ, който прѣзъ се оплака отъ своеволията и насилията на . . . българскитъ селяни. Той ни изброи нъколко опити за грабежи, осуетени отъ него и продължихъ съ патосъ:
— Гръцкото управление не може да толерира такива дѣянія. Турското населене не бива да се оголва, понеже на нашата дѣрзава сж нужни данъкоплатци.
Сѣгласихме се напълно съ него и добавихме: . . .
— 205 —
— Военната власт има право и сила да пръдупръждава и наказва пръстяглениета. Но тя би тръбвало на пръв ръст да обуздае своит войници.

И изброяхме от своя страна ньколко случаи.

Офицерът Андонопулосъ, запасенъ подпоручикъ, който досега философски мълчеше или зобъше грозде и си похаваше съ апетитъ хлѣбъ и сирене, все думата, но вмѣсто да подкръпли държавнишкитъ мисли на фелдфебела си, остана на особено мнѣнѣе:

— Да ви кажа ли, господаре, започна той. Азъ съвсѣмъ не съмъ съгласенъ съ васъ. Къмъ всички турци азъ хранявъ органическа умраза. Азъ не мога да гледамъ просто турчинъ. Турчинъ добъръ нѣма, всички съ пръстягленици. До днесъ тѣ съ убивали и ограбвали християнитѣ, нека сега да поограбятъ малко и тѣхъ. Не би тръбвало само да се горятъ жещата, за да има дѣ да се приберать домочадиатата и да не се създавать главоболия на държавата. Турцитъ нѣматъ вѣра...

Фелдфебелът се сконфузи и мълкна. Ни мъкъ сехотеме за излишно да споримъ, щомъ човѣкътъ храпи къмъ турцитъ „органическа умраза“...

А единъ нашъ селянинъ, който стоеше задъ менъ, съвсѣмъ непръдпазливо му казваше, сочейки подпоручика:

— Го пулишъ той таа? На дѣвъ магаринъ съво не може да раздѣли. Шюо му сторихъ казуане вчеръ... 

И хитриятъ българинъ ми объясни, че вчеръ, когато пръкарвай подпоручикъ пръзъ Бистрица и другитъ водъ, офицерът на ньколко пъти цопвалъ въ водата, понеже въпръки съвѣтъ, които му се давали, не успѣвалъ да се задържки на коня.

Атестациата на нашия селянинъ ме удиви. При всичката си неподвижност — той имаше типъ на мораинъ* — подпоручикът изглеждаше просвѣтенъ човѣкъ. А когато го запитахъ за професията му, излѣзохме колеги: пръпорчка ми се за редакторъ-издателъ на вѣстници въ Атина.

Пристигнаха нови оплаквания и туринъ край на нашия разговоръ. Българитъ ни помолиха да посѣтимъ една отъ пострадалитъ турски жещи. Подпоручикът се подсмѣ на нашата ревностъ, но на края се съгласи да участвува и той на разслѣдаването.

Въ жълта на стаята, дѣто ни въведоха, пъшкаше отчаяно единъ боленъ турчинъ. Като ни видъ, той усилъ оханията си и си придае още по-страдалчески видъ. Изслушахме го, разпитахме и свидѣтели и установихме, че гръцкни войници съ задигнали часовника и паритъ отъ кесията му.

*) Моранти се казватъ жителитъ на Пелопонезъ.
Фелдфебелът въвъ бълъжка отъ всичко, а единъ младши
ни каза, че познава много добър единъ обиращитъ —
извъстенъ атински апашъ, който и тукъ продължавалъ най-
усърдно да упражнява професията си.

Първопричината на това положение бъ, разбира се,
примърътъ на първиятъ погроми въ Костуръ. Сниходител-
ността, съ която се отнесе къмъ тъхъ гръцката военна власт,
се схвана отъ масата като мъчеливо одобрение.

Гръцката продоволствена система пъкъ идъ да до-
пълни злото, отваряйки широко поле за своеволия и посъга-
tелства надъ частната собственост.

Цълата почти четвърта дивизия е разпръсната по селата
за храна. Всъка войска част взима направо отъ населе-
нието припаситъ, които и съ потръбни. Въ първиятъ дни на
свободата християнското население се помиришава охотно съ
tова, водимо отъ чувства на гостоприемство и на признатель-
ност. Скоро обаче то взе да се озадачва. Тогава гръцкиятъ
офицери почнаха да си служатъ съ думата р е к в и з и ц и я,
но безъ да издаватъ никакви разписки, или пъкъ като из-
даваха разписки, скръпени съ подписи объркани, недешифри-
руеми и не винаги съ дата. Отдълнитъ стопани страдаха и
поради това, че безвъзмездното обсебване на селската соб-
ственост ставаше безъ никакъвъ редъ: твърдъ ръдко се
искаше отъ общинската властъ въ селото опръдълено коли-
чество хлѣбъ, месо, слама и пр., за да бъде разхвърлено
върху цѣлото село.

Липсваше ли у гърцитъ всѣко интендантство, или пъкъ
самитъ офицери произволничека — това не можахъ да схвана,
но населението бъ съ впечатлението, че на всѣко войсково
отдълнене е пръдоставено да си изкарва безвъзмездно пръ-
хранената на само то мѣсто и както може.

Но ако християнитъ все имаха възможность да се оплак-
вать — гърцитъ и гъркоманитъ направо, а българитъ —
чръзъ митрополията, чръзъ насъ или направо, у турцитъ лип-
сваше всѣкакъвъ куражъ за оплакване. Тѣ бѣха изцѣло пръ-
доставени на волята на отдълнитъ офицери, които можеха да
се разпораждатъ съ всичко както исказа.

*  

И тукъ си изпашаха най-злѣ не най-виновнитѣ. Страдаше
безразбороно широката турска маса, която не помисли да бѣга
и която се надѣвааше да намѣри защита въ новитѣ закони,
щомъ се покори. Голѣмитѣ прѣстъленици, прѣтоваренитѣ съ
непростими грѣхове турци бѣха изблъгали своевръменно въ
Албания.
В্য পমাইকো সেলো স্যিম নেদ্যা সে বিমান নয়-গ্র্যাংইয়েক থেহ ব্যেবত কোসুসকো থেন যহ কোনাক্য ন সাফেথিন যোগ্য।

অতিরিক্তলো সেন্ম স্যিম নেদ্যা স্যে স্বর্পদৃহ নামৃধ দি ইতর্পি লো স্যে কোনাক্য থেন কোটা ভিন সঞ্চ রসিম লো প্যে লন লো স্যে অল্পানী কোত অফ অথ ব্যেন কোত সেল সেন্ম আমারিন নাম ত্য অল্পানী যোগ্য বার্ধক্য নেদোল অল্পানী আলভানী অল্পানী কোনাক্য যথা নেদ। অপ্রার্থিত বা কোনাক্য যথা ব্যেন আর্থ যেন যভ ভেরে যেন কোনাক্য সেল অন্যান্য লন্ত সেল বেরা বহু স্যিম অল্পৃথিক যোগ্য বালুকা ন্যায়।

কাজে ইর্জনিয আনারিন অন্য যথা সাফেথিন নয় পলায় কোত কোন অল্প হরিয়েনস্কো নামৃধ স্যে কোসুসকো হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অন্যান্য অণুষ্ঠান আল্পানী থেন অন্যান্য যথা আনারিন নেদোল অল্পানী হরীয়েন আনারিন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল অল্পানী হরীয়েন বর্ণ অথেন ইক্ষুরিয়ে প্রকল্প হরেচ নেদোল 

— 208 —
Уловенъ, Молла Демиръ не би билъ само застъплянъ: пръдъ очитъ на маса народъ той би изкупвайъ бавно и по-степенно своитъ пръстъщленія. Но понеже го нъмаше, тръб-ваше да се измиси едно насилие, което той да почувствува и отъ далечо. Обискирахме къщата му, която бъ вече нъкъколко пъти пръвъръшвана и пръдъи насъ, и заповѣдхме на гърленци да изнесатъ и раздадатъ на бъднитъ всичката останала храна и покъщницата. Трѣнахме послѣ да дйримъ жена му. Въ жтъла на една задимена стая въ братовата му къща намъръкъмъ свита една нѣчистопѣтна кадъна, която се задушваше отъ ужасъ.  
— Отвори си, отвори си лицето да те видимъ!  
— Шо ко ще ми видишъ? простена тя съ своя помашки акцентъ и се простръ на земята.  
— Я не се крий, старо харо, че само ти си жена — умрѣхме за тебѣ...  

Подъ страхъ на заканитъ, тя приповдигна яшмака и по-каза едно мръсно набрѣчканио лице. Тя била братова жена на Молла Демиръ.  

Въ друга родинска къща заварихме едно малко момиче. То имаше готовъ отговоръ и везе да ни се кълне въ корана:  
— Жими к й т а б о, не знамъ!  

Дойде и майка му. Лицето си тя откри лесно, но не искаше да откри и скриващето на Молла Демирана:  
— Не знамъ... Кога не знамъ, и да ме убие, шо?..  

Нъколко шамари, два удара съ приклада — същия отго-воръ. Но когато, повалена отъ момчето, видѣ ножовѣтъ, насочени въ гърдитъ й, тя завика:  
— Ке ви кажамъ, ке ви кажамъ...  

Тя ни поведе по други родински къщи и навсѣкждъ сама вече настояваше да излъзе Молла Демирана. Молла Де-мирица най-послѣ биде измъкната, но се оказа по-мръсна и по-отвратителна отъ всички. Момчетата се гнусѣха да я прибли-жатъ. Все пакъ, рѣшени да я разпитаме, изпратихме я подъ канвой при Попова: рекохме, между друго, да му устройимъ и единъ сюрпризъ.  
— Тая нъма кабааътъ, каза ни изъ пътъ коджабашията, Тая му бъше како измекярка.  
Молла Демиръ ималъ и друга по-млада жена, която за-бѣгала.  

Когато влизахме въ квартирата си, двама помаци из-насяха на ржъ Соллъ Демирана, на която припаднало. Отка-захме се и отъ разпита. Другарътъ Поповъ сжъщо не остана очарованъ отъ сюрприза: присъжствието на изпратената дама само го ядоса.  

— 209 —

14
Отказахме се да подпалимъ и къщата на Молла Демиръ; тя пъкъ била слѣпена съ къщичкъ на други безобидни гърленци, пръдъ чиито плачове и молби отстъпихме.

Срѣщаха се по турскитъ села и такива типове, които ни най-малко не се тревожеха отъ посѣщеніята на въоръженіе гяури. Почти винаги това бѣха безимотни хора, слуги, аргати, свирачи и всѣкькъвъ видъ босици, които и пръзъ турското господство никога не сжъ се чувствували господари и аги. Гяурскитъ посѣщенія за тѣхъ бѣха любопитни зрѣлица, които идѣха да внесатъ малко разнообразие въ тѣхнитъ безрадостенъ животъ. Загинването на турската дѣржава не ги засѣгаше. Не ги за- сѣгаша и посѣганствата надъ спокойствието или имота на бо- гатитъ турци. Нѣщо повече, въ дѣянія отъ той родъ тъ на- мираха и за себе си извѣстна отплата за прътѣрпѣли, може би, нѣкога обиди и за съзнановото неравенство.

Такъвъ единъ бояскъ, здравенъкъ и наивенъ момъкъ, на име Сайфединъ, се привърза къмъ нашъ въ Желегоже. Нему бѣ приятно да гледа, какъ разни пришепци се разпореждатъ съ хранитъ и стоката на забѣгнали богаташи. Приятно му бѣше, че може дори и самъ да обходи недостигнитъ бегски коначи и да изнесе отъ тѣхъ едно гърне сладко или една дреха.

Сайфединъ не искаше да се дѣлъ отъ нашъ. Молѣше да му се даде пушка, та да стане и той комита. Той ни изпръ- води далеко вънъ отъ селото.

Ето едно подтвържденіе на социалистическата теория, е класовитъ умрази сжъ по-сили отъ ражовитъ... Тукъ-тамъ си създавахме добри приятели и между не- босицить — най-много между гърленци, които просто ни увили- чаха съ своя мелодиченъ български говоръ.

Нашита гърленски домакинъ Бахтияръ, единвръшени гавазинъ на българското училище въ Костуръ, зная нѣколи- цина бивши костурски ученици, сега четници, и се запрѣгъща съ тѣхъ. Дружелюбенъ и прямъ, въ неговитъ обноски нѣма никаква тенденция да ни омилостиви или пръдразположи.

Образецъ на славянска кротость и прямодушие бѣ и самиятъ кодкабаша.

Сжщата вечеръ дойде да ни поадрави единъ току-токо прис- тигналъ отъ Солунъ войникъ. Той ни заразпраи подробности по плѣняването на солунската войска съ такова увлечение, като че се касаеше за обикновена приказка, а не за една капитуляция срамна за дѣржавата, на която е служилъ като войникъ. Той се радваше отъ сѣрдце на спасенето си и се хвалѣше, че можалъ съ своя езикъ да мине навсѣкъдъ за българимъ.
Но най-весело пръкарахме съ гърленския ходжа —
неджгавъ осемдесет и петгодишъ старикъ. Дощелъ самъ
слъдъ вечеря, за да ни види, той запуши дългата си чибучка
и се заприказва като съ стари приятели.
Неговитъ пръки пръдшественици, баща му и дъдо му,
не помнили, кога гърленци сж приели турската въра.
— Така сме се нашли... заключи той.
"Нъкои "обезоръжители" поканили гърленци да станатъ
християни.
— Арно, друзът не се сторатъ ръсяни, ами ясъ? Да се
сторимъ сега, на старость, попъ? пита ни старицътъ, иро-
нично усмихната.
Когато го запитахме за съмейното му положение, той
въздыхна:
— Дъщи си нъмамъ, дъщи....
— Ами жена нали си имашъ?
— Море не една, ами двъ си имамъ, ако да съмъ сакатъ,
ама шко файде?
— Млади ли сж?
— Едната ми е млада — стамболка е, ама ми избъгна...
— звехъ за дъщи, ама не ми даде Госпо....
— Само за дъщи?
— Е, усмихна се мазно ходжата и си поглади брадата,
душа е, сака....
Ходжата бъше вече съвсъмъ забравилъ за гибелта на
Турция.
— Хубава е вашата въра, дъдо! Жени си имате болъ, а
въкъ ние само една....
— Море, остави я тая. Вашата въра е токму: една жена.
Мие — како кучинишната....

* 

При сгодень случай не охотно отваряхме съ турцитъ
приказка за политическата съдба на Костурско.
Въ Желегоже бъха ни заобиколили слъдъ вечеря ходжа-
башията, ходжата, домакинътъ и други първенци.
— Ще ви питаме сега нъщо, ама ще ни кажете право.
Нъма да си кривят душата. Вашето царство вече пропадна.
Желегоже и другитъ села ще попаднатъ или подъ България
или подъ Гърция. Ако ви питамъ васъ, съ кого искате, съ
българина или съ гърка, вие какво ще кажете?
— Да не даи Госпо да ни вземе гърко! Кай ке бидатъ
булгаритъ, тамо и ние....
— Демекъ, насъ не ни сакате, намъси се Поповъ, при-
струвайки се на гръцки офицеръ. Толкова ли сме лоши, бе-
джанъмъ?

— 211 —
Събесъдницитъ ни за миът се смутиха. Но поокопитени, продължиха пакъ съ умилителна усмихка:
— Хатъръ да ти не остане, ефенди, ама ние сакаме Булгария.
— Е защо, бе джанъмъ, кажете ни себепа?
— Да ви кажиме... Гърцитъ не ги сакаме, оти много ня докундисвать на намуздо 1). Булгаритъ се намузлии люге. Имаме счукало 2), оти турцитъ во Булгария си живълъ арно и никой не имъ докундисвалъ на намуздо.
— Ами ако дойдатъ европейци или гърци и ви запитатъ, все такъвъ ли джевапъ 3) ще давате?
— Се той ке ни е джевапо.
Пръгъ гърци тъ, разбира се, биха казали тъкмо противното, но ние не се съмнявахме, че тъ и въ душата си пръдпочитатъ българското робство пръгъъ гръцкото. И то не само защото гръцкиятъ езикъ имъ е непонятенъ, а гърцитъ, по култура и нрави — по-далечни. Гърцитъ, бивши тъхъ съюзници и прислужници, сега бъха по-безогледни тирани и не се церемонъха съ честта на туркината. Българитъ, противници открии, по-силни и по-достойни, ще бждатъ и по-милостиви къмъ свойть райн.

Имаме и единъ турчинъ, взетъ подъ наше покровителство. Него бъхме готови да запазимъ на всъка цъна. Богатъ цифликия, Муста бей отъ Хрупища въ турско връме покровителствуваше българското население, ненавиждаше гърцитъ и бъ ненавижданъ отъ тъхъ. Подиръ възстането той подпомогналъ всъкъ българитъ отъ Манякъ и Жупаница, да се обзаведатъ наново: позволи имъ да съкатъ дърва отъ ормана му, за да си постройтъ кьщи.

Благодарни съ селяни сега си спомниха за него и ни се примилиха да не го оставаме безъ защита. Слъдъ падането на Костуръ той напустна къщата и имотитъ си въ Хрупища и конвоирахъ отъ наши четници, се пръхвърли заедно съ жена си и дъцата си въ Дъмбени. На нъколко пъти гърцитъ го откриваха и искаха да го откарать въ Костуръ, но все успявахме да го отвряемъ, докато най-послъ го пръхвърлихме въ Битоля.

1) Посъгатъ на честта ни.
2) Чували сме.
3) Отговоръ.
ПОХОДЪ ВЪ БОЖИГРАДЪ

Една депутация отъ гърленци отиде на 18 ноември въ съсѣдното голѣмо арнаутско село Божиградъ да каже на жителитъ му, че отиваме да го обезоръжимъ.

Това село не бьше още постѣтено отъ гръцка войска, нито покорено отъ андарты. Гръцката кавалерия стигна до Билища и се установи тамъ, а турската войска се отегли чакъ въ Корча, тъка че горнитъ села, разположени по Деволското поле между тия два града, останаха незаети нито отъ гърци, нито отъ сърби, нито отъ турци. Населени съ албанци, все бивши аскерили и жандарми, добри стрѣлица, горди и силни хора, тия села продължаваха да ни озадачаватъ. При това имахме свѣдѣния, че тѣ се сношаватъ съ Джавидъ пашовата войска въ Корча. Една андартска чета поканила божиградчани да прѣдадатъ оржийето си, но тѣ отказали.

Чекаларовъ се заамбицира и настоя да потеглимъ незабавно за Божиградъ, безъ даже да дочакаме заврѣщането на нашиятъ пратеници, и въпръкъ това, че голѣма частъ отъ нашиятъ момчета отстѣтствуваше.

Подиръ падането на Костуръ стегнатостѣтъ въ четата се особено разслаби; всички почти четници искаха, подъ прѣдложенъ, че ще се прѣобличать, да отиватъ по селата си сами.

Пѣхотинци и „кавалеристи“ загазихме прочутата деволска жаль — най-дѣлбоката и непроходима жаль, който спѣшнахме отъ България насамъ. Насрѣдъ пътъ ни прѣсѣннахата пратеницитъ на гърленци и ни обадиха, че божиградчани имали разпорѣдженѣ да не прѣдаватъ пушкиъ си на комити.

Самоувѣрени, отвидали вече да считаме турцитъ за серйозни противници, ние не отдѣдохме голѣмо значеніе на тая отговоръ. Чекаларовъ заповѣда на парламенторитъ да се вѣрнатъ обратно и да кажатъ на божиградчани, че, въпрѣкъ всичко, четата иде да ги обезоръжки. Посѣ се обърна къмъ насъ самоувѣрено:

— Бджете спокойни. Докато ние отидемъ, тѣ ще измѣнятъ рѣшенето си.
Подири дълго цапане изъ кальта показа се Божиградъ съ своитъ високи камени куцци, разположени по двата склона надъ едно гърло, по което тече рѣката. И по броя и посолидността на куццит си Божиградъ наподобява градъ.

Заблудени по нѣщо бѣло, което се мѣра — навѣрно, тюлбенъ на нѣкое анка — ние сметохме пътъ свободенъ и продължихме безгрижно, безъ да се прѣснемъ и да обходимъ още отдѣлено селото, както му е реда. Изпратихме само десента „кавалеристи“ да вардятъ пътъ откъмъ изтокъ, и нѣколко момчета отсамъ рѣката, а всички други влѣзохме въ селото.

Никакви посрѣщащи, никакво бѣло знаме. Приближиха ни само нѣколко дюкянджики гърци. Поставихме стража пооколнитъ улици и се отбихме въ единъ магазинъ.

Двѣ момчета слѣзомъ отъ планината, за да ни кажатъ че околнитъ ридища сж заети отъ въоржени арнаути. Други въоржени отдѣленія патрулиратъ по улицитъ и не искатъ да пропустятъ нѣколко наши момчета, които, за да отидатъ на рида, трѣбва да пръкосятъ селото.

Срѣщу нашия магазинъ стоятъ наредени по прозорцитъ младежи арнаути и ни гладатъ сериозно и упорито.

Убѣдихме се, че работата е много по-серіозна, отколкото можехме да прѣдполагаме. Силитъ ни сж твърдъ малко — около 40-50 души заедно съ въоржени селяни — за да бло- кираме едно тѣгъ голѣмо село, което разполага съ не по- малко отъ хиляда пушки. При това не сме взели никакви сериозни мѣрки нито за охрана, нито за нападене.

Най-послѣ, яви се единъ парламенторъ: високъ, широкоплещъ, възрастенъ мжжъ съ дѣлги засукани мустаци — истински шкипетаръ. Той пристигли съ достойностъ къмъ насъ, поздрави- ни по военному, изслушъ мѣщанино прѣдложениетъ ни и отиде да го съобщи на съселянитъ си.

Между това дюкянджитъ получилъ разсвѣдъния, че турски аскеръ обикаляятъ селата около Корча. Тѣ се разтревожиха и настояхъ непрѣменно да се обезоружи Божирадъ, за да не се изложатъ тѣ и околнитъ христіански села на опасностъ. Всичко това съобщихъ веднага писменно на гръцкия командацъ въ Билица и настояхъ, че Божиградъ и околнитъ турски села трѣбва да бждать веднага обезоружени и покорени.

Парламенторътъ не се завърна вече. Явно бѣ, че арнау- титъ нарочно бавятъ своенъ отговоръ, възватаатъ мѣрки и чакайте нѣщо. Чекаларовъ имъ се закани чрѣзъ гърцитъ, но ние по- бѣрзахме да го укротимъ и убѣдимъ, че съвсѣмъ не сме въ положение да изпѣлимъ, ако стане нужда, тѣя дрѣзки закани. Достатъчень е само единъ изстрѣлъ, едно случайно изтѣр- ваване на пушка, за да се завърже неравна борба на живо- вое и смъртъ за насъ. Почувствувахме вѣтрѣшно угризе-
ние, задъто така безразсъдно излагаме на опасност живота на толкова поразvacът въ въ себе си ръшнихме: не ни остава, осъвънъ да сключимъ единъ „почтеньъ компромисъ“ и да дойдемъ другъ пътъ по-добъръ притовгени.

Привечеръ дойдоха нъколица първеници зрадно съ снаждания парламентъръ. Съ тьхъ бъ и Шабанъ-онбашь. Пръди вечеръ отъ петнадесетъ години той онбашия билъ пазачъ на костурския затворъ, и Чекаларовъ като затворникъ избягалъ една нощъ отъ ръцътъ му. Сега тъ си размънна шеги и заговориха като „стари приятели“. Арнаутътъ искаха най-малко да поотложатъ обезоръжването си, но страхувайки се отъ бълдащи отмъщения, стараеха се да се помириятъ съ насъ.

— Най-послѣ, ние ще ви дадемъ пушкитъ си, заявиха ни твъ, но утръ сутринта. А до утръ, заповъдайте да ви настанимъ на конаци.

— Както вие имате бъсъ, така и нашата дума е бъсъ: ние ще ви осигуримъ напълно, ни косъмъ нъма да падне отъ главата ви. Но пръди да си дадете оръжие, ние не можемъ да ви бъдемъ гости. Това е законъ за насъ.

Десетникътъ Ване Канчевъ слъзье отъ рида и ми пошепна на ухото:

— Горъ сме заградени; отъ всички страни прииждатъ арнаути изъ околнитъ села.

— Настанете се поне на конаци, продължаваха да ни увършаватъ арнаути — тамъ да ви донесемъ оръжие си.

— Не. Послѣдната отстълка, която ви правимъ е така: складирайте още сега пушкитъ си въ джамиата, а утръ ще съобщимъ на войската да дойде да ги прибере.

— Но вече се стъмнява, късно е.

— Нека е късно.

Съ тая дипломатична маневра ние спасявахме престижъ си, отъ една страна, а отъ друга, отстранявахме опасността отъ едно сблъскване, което въ никой случай не би се свършило благоприятно за насъ.

И тъкмо когато обвърнахме гърбъ на парламентърить, пристигна отъ Билица единъ запъхтъ нои конникъ и ни даде да прочетемъ едно писмо. Командантьтъ на кавалерийския полкъ въ Билица заповъдваше на божиградчани да си събера пушкитъ, които гръцката войска утръ щъла да дойде да прибере.

Сега ни стана съвъсъмъ ясно, отъ червъта куражъ божиградчани и защо ни бавиха толкова: твъ сж чакали това писмо отъ Билица, а тамошниятъ гръцки командантъ имъ бъше запрътълъ да се пръдаватъ на насъ.

— Добръ тогава. Направете, както ви се заповъдва въ това писмо. За насъ не е важно, кому ще дадете пушкитъ си,
важното е утрњ Божиград да бъде обезоръжен, казахме ние като прочетохме писмото.

И си заминахме, дълбоко увърени, че гръцкитъ команданть ще се разкайва, задъто Божиград не се обезоръжи днесъ.

Нашитъ момчета оть рида се удивляваха на арнаутската дързост. Българитъ шкипетъри минавали спокойно, съ не-пръдизвизителенъ, но достоенъ видъ пръзъ тъхнитъ редове и заемали сгодни позиции, готови вски моментъ да отворятъ по даденъ знакъ огънь.

Жертвътъ, който за щастие не дадохме въ Божиградъ, малко остана да ги дадемъ изъ пътъ. Изъ низинитъ потъвахме до колъни въ кълъ, а по урвитъ едямъ спазвахме равновъ- сие. Коньть на Доктора се струпали въ една пропасть, но ездачътъ по нъкакво нудо остана правъ на пътеката.

Къмъ обезоръженото село Ревани стигнахме съ запалени свъщи и лампички. Нашето илюминирано шествие изпляши реванци, но двамата християни, ангажирани оть тъхъ, за да па- зятъ селото отъ плячкаджии, ги успокоиха. Реванци отвориха къщичътъ си, стъмниха огоньове и ни помогнаха да си изсушимъ дрехитъ. Съ една бързина, която говори за голъмoto готварско изкуство и за гастрономическитъ склонности на турцитъ, реванци ни сложиха великолъпна вечеря отъ кисело млъко, би- лишки прасъ, месо, баклава.

Макаръ и съсъди на Божиградъ, реванци бъха вече ли- шени отъ оръжиеето си — раи.
XLIV
НА ОБЯСНЕНИЕ ПРИ БИЛИШКИЯ КОМАНДАНТЪ

Отъ Корча идъха обезпокоителни новини. Аскерски отдъ- 
ления пълзяли по посока къмъ Божиградъ.

Разтревожиха се наново нашитъ селяни, особено ония, 
които, съ своитъ „отмъстителни“ екскурзии бъха си навлъкли 
гънъва на турскиятъ села.

Бъзмутени отъ лекомисленото и нелоялно поведение на 
гръцкия командантъ въ Билища, ние не бихме се ни най-малко 
безпокоили отъ постепенното приближаване на аскера, ако съ 
това не се излагаха на опасность нашиятъ села.

Четири деня подиръ знаменития походъ въ Божиградъ, 
азъ бъха натоваренъ да отидя въ Билища на послѣдно обяс-
нене съ гръцкия командантъ,

Заедно съ Ламбро Поповски и съ двѣ други момчета ми-
нахме пръзъ обезоржженото село Кажпешица и излъзохме на 
шосето. Лъхна ни воня на разлагаци се трупове, които но-
вата власть още не се е разпоредила да се разчистятъ, въ-
пръкъ многото безплатни работни турски ръцъ. Оставихме на 
гласно великолѣпнитъ Мемедъ бегови хонаци и влъзохме въ 
Билища.

Тая оживѣна и напрѣдваща съ търговията си паланка ни 
порази сега съ своята мѣрсотия. Малкото българи дюнанджии 
ни посрѣщаха радушно. Но тѣ бъха още безпокойни и не 
считаха освобождението си за дѣлготрайно. Прѣди два дни се 
прънали слухъ, че наблюдавалъ аскеръ, и градецътъ се диг-
налъ на кракъ, а кавалерийскитъ полкъ се приготовилъ да 
бъга. — Единъ аргументъ повече въ полза на моята теза, 
казахъ си азъ.

Нѣколица кавалерийски офицери се изтѣгаха лѣниво 
върху постлани черги въ квартирата на команданта.

Тѣ не можеха да простятъ на България, задѣто така 
прибѣзано склучила примире съ турцитъ.

— Трѣбваще да се опѣхтимъ и ние, и сѣрбятъ къмъ 
Чаталджа, да свѣршимъ всичко, та да се успокоимъ най-послѣ! 
заключи самоуѣрено единъ младъ поручикъ.

— 217 —
Нашита страхове отъ движението на аскера около Корча и настояването ни да се обезоръжки незабавно Божиградъ биодха посръщнати отъ офицеритъ едва ли не съ подиправка.

— Напразно се опасявате, казва тѣ. Турцитъ вече не сѫ способни за подобни акции. Тѣ сѫ деморализирани, изгладнѣли и ако обикалятъ въ по-близкитъ села, то е само за хлѣбъ.

Спомнихъ си, че сѫщѣтъ тия храбреци прѣди два дни бѣха се приготвили да бѣгатъ и да оставятъ градица на произвола на турцитъ, и се вѣзмутихъ отъ тѣхното позиране сега прѣдъ менѣ.

— Но, господата, помѣжки се все пакъ да ги разубдя, бждете увѣрени, че ако сѣ поищи по-голѣма турска войска, всички необезорѣжени села, съ Божиградъ на чело, веднага ще я подкрѣпятъ. Това сѫ всѣ храбри хора и изкусни стрѣлци. А обезорѣжимъ ли ги, тѣ сами ще странятъ отъ аскера, за да не сѣ изпратъ послѣ. Позволете мѣ да ви кажа, че нѣ познаваме мѣстнитъ турци по-добрѣ, отколкото вие.

— Тия турци вече нѣколко пѫти нѣ прѣдлагатъ оржежето си. Но, нека го дѣржатъ, за да се бранятъ отъ насилиета и произволътъ на селянитъ.

— Тия села даже нѣ служать съ разни донесения, прибави другъ офицеръ.

— Дано вѣ бждатъ вѣ тѣ служиливи и когато сѣ по-каже турска войска въ малко по-голѣмо количество, заключи въ тѣ и турци краятъ на спора.

Яви се и самъ командиръ на пѣрвия кавалерийски полкъ подполковникъ Захаракопулосъ.

Възраженията му бѣха сѫщѣтъ, но на края той заключи:

— Взимамъ най-послѣ бѣлѣгъ и утръ ще изпратъ една рота, за да обезорѣжки тѣ четири села.

— Но защо не сѣ възлага тая задача на насъ? Ние сѣ такава цѣль сѣ приближиме насамъ. Значи, можемъ вече свободно да измѣнѣмъ маршрутъ си?

— Както обичате, но защо ще си давате трудъ, когато азъ утръ ще изпратъ въ Божиградъ войска?

Разбрахъ, че командантътъ е поѣлъ извѣстни ангажименти прѣдъ тия села и счетохъ за излишно да настоявамъ повече. Засега гонъ тогава друга тема, която сѫщѣ влиза въ мисиата ми.

— Нѣкои офицери и подофицери съ своитѣ приказки и постѣлки по селата възбуджать старитъ умрази у гъркоманитъ и огорчаватъ нашитъ бѫлгари. Сгрува мѣ се, че не трѣбва да се подкопава още отсега вѣрата у разнитъ народности, че всички еднакво ще сѣ радватъ на свободата.

— Не вѣ разбирамъ...
— Дразнят се, напримъръ, българитъ отъ заявлениата на разни гъркомани и офицери, че тия мѣста били вече окончателно присвѣдени къмъ Гърция, че всички трѣбвало за напрѣдъ да говорятъ само гръцки и пр. Азъ отъ моя страна и отъ името на монѣ другари, ви моля, да прѣдадете нашитѣ оплаквания на г. дивизионния командиръ въ Костуръ, за да се дадать на вашитѣ хора надлежнитѣ наставления.

— Намъ сѣ дадени такива наставления. Ние трѣбва да третираме еднакво всички християни безъ разлика и да не имъ говоримъ абсолютно нищо за разпрѣдѣлбата на завладѣнитѣ земи. Това е работа на правительствата. Ние нищо не знаемъ и имаме само да изпълнимъ това, което съзнанитѣ правительства рѣшать. Ако желаете, бихъ могълъ да ви заявя това и писмено.

Останахъ доволенъ отъ заявлението на подполковника по това въпросъ, поблагодарихъ му за нѣколко гръцки вѣстника, които ми даде — отъ Вардаръ насамъ и не сме видѣли още вѣстникъ! — и се раздѣлихме.

* * *

Двама отъ най-извѣстнитѣ турски първеници не сѣ избѣгали отъ Билища.

Единътъ отъ тѣхъ, Мемедъ бегъ, стопанинъ на великолѣпнитѣ конаци до самия градецъ, дойде веднага да ни поздрави. Наши селяни задигнали сламата отъ чирлика му Долна Лобаница. Той се хвали съ услугитѣ, които правилъ на населенето, и моли да му се повърне поне частъ отъ сламата. Той е още на почитъ прѣдъ българитъ, които, макаръ и нерѣшително, поддѣржатъ претенциитѣ му.

Мемедъ бегъ придава на радостнита си отъ свиждането ни такава искреностъ, щото би помислилъ човѣкъ, че само за насъ е бълнувалъ прѣзъ живота си. Той ни увѣрява, че за него ше бъде голъма обида, ако четата ни, когато слѣзъ въ Билища, не се настаня въ неговитѣ конаци.

Този тѣнъ на заможни, страхливи и прѣдвидливи турци се е оформилъ подъ моралното въздѣйствие на нашата организация. Разколебаната въра въ дѣлговѣчността на турско владичество, внушителната устойчивость на бългърската борба, страхътъ отъ комитета, способенъ да простеръ навсякъдѣ отъ мѣстителната си дѣсница, сѣ ги заставили да поддѣржатъ привилегиата съ българи и да трупать извѣстенъ активъ отъ услуги къмъ българското население. При новия режимъ тѣ ще бѣжать покорни граждани и данъкоплатци, стига да почувствувать, че животътъ и имотътъ имъ сѣ осигурени.

Малко по-друго нѣщо прѣдставя Хюсеинъ бегъ — същиятъ оня бегъ, който прѣди четири седмици е прѣдупрѣждавалъ смѣрдѣшани: да си отварятъ очи, да не прибирать лоши
хора, защото инъкъ ще имъ изгори селото. Едно връме пъкъ, когато организацията тукъ бъше всесилна, той обичалъ да позира пръдъ селянить като приятелъ и покровителъ на комитетъ.

Хюсеинъ бей ни изненада, и докато се усътимъ, успълъ да залъпи на всички ни по една гореща цъблувлек въ устата. Съ остъръ погледъ и дълъгъ изкривенъ носъ, той има видъ хищнически и лукавъ, способенъ да прикрива изкуство мислиъ си и да се приспособява къмъ вскъ сръдъ. Амбициозенъ и уменъ човъкъ, той, за да осигури положението си, е правилъ вскъ какви компромиси. Ако и да е участвувалъ въ бацибозуши отряди противъ гърцитъ, той пакъ е успълъ да спечели благоговението на мъстнитъ гръцки офицери, като удовлетворява най-старателно тъхното чрезвуходничество. Но Хюсеинъ държи още повече за довърнитъ на българитъ, които смъта и по-силни и по-опасни. Тъкмо за това той играе пръдъ насъ на сърдечностъ и сърдечноност.

Безъ да го поканимъ, той зае място на нашата трапеза и почна да избрава добрициъ, които е направилъ на българитъ. Отръването на българско училище въ Билища той счита за своя лична заслуга. Подиръ вскъ приведено ново доказателство той насочва острия си погледъ къмъ сътрапезничитъ българи и пита:

— Нъ, питайте тъзи хора, не е ли така?
И българитъ кимватъ утвърдително глава.

За да докаже своята „емансиприраност“, той се чукаше съ насъ и изправяше демонстрантиво чаши пълни съ вино. Ако имахме печено прасе, щълшеше, разбира се, да яде и отъ него. Човъкъ безъ религия и безъ народность, способенъ на всички компромиси. Арнаутинъ по произходъ, той се опълчавалъ противъ албанското национално движение.

Хюсеинъ-бей непръкннато пита за здравето на Чекаларова и най-малко десетъ пъти повтори, че Чекаларовъ му е най-добрия приятелъ на свъта.

Той тиъ, създаденъ пръдъ турското владичество, на колко ли нови трансформации е обреченъ за напредъ?

На връшане за село Косинецъ вързъхме заедно съ група десертори отъ разни народности, избъгвали отъ корчанския аскеръ. Единъ гръцки конникъ ги водъшеше въ Кълпешница, за да имъ зарежа квартири. Между тъхъ имаше и нъкъдолинъ българи отъ Неврокопско. Тъ цапаха боси калъта по шосето и ни разправяха дългата история на своитъ патила и невърятни работи за гладорията на аскера въ Корча.

Сами тъ, заприличали на призраци, се чувствуваха неизказано щастливи.
Много съображения ни наложиха да пристъпим към частично разформиране на четата.

Въхме вече станали трънъ въз очитъ на нашитъ съюзници. Рискувахме и за напръдъ да се натъкваме на неприятности, каквито билишкиятъ командантъ ни устрои въ Божиградъ. Тукъ-тамъ гърцитъ бъха вече се опитали да обезоръжатъ нѣкои наши момчета, заминали въ отпускъ по домовете си. А всъко освърблене или незачитане спрямо насъ злъ влияеше върху духа на българското население.

Къмъ поведението на гърцитъ се прибави и разслабената дисциплина въ самата чета, поради непрѣдодолимия ламтекъ на четницитъ да се прибератъ по домовете си.

На малката площадка прѣдъ училището, край живописната чешма въ Косинецъ, еднинъ костурски фотографъ направи нѣколко снимки на дружината.

Съ тия снимки се увърчаваше раздразнената страна на единъ походъ, прѣдприетъ при смътни вълненя и надежди и при пълна неизвѣстность за участьта на нѣколко десетки българи. Обезъ ни трогателно умиление прѣдъ таинствената сила, която ни сливаше въ едно цѣло и ни караше да се радваме, да страдаме и да се вълнуваме винаги заедно.

Понѣва се принуждавахме да се справяме съ нѣкои човъшки слабости, съ нѣкое явно недоволство или глухо роптане. Но достатъчна бъ една ненадѣйна опасность, еднинъ общъ успѣхъ или една обикновена промъвна въ обстановката, за да се въдвори бързо единението и интимността. Ние сами сме бивали понѣкога прѣкалено строги къмъ простоличитъ имъ, случайно невнимателни къмъ нуждитъ имъ, прѣнебрѣжителни къмъ михитъ имъ, или пъкъ, по неволя, сме ги подлагали на непосилни напрежения. Но тия добри момци и достойни сино ве на героическия костурски край, които нито единъ момъмътъ не напустиха храбростта, тѣ ще ни простятъ неизбѣжитъ прѣгрѣшения, за да съхранятъ скъпи споменъ за дружното скромно участье въ голѣмото историческо събитие.
Грамосъ, Девольта, Костолата и Винярът въ една гошъ се покриха съ снегъ. Несъщно по затрупаната пътека възвохиме въ Дымбени, загубено въ политъ на своитъ исторически чукари.

Едно връме Дымбени бъше на чело на селата съ своята образцова организация. Сега е то на чело на селата съ своятъ хубави каменни гради. Тукъ почти не сх останали слъди отъ разрушението. Върху развалинитъ се издига нови кокетни, гукъ-тамъ измазани отъ вънъг сгради, която придаваха на Дымбени видъ на градче. Това впечатление се усилива отъ домашната обстановка и отъ облъкло то на дымбеници; всички млади хора сх облечени въ граждансъ дрехи и обути въ американски чипици или солидни арнаутски опинци.

Дымбени сх особенъ народъ. Локалниятъ — костурскитъ — патриотизмъ, съ който изобщо се отличава костурчани, у тяхъ е по-силно развитъ. Дымбени иматъ свой особенъ колективенъ темпераментъ и силно развито колективно честолюбие. Тъ като че образуватъ отдълна нация, а селото имъ — отдълна държава. Съ силни стадни инстинкти, тъ сх способни да се хвърлятъ отъ една крайност въ друга — днесъ беззавътно пожертвуватели, утръ поразителено слаби.

Дымбени даде на Костурско двѣ крупни революционни силъ: Лазаръ попъ Трайковъ и Лазаръ Московъ. Само въ прочутото сражение при Локвата и Винярът падаха тринадесетъ дымбеници, а списъкътъ на всички загинали въ сражения съдържа цѣла двадесетъ и имена. Трима отъ десетницитъ на четата ни, Василъ Какалевъ, Доно попъ Стерйовъ и Ставро Калабуровъ, сх дымбеници. Образецъ по спретнатостъ, юначество и дисциплинираностъ пръзъ въстанието, дымбеници отпадаха съвъмъ духомъ подиръ разгрома, и никкакъ реакцията не се прояви въ такива чудовищи дѣйния, както тукъ. Разочаровани отъ изхода на борбата, съкрушени отъ разъбра на нещастето и рѣшени да се покорятъ на възтѣржествува лъти тирани, тъ убиha своя вождъ Кириако Търповски, единъ човъкъ съ здравъ разсъдъкъ и несъкрушимъ духъ, та да миряса съвъмъ селото.
Въ Дъмбени азъ доби получения самъ съ нѣколко момчета. Сладъ като разформирвахме четата въ Косинецъ, Чекалировъ на 24 ноември замина за Солунъ—София на докладъ и за наставления. Разотихода се и момчетата. Останаха при Попова и при мене само нѣколцина костурчани, които нѣмаха свои съмейства и нѣколко момчета отъ България и отъ други краища. Раздѣляхме ги по половина съ Попова и тръгнахме по различни посоки: той къмъ Смърдешъ, а азъ къмъ Дъмбени.

Дъмбени не бѣха се отозвали съ пълна готовност на нашата разпоредь за скъсването на телеграфа. Бойкотъ, който поради това обявихме на селото имъ, ги засегна болезнено. За да се облегнатъ още повече отношеніата ни, допринесохъ и нѣкои стари недоразумѣния между Чекалирова и Дъмбени.

Но всичко това не попречи да прѣкарамъ въ Дъмбени нѣколко крайно приятни дни. Патриотични и любознателни, готени съ дѣлата и жертвитъ си въ революционното минало, дъмбеници тѣлѣха на групи въ квартирата ми, слушаха мѣ съ увлечението и се надвърхажа въ гостогубие.

Вечерь настроението се повишаваше и квартирата ми за гърмяваше отъ смѣхъ и пѣсни. Подиръ толкова страшни разочарования и спотаена гордость, тия хора намираха сега случай да дадатъ воля на своята жаждъ за веселие.

Забавленията съвсѣмъ не бѣха банаціє. Въ тая часть на Костурско слабостьта къмъ албанскитъ мелодии и хоръ е голъма. Даже българскитъ пѣсни се пѣятъ на арнаутски макамъ. А провѣлчениетъ албански мелодии съ пропити съ дѣлбока за разяваша тѣкъ и на мѣста отрочватъ ноти на неудържимъ широкъ плачъ. Така албансцътъ оплаква своитъ сурови карпи, съ които младежитъ вече рано се прощаватъ, за да отидатъ на печалба въ далека чужбина. И слѣдъ всѣки куплетъ пѣ вещътъ отправя по едно проклятие къмъ незнайната страна, която прибира албанскитъ синове:

ШкретамориАмерик!—Проклетабяди,Америко!
Чудно. Дѣлата на загинали бѣлгарски революционери съ вѣспъти много повече и по-трогателно отъ арнаути, на арнаутски езикъ. Тая сурова раса съ буренъ тепераментъ и рицарски нрави умѣ да се въхихава и да цѣни юначеството и
смьртвъта въ полето на честъта както у дома си, така и у враговетъ. Българить пьять охотно и не безъ гордость тия арнаутски пьесни за Мигре Влаха, за Лазаръ попъ Трайковъ и други свои герои.

Голъмо разнообразие внасяше въ тия вечерни прочутия Ходжа, единъ отъ не малкото оригинали на Дъмбени — единъ самороденъ артистъ съ голъм дарба на имитаторъ. Ходжата има слабостица да имитира нѣмитъ, за това го наричать още Нъмчо. Съ жестикулацията и звуковетъ на нѣмитъ хора той пръдава разни истории и играе ролята си съ удвижителна правдивост цѣли часове, безъ да се издае. Пръвъ хуриета Нъмчо се пръдставилъ веднажъ на Чекаларова и така изкусно изигралъ ролята си, че Чекаларовъ го съжалилъ и му далъ два чейрека. Нъмчо пази тия два чейрека като нѣкакво отличие. Ходжата имитира българския говоръ на турчина и похватитъ на турска войникъ, играе ролята на само- хвалецъ гъркъ, който славослови подвизитъ си въ тая война и приписва на себе си разгромяването на турското царство. Това собственно творение е и най-новиятъ номеръ въ репер- туара на Ходжата.

* * *

Една ношъ пръкарахъ на гости у нашия десетникъ дъм- бенецъ Донъ попъ Стерйовъ. Вечерятьа пристигна въ селото една гръцка друзьяна, на пъть за Билица. Дружинниятъ адю- тантъ подпоручикъ Янкопулосъ, словоохотливъ младъ човѣкъ, съ когото бъхъ се запозналъ въ Костуръ, дойде да ме посъти. Задържахме го на вечеря. Послѣ, когато другаритъ затанани- каха свойтъ костурски пьесни, подпоручикъ, отлъчилъ съ менъ на страна, ми заприказва за политикъ. Той се мръчи дълго да мѣ ангажира въ разговоръ върху една тема, която, като по- нѣкакъ нѣгледенъ договоръ, избѣгвамъ дотогава да засег- немъ: разпредѣлбата на завладѣнитъ земи.

— И двата народа ще бдятъ вече щастливи и непобѣ- дими, ако съюзътъ се запази за винаги. Дано се постигне братско споразумѣніе при подѣлбата на спецеленитъ земи.

— Авторитъ на съюза, сигурно се въодушевяватъ отъ същитъ желанія и ще намѣрятъ начинъ, за да свършатъ благополучно и подѣлбата, както свършентъ благополучно другата по-трудна общъ задача: унищожението на Турция.

Той банализирать вече отговоръ не задоволи моя събе- съдникъ. Той искаше да се заговори направо и едва ли не де очертаемъ на картата прѣдполагаемитъ нови граници на бал- канскитъ дѣржави. Азъ дипломатически мѣлча.

— Между наший офицери се пръсна слухъ, продолжи той, че гръцки управитель е заминалъ вече за Битоля.
— Твърдѣ е възможно. . .
— Разбира се. Отдѣ накъдѣ сърби въ Битоля! Тамъ има само гърци и българи, така че Битоля може да остане или на Гърция или на България. Да ви кажа ли, азъ все мисля, че всичко е прѣдварително рѣшено. Възможно ли е правительственно да не счъ рѣшили прѣдварително, кой какво ще вземе отъ общата плячка?
— Възможно е всичко да е рѣшено прѣдварително, но какво е рѣшено — могатъ да знаятъ твърдѣ малцина.
— Да, но за извѣстни области понѣ можемъ и ние. да говоримъ съ положителностъ. На Сърбия, напримѣръ, трѣбваще прѣдѣ всичко морѣ — сега ще го има. Тя вече има свои пристанища на адриатическія брѣгъ. На България сжщо бѣ необходимо да получи изходъ въ Бѣло морѣ — сега вие ще слѣзнете въ Кавала. Колкото за насъ, ние пристанища и морета имахме много. Гърція има нужда отъ территориално разширеніе въ континента.
Прѣстѣть на подпоручика се подвижи машинално по разтворената карта и опиша една линия, която започна надъ Съресь, прѣсѣче Вардара нѣкъдѣ къдѣ Струмица и се спустя оттамъ право надъ Битоля. Той не спомена името на Гърция, но се разбираше, че това сжъ проектирани отъ него граници на отечеството му.
Данѣ грыцкото правительство бжде на по-друго мнѣние, помислихъ си азъ, инѣкъ едва ли ще остане поменъ отъ великото дѣло на балканския съюзъ. А прѣдѣ събесѣдника си изказахъ желаніе да не се говори на населеніето, било то гръцко или българско, за тия проекти.
— Ни най-малко! отвѣрна подпоручикътъ. И намъ сжъ дадени тѣкмо такива инструкции. Вие сте пѣрвиятъ българинъ, съ когото азъ въ единъ приятелски разговоръ зачекнахъ той въпросъ,
XLVII

ПОДВИГЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Въ Дъмбени мѣ завари пристигането на шестдесетина костурчани, доброволци отъ Америка.

Наканали се да дойдатъ веднага слѣдъ мобилизацията, тѣ се екипиралѣ на свои срѣдства, прѣплували океана, слѣзали въ Гърция, кждѣто и се въоржили, и едва началъ сега съ тукъ. Прѣдовожда ги бившиятъ костурски войвода Пандо Сидовъ. Тѣ съжалявайтъ, что нѣма да имъ се прѣдстави случай да опитатъ хубавитъ си пушки.

Доброволцить се намиратъ подъ впечатленіето на страшнѣтъ опустошенія, които сжъ видѣли отъ гръцката граница насамъ. Маса села между рѣката Бистрица и гръцката граница били опожарени. Бистрица постоянно изхвърляла трупове на избити и удавени хора отъ двата пола и отъ различни възрасти. Гърцитѣ опустошили турскитъ села, турцитъ — гръцкитъ, а прочутиятъ Бекиръ ага съ своята башібозушка банда продължавать още своитъ хунски набѣги до самата гръцка граница 1)

Американцить дойдоха тѣмно на врѣме, за да разкажатъ на своитъ сюоетечественици, че оттакъ океана и по цѣлия свѣтъ славата на България е далѣчъ затъмнила тая на дру-

1) За опустошеніята въ той край ние знаехме и отъ по-
рано. Въ кузата на единъ забъгналъ бегъ въ село Желегоже бѣхме намѣрѣли седемъ-осемъ мѣже затворени въ една стая. Облѣчени бѣха като турсци, а не знаеха турски: това бѣха помощъ гърци.

— Отъ дѣ сте? запитахме ги?
— Отъ Населицата.
— Какво тѣрсите тукъ?
— Ние сме мухаджири.
— Дѣ ви е оржжето?
— Взеха го гръцитъ. Тѣ обезоржжиха селата ни.
— Дѣ ви сжъ фамилии? — Фамилийтъ... Когато бѣхме отъ клането, само ние можахме да се спасимъ. Женитъ, дѣцата — всички се издавиха въ рѣката... Всички заридаха съ гласть. Ние побѣрзахме да излѣземъ, безсилии да издържимъ зрѣлицето.

— 226 —
гитъ и съюзници, Всички чужденци въ Америка и въ Европа, съ които нашитъ американски доброволци сх дошли въ контактъ пръзъ своеото дълго пътуване, считали, че разгромяването на турската империя е дъло главно на българската войска — тая войска, която костурскиятъ българинъ още не е видялъ и за подвизитъ на която още нищо положително не е чувъ.

Нашитъ американци споменаватъ имената Лозенградъ, Люле-Бургазъ и Бунаръ-Хисаръ, чути и запомнени въ Новия святъ, като имена навъки обезсмъртени съ гърмоноснитъ победи на българското оръжие, като имена на мъста, въ които се сломи и погреба въковната османска сила. За другитъ военни театри и за дѣлата на нашитъ съюзници американски и европейски въстници отдъяляли нищожно мѣсто. България и българщината били фокусътъ, въ който се състрѣдоточавали вниманието и адмирациитъ на Стария и Новия святъ.

Неизпитани дотогазъ сладки тръпки на безпрѣдѣлно самодоволство ми пролазиха, почувствувахме се издижнати въ собственитъ си очи при мисълта, че и ние сме частица отъ тая велики народецъ, прѣдъ чието собствено усилие се пръкланя днесъ вселената.

По това връме бѣхъ се дособилъ отъ подпоручикъ Яна- копулосъ съ нови гръцки въстници. Прочетохъ и пръпрочете- тохъ всичко за тракийската воененъ театръ и особено нѣколко- кото закъснѣли дописки на чужди кореспонденти върху завър- шената вече гигантскъ борба по тракийскитъ полета. И всичко ми стана ясно.

Майка България се издига въ нашитъ очи на шеметна висота, и ние съзерцаваме отдалеко, пръвлъмены съ синовна любовъ и благоговѣніе, нейния образъ на лавровъчана героина.

Въ атинския въстникъ Н е а И м е р а Т е р г е с т и съ отъ 19 ноември 1912 г. сръдинахъ пръведено едно живо описание на „бойното поле при Люле-Бургазъ“ отъ италианския воененъ кореспондентъ Л. Барцини. Просълзихъ се отъ вълнене и веднага продиктувахъ на български края на кореспонденцията. И студентъ Юрковъ записа:

„Подири шестдневенъ пътъ стигнахме въ Люле-Бургазъ, като пръкосихме гръцкото село Алатли, въ което още ехѣха стени на пострадалитъ отъ башшибозушиятъ кланета. Пръкосихме селото бѣрозо, защото въ физиономията всѣки жителъ като че виждахме по едно трагично олицетворение на страдането!

„Недалеко отъ Люле-Бургазъ започвашъ слѣдитъ, които говорятъ за станалото голъмо сражение. Ние намираме пакъ българитъ, виждамъ и турцитъ, които бѣха разположени на крайно укрѣпени позиции отъщѣ дѣтата Карагачъ. Отъ изо— 227 —
билието на труповете, съ които е посъта земята, лесно се
познаватъ мъстата, където сражението е било най-ожесточено.
На около двадесет километра разстояние вонятъ труповете,
измокрени по-пръди отъ поройния дъждъ и почнали да съхнать сега подъ слънчевиятъ жълти. Българската войска не е
имала връме да погребе труповете: тя не е имала връме и
da си почне.
"Турцитъ се намиратъ въ послѣдното си прибѣжнище. Тѣ
владѣятъ само тридесетъ (?) километра европейска земя.
"Ще присъствуваме ли и на прѣвземането на Цари-
градъ? Ще се осъществи ли купнежъ на героичниятъ бъл-
гарски войници, които въ настъпителния си маршъ ежеми-
нутно възгласятъ: Къмъ Цариградъ! Ще видимъ ли пакъ,
подиръ четири въка, кръстъ издигнатъ надъ Св. София?
Ще доживѣемъ ли тая частъ, който ще остане именитъ въ
всесвѣтската история? Кой знае. . .
"Между това далеко къмъ Мраморно море топътъ ехти
и свѣтка хоризонтъъ".
Впечатлението у селянитъ, на които прочитахме, прѣ-
прочитахме и обяснявахме това описание, не можеше да бъде
друго. Тѣ се просълзяваха отъ умиление и гордостъ прѣдъ
podviga на България и отъ скърбъ за кръвавата цѣна на
славата ѳ. И ставаше имъ ясно като денъ, че докато тамъ,
пода гърмоноситъ удари на братското оржие, агонизираше
поваленото чудовище, тукъ гръцката войска трепъше него-
вата опаска. И сега, колкемъ имъ казваме: "Не унивайте!
Имайте въръ въ силата на тая България! Тя нѣма да остави
Костурско!", нашитъ думи сгръваха вече съ надежда сърдцата.
XLVIII
БЪГСТВО ОТЪ БИЛИЩА

Въ Дъмбени на 29 ноември вечеръта получихъ отъ Косинецъ едно письмце, въ което десетникът ни Ване Канчевъ ми съобщаваше:

„Днесъ подиръ обѣдъ турцитъ сж нападнали и прѣзвели Билища. Гръцката кавалерия е отстъпила къмъ Бръзнаца, а пѣхотата е вече въ селото ни. Турцитъ сж стигнали въ Къпещица. Разпоредете се да се дигнатъ дъмбеници и елате на помощь."

Това, което прѣдвидахме стана. Спомнихъ си прѣзрителия грамаси, съ които Вардасъ въ Леринъ отръваше на нашитъ настоявания, че неприятелъ трбва да се прѣслѣдва до край. Прѣдставихъ си сжъ бѣгството на подполковникъ Захаракопулъсь, който прѣдпochtаше да ни шиканира и излага на неприятности, вмѣсто да се вслуша въ нашитъ съвѣти. Припомнихъ си и прѣзрительния езикъ на онъ надуто поручикъ въ Билища, който краснорѣчиво доказваше, че турцитъ не сж вечѣ способни за нищо и парадираше съ готовоста си да отиде въ Чаталджа. Какъ ли сж се трептили тия велики стратеги съ конетъ си по пѣтъ за Бръзнаца?

Ние имахме всичкото право да злорадствувахме, и бихме злорадствували, но... участъта ни бъше свързана: опасноста грозѣше и нашитъ села.

Дъмбеницъ вече питаха: има ли опасность за Дъмбени?... Разпоредихъ всички възрѣжени дъмбеници да бдѣтъ готови за походъ. Намъ дѣтъ четници отъ най-близкитъ села сжъ писахъ да потеглятъ незабавно.

Токуто написахъ писмото, отъ Косинецъ пристигнаха двама косинчени съ подробни свѣдѣния за гръцкото бѣгство. Разрѣени противъ бѣглецита, тѣ корѣха и ругаеха „освободителната армия“, описвайки перипетитъ на нейното бѣгство. Най-напрѣдъ избѣгалата дружина се спѣха въ Лобаница. Изплашенитъ видъ на войницитъ, стенаитъ на нѣколкото ранени, убѣркаността на офицеритъ разтрвожили селянитъ. Но между лобаничени настанала истинска паника, когато узнали, че войската нѣма да се укрѣпи надъ селото имъ, а се готви
да продължи отстъпленияето си до Косицът. И всички напуснали домовете си и се отправили подиръ войската към Косицът.

Въ послѣдното село гръцкитъ офицери се опитали да успокоятъ хората, като ги увърли, че утвъ ще получатъ тамъ силии подкрепления. Но подиръ едно кратко съвършване успокоителитъ ръшали да се отеглятъ същата нощъ къмъ Дъмбене. Напраздно косинчени имъ сочили великолъпнитъ чукари надъ селото и ги молили да останатъ. Тогава може, на чево съ свещеника попъ Петъръ, голъмъ знатокъ на гръцкия езикъ, заобиколили офицеритъ и ги обискахъ съ всъкакви ругатии:

— Идете си! Не щемъ ви! Идете си въ Лариса!.. Ако се върнете пакъ, ще ви посръщнемъ съ куршуми!.. Не ви е срамъ! Имате до васъ такива силии позиции и искате да бъгате!.. Що ви е страхъ? Турцитъ не могатъ да стигнатъ до тукъ по-рано отъ утвръ!

Намъсилъ се въ хайката и женитъ, но офицеритъ останали непръклонни. Мълчаливо, съ наведени глави, тъ изслушали всичко и повели дружината къмъ Дъмбени, изпроводени отъ най-силнитъ оскърбления, съ които разполага костурскитъ лексиконъ.

Отъ своя страна косинчени ръшили да изпратятъ домочадията си къмъ Дъмбени, а сами, сгрупирани около нашия десетникъ Ване Канчевъ, да вардятъ селото си и да чакатъ помощата ни.

— Малко остана да ги изплучимъ... каза единътъ отъ косинченитъ и усили фразата си съ една дебела пувня.

— А нерфяната *) идатъ! обадиха ни дъмбеници.

Подиръ малко ми дохожда, че моятъ приятелъ Янакопулосъ — уви, и той билъ между униженитъ и оскърбенитъ! — желая да мие види.

Симпатичниятъ офицеръ, печално усмихната, пристигналъ мячаливо и ми подаде ръжка.

— Да видимъ сега, какъ ще те лъже... обадиха се съвсъмъ непръдразливо селянитъ.

Азъ пръвъ нарушихъ мячанието:

— Лошо впечатление направи отстъплениято ви. Да бъхте поне се задържали въ Косинецъ: тамъ мъстата съ тъй благоприятни...

— Върно е, че впечатлението е лошо... Но може ли да се обяви на селянитъ всичко, което се отнася до движението и дъствията на войската? Лично азъ не бъхъ за отстъпление. Послѣ — това ви казвамъ съвсъмъ доврътително — патронитъ ни бъха тврдъ малко... Може ли войска да се ангажира въ сражение безъ достатъчно патрони?

*) Братята, на гръцки,
Този пръдлогъ не се съвпадаше съ твърденията на селянитъ, споредъ които гърцитъ носили съ себе си два товара патрони, а трети товаръ оставили на турцитъ въ Кълпеница.

— Но това не ви пръчеше да останете въ Косинецъ и да се отеглите отъ тамъ само при крайна необходимостъ.

Не искахъ да измъчвамъ повече моя събесдникъ, който чувствуваше насоченитъ върху му иронични погледи на селянитъ и не смъщее да си дигне главата.

Въ този моментъ ни извъстиха, че ни викаль господинъ майорътъ: мене и подпоручика. Излъзахме.

Селскитъ улици пръдставяха печално зрълице. Войници блъдни, изпотрени отъ умора, размъсени съ жени, дъца и натоваренъ добитъкъ, съ точна съ запалени свъщи въ ръцъ и търсъха да намърятъ подслонъ. Лампадно великденско щедствие, съ видъ свъщъ непраздниченъ.

Майорътъ, мало прошаренъ, но порядъчно огюнъ човъкъ, най-напръдъ изруга адютанта, моя приятелъ, задълто се забавищ много при мене и не излъзвъл да го посръщь. и да му доложи, каквото тръбва. Бъдниятъ подпоручикъ! Той забрави или не посмъл да ми каже, че е дошълъ да се разпореди за квартири! Послъ се обърна сериозно, полузаповъднически къмъ мене:

— Какжете на селянитъ да отворятъ за войската училището и църквата!

Дъмбеници твърдъ неохотно изпълниха разпоредбата ми. Закъсъли домочадия и войници продължаваха да се точатъ. Войницитъ, нъкои отъ които бъха овнитъ въ отъчала, стъпваха съ клъмнали глави; слъдъ тъхъ баби съ запалени газеницита въ ръка подкарваха натоварени добича, вървъха и проклинаха непръстанино:

— Госпо да й убие!...

Добръ направи господинъ майорътъ, че не поиска квартири нито за войската, нито за себе си. По жкъщъ се настания съмействата отъ Косинецъ и Лобаница; при това дъмбеници съвъсьмъ не бъха наклонни да дадатъ подслонъ на бългецитъ. Наредени въ шпаширъ отъ двътъ страни на пътя, тъ посръщаха съ всъкакви подигравки закъснителъ войници.

— Дъ се е прибрали войската? питаха войницитъ.

— Войската отиде въ Лариса! отговаряха селянитъ.

— Къдъ е училището?

— Училището е въ Тесалия!

Представихъ си, какво е било въ Косинецъ, където гръцкитъ офицери съ понесли оскърбления и ругатни много по-тежки. Обяснихъ си и гънъба на майора, гънъвъ, който така не-заслужено се излъвърху подпоручика.

— 231 —
Въ стаята всички захвъркаха. Помъкнхът се да заспя и азъ, но унесенъ въ мисли за утръшния денъ, ядосанъ отъ всичкития тревоги, които ни съдаваха лекомислието и лънността на гръцкото офицерство, не можахъ да склопя очи.

Подпоручикъ Янакопулосъ дойде пакъ при мене съ единъ пликъ въ ръка:
— Ето какво пишатъ отъ дивизията. Ще ти го прочета пръди да съмъ го занесълъ на майора.

Въ писмото се съобщаваше на дружината, че утръ почва концентрацията на войскитъ отъ Костурско и Леринско.
— А щомъ се свърши концентрацията, ще се пръдприеме общо настъпление къмъ Корча, и турцитъ ще бъдатъ пометени, увъри ме подпоручикътъ.
— Но вашата дружина ще остане ли утръ въ Дъмбени или ще продължи отстъпението си? Впечатлението на селянитъ е, че и тукъ нъма да се задържите...
— Изглежда, че ще останемъ. Но даже и да се отеглимъ къмъ Жупаннища, това ще бъде само съ концентрационна цъль.

Направихъ малко мѣсто на подпоручика и, лѣгнали едниъ до другъ, пушехме и си приказвахме шепнишкомъ до зори.

— 232 —
XLIX
ПОХОДИ И СХВАТКИ

Сутринъта всички въоръжени дѣмбенци бѣха на кракъ. Тукъ бѣше и десетникътъ ни Тѣрпо Бузло отъ Четирокъ, ус- пѣлъ да събере набързо цѣла чета отъ наши четници и селяни. Петеглиха се пѣсни, изпроводени отъ завистливъ по- гледи на гръцкитѣ офицери.

Въ Косинецъ ни посрѣщаха съ радостни „ура“ въоръж- женитѣ косинчи, прѣдволджани отъ десетника Ване Канчевъ.

Въ Лобаница прибрахме нови милиционери и станахме всичко около сто и петдесетъ души.

Прѣдпазливо настѣпихме къмъ височинитѣ, които се из- дигахъ надъ Кѣпелица.

Пѣрвата жицовина чукара, Врѣхкамене, съставена отъ огромни красиви мозаични блокове, се пазѣше отъ въоръжени лобаничени. Подиръ Врѣхкамене слѣдвахъ чукаритѣ Гренда, Кезола, Гълъмбица, които се спускахъ надъ самото село Кѣпелица. По на съверъ се издига командувашето било на Плѣщевецъ, подъ което минава шосето Леринѣ—Билица. Още по-на- татькъ се виждатъ височинитѣ надъ Билица и около с.лата Въмбѣлъ и Врѣбникъ. Всички тия планини образуватъ единъ полукръгъ, въ чието подножие лежатъ Билица и Кѣпелица, заети вече отъ аскера.

По билото на Плѣщевецъ се движеха гръцки войници и ми- лиционери отъ Смѣрдешъ, а къмъ Врѣбникъ бѣха се укрѣпили американецътъ на Пандо Сидовъ, милиционери съ Попова на чело, андарти и една дружина евзони. По тозя начинъ, макаръ безъ врѣзка и безъ прѣдварителенъ планъ, образува се единъ полуобрѣзъ около височинитѣ, отъ които неприятелъ би мѣ- гъль да се спустне къмъ Лобаница—Косинецъ. Турцитъ поради недостатъчно сили, умора или необразителностъ, остави тия стратегически вѣрхове, отъ които биха могли да компроме- тирать до извѣстна степенъ нозата гръцка концентрация.

Едно само азъ не можехъ да проумѣя: защо отстѣлѣлата гръцка дружина остана днесъ на почивка въ Дѣмбени, а не дойде да заеме Врѣхкамене, Кезола, Гълъмбица и Гренда — чу- китѣ, къмъ които ние сега прѣдпазливо пристѣпваме, безъ
никой да ни задължава — и да засили и осигури най-дълбокия флангъ на нашия общи сили? Само едно слабо кавалерийско отдълление, което отначало ние взехме за турско, бъ научено да рекогнисирай най-дълния турски флангъ към Къпеница.

Денът мина въ разузнавания. Само към най-дълния флангъ, където Въймбель и Връбник, се води слаба пръстълка.

Между милиционеритъ от Лобаница бъха и учителът Михо Лазаровъ и Стоянъ Наумовъ. Вчерабъ се случиха въ Билица и взели участие въ сражението и въ бългевството на гръцката дружина. Ето какво ми разправи Стоянъ Наумовъ:

„Повече отъ петнадесетъ дни турцитъ държаха Билица, но не си дадоха ни единъ денъ трудъ да излъзатъ на височинитъ и да разгледатъ мѣстността, въпреки съсѣдството на околното необезопасено турско население въ Деволското поле и неговитъ безспорни сношения съ корчанския аскеръ. Тъ излъзаха да избератъ позиции, само когато се заблъзѣли неприятелското настълпление отъ върхъ Цангони и то посрѣдъ панически страшъ на войницитъ и населението.

Първата съпротива дадоха наши милиционери, американцитъ на Пандо Сидовъ и само шепа войници, събрани около единъ храбъръ офицеръ. Турци настълпиха въ гъсти проточени колони но тъ не надминаваха четири, най-много петъ табура. Но цѣлиятъ башпаззукъ отъ необезопасенитъ села участвуваше въ настълпенето. Офицерътъ Дзвеласъ посрѣдно съ подгравка първата турска граната, но съ това не можа да ободри войницитъ, които взеха да треперать и да се кръстятъ. И веднага почти се започна отстълпенето.

Когато турска войска се показа на височината надъ село Битинско, Дзвеласъ разпореди едно отдълление да поддѣржа огния, а другитъ да отстълвать. Щомъ се отмѣстихме, втора граната пада на напуснатото мѣсто. Третата граната ни накара да отстълвимъ въ безрѣдие. Войницитъ вече не слушаха никакви заповѣди. всѣки бързаше да настъгне прѣднитъ си другаръ и да го отмине. Мнозина се събуха и захвърлиха чиципитъ си, за да могатъ по-лесно да бъгатъ. Азъ взехъ единъ обуча, за да ги дамъ на притежателя имъ, но такъвъ не се обади. Турцитъ разбраха всичко и усилиха топовната стрѣлба. Войницитъ говорѣха, че единствената гръцка картечница останала въ ржцѣтъ на неприятеля.

Оставихъ войската и забързахъ къмъ селото си, за да прѣдупредя нашитъ селяни. По вирочинитъ бъха разпръснати граждани отъ Билица; тъ проклинаха съдбата, която имъ бѣ изпратила гръцки войски като освободители.
Към К жпещица заварихъ двър гърци роти ангажирани въ сражение съ башибозуку отъ Полоско, който идьше да прьсне пътя на гърцкото отстъпление. Тукъ се прибра и войската отъ Билица и отстъплениято стана общо. Петлесетина башибозука, залегнали въ единъ трагь, ни откриха отвънъ. Настана неописуемо безредие. Заповъда се на единъ подофицеръ да залегне съ 20—30 души и да ни запази гърба. Отпослѣ ни кой не се сѣти да извика тия хора; прьзъ ноцътъ тѣ сами се отеглиха въ гората. Всѣкъ бѣгаше напрѣдъ, безъ да гледа, че е повалило на земята свои офицеръ или другаръ, раненъ, кон- тузень или отпадналъ. Прьдъ очитъ ни войницитъ хвърляха дрехи, одѣля, манерки, а нѣкои и пушкитъ си. Споредъ дру- гаря ми Михо, хвърлянето на пушкитъ въ К жпещица пъкъ било общо. И той не ме лѣжеше: самъ бѣше се сдобилъ съ овъ- ляна въ кальта гърцка пушка. Единъ войникъ хвана за юздата коня на свой офицеръ мъ го задряка, за да миное напрѣдъ. Другъ се опита да разтвори коня съ патронитъ, за да се качи самъ, и само отстрийте погледъ на ротния командиръ го възпроиз. Ротнитъ послѣго удачи на молби: „Спреме момчета! Полека! Бждете по-междествени! Нима вашата кръвъ е по-съкъла отъ кръвъта на вашитъ началици?...“

Когато наближихме нашего село, азъ удачиыхъ прьзъ една пръка пътека. Единъ войникъ ме издебна и извика:
— Бре, андарино, чакай ме, че не зная пътя! Чакай ме, нѣкъ ще стрѣлъмъ!
— А защо не чакашъ войската!
— Ти знаешъ — по-сигурни пътища....

По признатия на войницитъ, въ К жпещица били оста- вени два товара патрони, единъ товаръ пушки, много товари обуца, прьдназначени за войската въ Леринъ“.

При тъкмоумието и капризността на подполковникъ За- харакопуловъ — той не изпълни даже даденото прьздъ мене обѣщане, та не обезоржжи нѣкои поне отъ турския села, а два три дни наредъ, до турското настъпление, башибозукуть отъ необезорженитъ села стрѣляше вече срѣщу гръцкий ра- звзди — азъ не изключвахъ възможността отъ турски опити за реваншъ, никога, обаче, не мислъхъ, че оня разнебитена и изнурена аскерска орда, която прьдъ три седмици се приби- раше къмъ Корча, ще може да всѣ такава паническа уплаха у гръцкий войници.

Гръцкий офицери чувствуваха, колко се урони прьздъ населението престъкътъ на гръцката войска, която и безъ туй не се радвахе тукъ на бѣлъства репутация, и се стараяха да из- глядятъ лошото впечатление. Между друго тѣ обясняваха упла- хата и съ това, че ротитъ отъ К жпещица и Билица били ре-
куритиран въ островъ Керкира (Корфу). А керкирентъ не мязали на другитъ гръци: тъ били деликатни, изнѣжени хора, съ една ръчъ, „европейци“ и, слѣдователно... страхилици.

Поручиѣ Василакись Банусопулосъ, началникъ на кавалерийското отдѣление, натоварено той день съ разузнавателна служба до Кжпешитца, човъкъ сприхавъ, но добръ разказваѣ, иронизираще керкирентъ и разправяше за днешиятъ си разузнаване като за велики подвизи. Той хвальбче юначеството на мѣстнитъ българи, които добръ познаваше: пръди хуріета е връзувалъ по тия мѣста като андартски войвода, сражавалъ се е и съ нашия десетникъ Донь попъ Стѣрйовъ и е билъ плѣняванъ отъ турцитъ въ Пръспата.

Вечерата, прибрани въ Лобаница, всрѣдъ група млади кавалерийски офицери, той описваше мрачното минало, когато гръци и българи се взаимно изтѣбваха. Его единъ гръкъ, който обясняваше правилно причинитъ на българското възраждане: произволитъ на гръцкитъ владици и желанието имъ да удушатъ всѣко проявление на българския националенъ духъ.

— Въртрѣдъ общата тактика и въртрѣкъ инструкциитъ, които се даваха на андартскитъ водители, казваше ми Банусопулосъ, азъ не съмъ насиливъ съвѣстьта на съзнателитъ българи. Като андартъ, азъ съмъ прѣслѣдавали само ония екзархисти, които си служеа съ тероръ спрямо патриархиститъ. Не съмъ сподѣлялъ ника къмънието, че единъ човъкъ трѣба да се убива, само защото не желае да се каже гръкъ. При това, да ви кажа, тя утаяа „гръкъ“, който не знае гръцки и който по нищо не се различава отъ екзархиста, азъ не го счина за свойъ съплеменникъ.

А когато заговорихме за съюза, бившиятъ андартски войвода все рѣшителна поза и изречѣ нѣколко фрази, които прозвучаха нѣкакъ зловѣщо и ми направиха силно впечатление:

— Слушайте, да ви кажа откревено. Азъ познавамъ отъ лично чувствата и способноститъ на двата народа. Казвамъ ви, че ако съ разпрѣдѣлата на земитъ днеищото приятелство между насъ и българитъ не се затвърди, историята ще има да отбѣлѣки такива ожесточени взаимни борби, изстѣпленія и диваціи, каквото човѣчество не е познало. Не говоря, кой въ края на крацата ще побѣдѣ — това е съвѣть другъ вѣръ. Но борбата ще бъде на животъ и смъртъ, изтѣбителна и безпримѣрно жестока...
валерийского разъезд. Турцит забывлужиха движението и отъ своя страна се размѣрдах.

— Грыцки! Извикахъ азъ и се изправихъ, но мнѣмѣть гърци ни отправиха нѣколко куршуна, които вѣпръки значителното разстояние профучаха право надъ главиѣтъ ни.

Споразумѣхме се съ гръцкитъ офицери да не отвѣрщаме, за да не разкриваме силитъ си. Момчетата продължиха спокойно движението си къмъ Пѣщевецъ. Арнаутитъ изстрѣляха доста патрони, но озадачени отъ нашето упорито мѣлчане и отъ обходното движение на нашето дѣско крило, спрѣха стрѣлбата и единъ по еднъ напустнаха Гренда.

Отъ най-дѣсния общи нашъ флангъ, отъмъ Въмбелъ—Врѣбникъ, милицията и евзонитъ се ангажираха въ продължителна усиlena прѣстрѣлка съ турцитъ отъ Билища. Приближилиятъ къмъ Пѣщевецъ наши другари се намѣсиха въ прѣстрѣлката, която се продължи до вечеръта.

Вѣрнахме се за прѣношуване въ Косинецъ.

Опасността за селата ни считахме почти избѣгната. Но тия изнурителни маневриранія трѣба да продължатъ и да се задължава неприятеля, докато се свърши концентрацията на гръцката войска.

Тая заслуга сега ни признаяха гръцкитъ офицери. Появяването на общия врагъ и общата борба противъ него дойдоха да ни напомнятъ, че сме... съюзници. Възобновиха се първиятъ дни на гръцко-бѣлгарската дружба, ако и да липсваше вече сърдечностъ, а още повече ентузиазмъ.

* * *

День трети.

Маневрираніята ни донесоха едно неочаквано результата. Рѣшени да заемемъ тоя пътъ Гренда и по-нататшнитъ височини надъ самата Кѣшпещица, за да видимъ, какво става въ селото и какво е разположеніето на неприятеля около Билища, настѣпихме отъ всички страни. Турскитъ карили напустнаха постовѣть си, ние се понесохме напрѣдъ и се видѣхме надвѣсени надъ Кѣшпещица. Нашитъ прѣдни части бѣха вече открили огъня.

Неприятелтъ напукаше селото и се сгрупираше около Билища. Нашитъ залипове обѣрнаха отстѣпленіето му въ безредно бѣгство. Нѣкои по-нетѣрпеливи четници и селяни се вмѣкнаха въ селото. Пушещи димъ се издигнаха надъ Кѣшпещица и обвиха нашия врѣщъ. Напразно кавалерийскитъ офицери молѣха да се не пали нищо, докато не поченъ общото настѣпленіе и докато не се изнесатъ ечмикътъ и другитъ храни, нужны за армията.

— 237 —
Между това огънът противъ отстъпващитъ турци продължаваше. За втори пътъ подиръ Килидь-Дервентъ азъ изпитахъ ръдкото удоволствие отъ тая забавенъ спортъ. Разпръсването на неприятеля подиръ всъки нашъ залпъ извикваше високи смъхове.

Нъкои около менъ настояхъ да слѣзатъ въ селото. Азъ не искахъ да напускаме позициитъ си, толкова повече, че слъзлиятъ въ селото, вмѣсто да се укръпятъ по ридовете до селскитъ лозя, бѣха съ пръснали, споредъ донесенитъ свѣдѣния, по кгщитъ.

А неприятелътъ, разбралъ че не се касае за общо настъпление на войската, постепенно се поопокитваше. Башибозукътъ отъ полскитъ села гърмѣше. Откъмъ Билица се зададоха гъсти аскерски колони. Нашитъ залпове ги повъзприраха, но аскарливитъ стѣпка по стѣпка напрѣдваютъ. И най-послѣ прѣднитъ турски части се ангажираха въ пръстрѣлка съ нашитъ въ селото. А за чудо, днесъ дѣснитъ флангъ, откъмъ Плѣщевецъ—Въмбѣль—Врѣбникъ, мѣлчи.

Подъ прикритието на нашия огънъ нашитъ взеха да се прибиратъ отъ селото. Нѣкои селяни издъха увити въ турски одѣяла... Нѣколко гранати свистаха надъ главитъ ни и поднага чакъ на Врѣкмамене. Топовната стрѣлба везе да се урегулира. Изведнахъ откъмъ дѣсния флангъ се нададе адска пукотева и заглуши нашата. Петь-шестима андарти пристигнаха и залегнаха до насъ. Най-послѣ селото се изправи съ висъ отъ нашитъ, и се вѣдвори status quo ante.

Всичко се свърши съ врѣмевното прогонване на аскера, съ подпалване на нѣколко къщи и задигане на турска покажцина. Самитъ задигвачи се удивляваха на изкуството на единъ селянинъ, който заварилъ въ селото запрегнатата кола съ покажцина, подкарахъ я спокойно всрѣдъ гърма и суматохата и успѣва да мине прохода прѣди да пристигне аскерть!

Отъ нашитъ четници, за чудо, не построда никой. Само патронташтъ на четника йото бѣ продупченъ на нѣколко мѣста съ куршуми.

Когато ние се врѣщахме къмъ Врѣкмамене, наши селяни бѣрзаха съ празенъ добитъ къмъ Клѣпцица, но, разочарованъ, трѣбвахъ да се върнаятъ назадъ.

И така, нашата башибозушка команда ни попрѣди да задѣржимъ Клѣпцица и да се укрѣпимъ тамъ. Поручикъ Бану-сополуъсъ ми наѣхна за това. А азъ му отговорихъ:

— Вѣржени селяни само толкова могатъ. Ние сме безсилини да ги задѣржимъ на едно мѣсто. Но защо вие дѣржите цѣлъ дружина въ Косинецъ, а не я доведете да се укрѣпимъ на височинитъ, по които ние всѣки денъ бродимъ, та да чакаме послѣ, и ние и вие, спокойно концентрацията на войскитъ ви?
Защо не направи східото вашата войска от Плещевець, защо тя не заема чухарит непосрідно издигнати над неприятелській лагер? 

Банусополось, якто всички други офіцери, стереотипно отврща:
— Заповѣдь нѣма! 
— Е добгъ, ами ако турцит бѣха по-куражили и по-съобразителни и използваха първата ви паника, нима цѣхте да ги пуснете да отидат свободно до Костуръ, само защото „нѣмате заповѣдь“?

День четврти.

Турцият отрено бѣха заели височинит над Кнежица и ни поздравиха съ куршуми.

Къмъ обѣдъ се приготовихме да ги проплдимъ наново и да се установимъ тамъ, но гръцкитъ офицери отъ Плещевецъ ни изпрата по особенъ пратеникъ такава поржка: да не стрѣляме, да не се ангажираме въ сражение, защото тѣ „нѣмате заповѣдь“; силитъ имъ били слаби, и ако турцият ре-кать да настъпятъ по-рѣшително, могатъ да плѣнятъ нѣкол-кото планински гръцки ордия току-покакъ на Плещв-вѣцъ. За това най-добръ е да отдѣлемъ ние лично при тѣхъ и да се споразумѣемъ.

На Плещевецъ ни посрѣдна единъ елегантень капитанъ, съ изкуствени златни звбци. Интелигентентъ и разбранъ човѣкъ, той веднага ни разкри своя планъ:
— Азъ, господа, считамъ, че е необходимо да се заематъ отъ войската ей тия стратегични чуки и да не се допушатъ тамъ турциитъ.

И той посочи Гренда, Гълъмбисца и висотитъ надъ са-мата Кнежица, на които ние бѣхме вчера.

— Бихте ли се сглазили, предложи той да придружите до тамъ една наша рота или да дадете едно отдѣление, което да извѣрши това?

Азъ се убѣдихъ, че лѣнтяйството на гръцката дружина въ Дъмбени и Косинецъ и стоенето на гръцката войска по Плѣ-щевецъ — на такива голѣмии дистанции отъ турциитъ! не се длѣже-ха на нѣкаква „заповѣдъ“, а на липса на инициатива и смѣ-лостъ у командиръ на тия войскови части.

— Ние, господинъ капитанъ, отдавна подрѣжаме, че трѣбва да се направи това. Ние отиваме всѣки день тамъ и, ако не друго, внушаваме поне респектъ у неприятеля и прѣсичаме охотата му да напрѣдва. Но нашата сила е твѣрдъ скромна и се състои повече отъ селяни, главната мисълъ на които е да за-пазятъ само селата си. Тѣ не се поддаватъ на строга дисци-плина и невѣжственно ни е да ги заставимъ да пазятъ дено-
нощно чуки́тъ. А това тръбва́ше да се направи още на пър-
вия день.
— Това е работа на войската, и азъ ей сега ще изви-
камъ една рота, каза офицерът и се отдадечи.
Около насъ бъха залегнали задь всевъзможни прикрития
гръцки войници. Поповъ — снощи той бъше се пръхвърлилъ
към насъ, заедно съ другаритъ си — се изсмъ на така излишна
пръдпазливостъ, защото нито турскитъ пушки можеха да
стрълятъ ефикасно дотукъ, нито пъкъ залегналитъ гърци мо-
жеха да видятъ неприятелъ пръзъ себе си. По-натъкъ се виж-
даха струпани въ една скрита падинка андартъ и евзони. Тъ
бъха заобиколили „капитанката“, една жена съ неизвъстно ми-
нало и народностъ, метреса някаква на единъ андартски вой-
вода. По адресъ на „андартката“ нашитъ момчета пушаха всъ-
какви остроти.
Офицерътъ съ златнитъ зъби се завърна съ още единъ
капитанъ, на когото ни пръдстави и послъ му каза, като по-
сочи къмъ насъ:
— Ето, тия хора всъки денъ отиватъ тамъ и се връщатъ
вечерътъ. Тъ ще ви придружатъ и ще вървятъ напръдъ . .
— А бе то напръдъ ще вървимъ ние, но . . какво е
разтоянието до тамъ? запита сериозно новодошлиятъ капитанъ
съ черно жилесто лице и разсъянъ погледъ.
— Нали виждате, близо е... Ние можемъ да отидемъ и за по-
ловинъ часъ, а войската ще го вземе най-много за единъ часъ.
При тия наши думи новодошлиятъ капитанъ извика като
укиленъ:
— Единъ часъ! И вие искате да се отдадечи отъ вой-
ската съ цълъ единъ часъ?!
— Какво отъ това? раздрзани се офицерътъ съ златнитъ
зъби. Задъ твоята рота стои войската, която ще ви пази гърба.
— Какво говорите вие, ами че тия хора (жилестята каПи-
танъ посочи залегналитъ гръцки войници) ще избъгатъ!
Офицерътъ съ златнитъ зъби се разяри, и се започна
между двамата военни едно пръръкание, което насмалко не
се обрна въ тутица.
— Какъ смътете вие да срамите войската, вашата соб-
ствена войска? викаше старшиятъ капитанъ съ златнитъ зъби.
Другиятъ, човъкъ по всъка въроятностъ, не съвсъмъ съ
ума си, поумекна и искаваше да изглади впечатлението.
Разтреворанъ отъ гнъвъ, сконфузень отъ нашето при-
съжствие, офицерътъ съ златнитъ зъби се обрна къмъ насъ:
— Моля ви, господа, оставете ни. Гледайте вашата работа.
Ние тръгнахме, а двамата офицери продължиха разпра-
вията си, надвикиваи се и ржомахайки отчаяно.
Въ Лобаница, току-що се разположихме въ къщата на дъдо Ламбро, яви се и се разфуча поручъкъ Банусопулосъ:
— Пръдупръдявамъ ви да кажете на селянитъ си да бж.
датъ по-гостоприемни. За петдесетъ ваши четници веднага се намъриха квартири, а за десетъ души андартъ нъма!

Наистина, подиръ бъгството отъ Билица селянитъ твърдъ неохотно услугваха на войската, а и самитъ войници избъг.
ваха да търсятъ много услуги. По-миналата нощъ гръцката стражна въ Косиначъ стръля противъ трима гръци войници и рани ед.
нога. Майорътъ се молвше до се присъединявъ къмъ стражата и нъколцина селяни, знаещи и български и гръци, за да не ставатъ недоразумвания, понеже „гръцкитъ войници, като не познаватъ мъстата, взимали трьнитъ за хора...“ Никой не оти.
ваше, и ние на сила почти изпратихме нъколцина.

И въсъкъ въ случаична Банусопулосъ не бъше правъ. Ло.
баничени още не смъха да се прибератъ по домовете си. Къщитъ бъха безъ стопани. Изключение правъха малцина се.
ляни, между които дъдо Ламбро, баща на нашия четникъ Юруковъ, и дъдо Василъ, неговъ чичо. И ние имъ бъхме ре.
довни гости. Подиръ малко се яви стопанишътъ на къщата, въ.
кото бъха тропали андартъ и имъ отвори къщата си. По.
ручникътъ ни се извини.

Инцидентътъ все пакъ издава голъмата неприязънъ, която се сгъстява въ душата на „освободителитъ“ и която чака прогонването на общия врагъ, за да се разрази.

* * *

День пети.

На нашия флангъ мина сравнително тихо. Въ центъра гръцката войска се поотдръпна отъ Плъщевецъ, а на дъсния флангъ турцитъ настъпиха рѣшително, прогониха андартъ и милицията и заеха селото Връбникъ.

Но това не ни безпокой много, защото има признаки, че гръцката концентрация е вече привършена: само по Девол.
ското поле е потеглила по направление къмъ Билица около дивизия и половина гръцка войска.

Вечеръта единъ гръци войникъ се удивяваше на тур.
ското упорство!
— Чудна работа, тия турци!... Толкова свътъ избихме, толкова други плѣнихме, и пакъ останаха!...

Достатъчно изнурени отъ петдневнитъ маневрираня и схватки по тия чукари, доволни, че направихме всичко, каквото можехме, ние рѣшихме да не участвува въ похода на нѣ.
колкото гръцки дивизии противъ Корча — една областъ, къжъто нъма вече българи.
НАСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВЪ КОРЧА

Пети декември.
Пръъзъ нощта ярки пламъци освътиха небето къмъ планината Грамосъ. Горъха гъркоманскиятъ села Яновени и Калевища. Сафединъ, Молла Демиръ, Салибудка и другитъ избъгали отъ Костурско катили върлувать тамъ съ своитъ башобозушки банди.

Днесъ отъ ранно утро околностът на Лобаница гъмжать отъ войска. Това сжъ пръдднитъ части на отряда, който се движи по Деволското поле.

И най-маловърнитъ се убъдиха, че днесъ вече има заповѣдъ.
Друга гръцка сила отъ около даъ дивизии настъпвала отъ Леринското шосе къмъ Билица.
Двъ дружини евзони припаднаха въ Лобаница.
И по физически ръсть и по бодрія си видъ евзонитъ ръзко се отличавать отъ другата гръцка пѣхота. Не напразно гърцитъ се гордѣятъ съ евзонскитъ си отряди и ги именувать галено та евзонакъ — евзончeta. Достатъчно е човѣкъ да се взре въ физиомонията на тия напети войници, за да разбере, че между гръцкото войство евзонитъ сжъ най-малко гръцън. Тѣ сжъ живо въплъщение на оня сплавъ отъ разнородни раси, които пръддставя днешната гръцка нация. Въ евзонскитъ отряди, съставени пръддимно отъ сурои планиници изъ Сръдния Гърция и Тесалия, се кръстосвать типоветъ на арнаутинъ, на каракачанина и на погърчения славянинъ.

Гърцитъ сжъ набожень народъ — въ всѣки случай по-на-боженъ отъ нация. Минавайки край селската църква, войници, евзони и офицери се спирать и се кръстять най-благочестиво. Нѣкои цълувать отьвѣнъ стѣната на църковната сграда. Други поискаха и имъ се откривъ църквата. "Влизатъ вътрѣ, кръстять се, палать свѣщи и оставять по нѣкоя пара.

Но гръцката набожность най-сильно се проявява пръди сражение и при опасность. Пръзъ нощта, подиръ бѣството отъ Билица, войницитъ керкиреи сжъко били поискали да имъ се отвори въ Косинецъ църквата, за да палнатъ свѣщи — отъ благодарность за спасението си.
У насъ много рѣдко ще се срѣти да се прѣкрѣсти нѣкой отъ по-старитъ ни другарѣ. Не е разпространенъ много той обичай и у селянитѣ.

Евзонитъ заеха Врѣхкамене и сега първаго прип жидъ къмъ Гренда, Кезола, Гьльмбица. Тия двѣ дружини имать за обектъ чукаритѣ, по които петъ дена наредъ се подвизавахме ние. Турската стража, изпласена отъ вида на неприятелскитѣ вериги, даде нѣколко залпа и напустна позиціитъ си.

И по Деволското поле буботятъ топоветъ всрѣдъ общия хоръ на куршумитъ. Разгърнатитъ гръцки колони настежватъ и стрѣлятъ автоматично. Все тѣ на посоки стрѣля и гръцката артилерия.

Аскерътъ и башибозукътъ ще бдятъ, безспорно. пометени отъ тая движенца се маса, която на вѣлнъ заива полето. Въ това сж убѣдени вече даже и нашитъ селяни.

На обѣдъ дѣсниятъ флангъ на Деволската войска стигна Килесьцита и се ангажира въ сражение съ башибозука. Къмъ два часа пъкъ другата войска, идеца отъ леринското шосе, влѣзе въ Билица подиръ кратка прѣстрѣлка съ турския ариергардъ. Турцитъ, както и се очакваше, отстражиаха своевременно и сега се прибиратъ спокойно къмъ Корча, задоволявайки се само съ ариергардни прѣстрѣлки.

Ако и да познаваха отлично разположението на неприятеля, ако и да се готовха цѣли петъ дена за той походъ, и въпръци своето подавляващо надмощие — тридесетъ до четиридесетъ хиляди войска съ отлична артилерия противъ 5-6 хиляди изнурени и много пяты побѣждавани турски войници и башибозуци — гърцитъ пакъ не взеха мѣрки да прѣскнатъ пътъ на отстражленето на врага къмъ Корча, да го плѣнятъ или разбиятъ съвцѣмъ.

Но това вече не ни дразни, нито ни безпокои: съ падането на Корча изчезва окончателно всѣка турска опасность за Костурско.
НАШИ ГРОБОВЕ ПРИ КЖПЕШИЦА

Свътлятъ декемврийски денъ пръваляше. Залъзнашето слънце багръше сиви цвъртъ очертания на Грамосъ. Отъмъ полето достигаше смъртния грозътъ на отдалечаващия се бой.

Ние си починахме край прочутия съ многоводието и бистратата съ хладенъ лобанишки изворъ — едно отъ зачатията на Бистрица, и тръгнахме къмъ селото.

Тоа далечъ грозътъ на боя е ехото на погребалната пътесь на турското владичество въ Костурско. Послъдни мигове на едно минава, което отлетява, и начало на новъ животъ, пъленъ съ нови неизвестности.

Навънъ отъ такива мисли, ние мълчаливо се връщахме къмъ Лобаница. Нъколко момчета ни застигнаха пръвлътенъ и ни обадиха, че въ Кжпешница днесъ сме дали нъколко жертви.

Въпръки ръщенто да не участвуваме въ днешния бой и да не придружаваме гръцката войска въ походъ отъ въ границата на българщината, нъкои любопитни и буйни четници не можаха да останатъ само азъцети на настъплениеето и българската армия.

Нашиятъ цензура и на группата, такива охотници се бъха смъстили съ гръцки андарти и съ войскови части и тръгнали съ тъхъ.

Седнахме край пътя и изслушавахме скръбната история.

Турското отдълъние и башшибозукътъ въ Кжпешница отстъпили подиръ слабъ пръстрълъка съ гръцкитъ авангарди. Нъкои аранти се занятели и не искали токути да оставятъ домашнитъ си огнища въ неприятелски ръжътъ. Тъ се затворили въ къщитъ си и се сражавали. Съ особена упоритостъ се водило сражението пръхъ гольмата двуетажна каменна къща на Куртъ Али. Единъ гръцки поручикъ билъ поваленъ. Тогава другъ висшъ офицеръ изкомандувалъ:

— Кой отъ васъ, момчета, ще отиде да подпали тая къща? Едновременно пръдложили услуга си трима: Мите Касовъ, нашъ четникъ, Доро Антоновъ, доброволецъ-американецъ отъ Сидовската чета и единъ евзонъ.

Доро и евзонътъ нахъпали въ двора, но пръхъ втуршната врата били повалени съ по единъ куршумъ въ главата. Мите Касовъ падналъ, обучень съ всю въ главата.

Чакъ когато на състъдната могила били поставени единъ топълъ, и гранатитъ почнали да падатъ въ къщата, четиримата обсадени пръдложили да се пръдадатъ и запитали:

— 244 —
— Имает ли вие беса?

Нищо не рисува така добръ арнаутскит помнения за дадената честна дума, както този въпрос. Повалили единъ офицеръ, двама четници, единъ евзонъ и ранили другъ четникъ, обсадениятъ все още пръдполагать, че могатъ да разчитать на беса!

Отворило имъ се:
— Имаме беса!

И тъ се пръвали. Евзони и четници скръцнали зби и се нахвърлили върху плъненитъ, но офицеритъ ги възпръли. Четиримата храбреци били навързани и отведени съ войската.

Пръзъ нощта, прибрали пакъ у дъдо Васила Юруковъ, ние оплаквахме падналитъ, жертви.

Особено ни бъше мжчно за нашия Мите Касовъ — Арнауцето, побългаренъ албанецъ отъ село Елеово, бившъ мълкарски слуга въ Цариградъ. Потеглилъ отъ София подиръ мо- билизацията, той бъ пръбродилъ цъла Македония и бъ уцъ- лълъ въ всички сражения, за да загине сега, на края! Смъртъта на това момче ни причиняваще и извънствено угрожение: Мите придумки гръцката войска на своя глава, мимо нето разпореждане.

— Какъ ми е мжчно, че пръдъ мъсъцъ не му позволихъ да отиде въ Елеово, за да види майка си!... въздъхна Поповъ.

Еднодушно ръшихме да устроимъ на падналитъ търже- ственно погребение.

* 

Свътло зимно утро огръва познатитъ височини надъ Лобаница.

Умислени, ние крачимъ по планинската лъхтка за Къщли- шица, където ни зове скърбенъ дълъ.

Изъ пътъ не застигатъ мжке, женитъ и дъца, които днесъ, на праздникъ Св. Никола, съ си дали негласна сръца въ Къ- пещица, Тростеникъ и други турски села. Други не пръсъщата, прътоварени като добичетата си съ безразборно задигнатата турска покъщница, поздравляватъ ни и бързатъ за дома си, за да разстарятъ и да се върнатъ пакъ... Добродушната усмивка, съ който ни поздравявать тия „отмъстители“, говори, че тъ „отмъщаватъ“ съ пълно съзнане за своето право на мъсть.

Единъ старецъ е помъкналъ четири навързани, едно отъ друго по-малки, теленца, които вървятъ покорно подиръ му, както той е вървълъ дочеря подиръ турскитъ заптиета и поляци.

По-нататъкъ не застигатъ изостанали войници отъ петата гръцка дивизия, които бързатъ да застигнатъ частитъ си.

— Далеко ли е Корча?

— Има ли още много до Билища? Питать единъ, а единъ наивно добавя:

— 245 —
— Каква е тая работа? Нима сж останали още турски земи за пръвзимане?

Ето и могиалата, отдъто вчера гърмъше топъть.

Единъ старецъ и двама наши четници копаять три гроба пръдъ олтаря на църквичата — вехта, богъ-знае какъ уцълвьла църквича отъ връмената, когато Кълпешци е била християнско село.

Слизаме въ селото. Къщата на Куртъ Али е на края. Пръдъ външната врата, върху купъ разкалень конски торъ и слама, ми показаха локва кръвъ. Въ окървавената слама личи издълбано конско копито.

— Тукъ падна Митето...

Въ двора до вътрешната врата лежать простръни единъ до другъ три трупа на левенти. Единъ турски тюлбень, една бъла риза и една нашарена синя кърпа, обшита съ сърма по краишата, покривалъ лицето имъ. Азъ познахъ Митето по неговитъ вехти кафяви дрехи.

Разкриха лицата имъ. И тритъ бъха изкривени, защапани съ изсъхнала кръвъ. Лицето на Митето бъ блъдо-зеленяково, подуто, а на едното око личеше кървава буца. Но и въ тоя видъ то изразяваше доброта и спокойствие.

До самитъ мъртваци ньколко момчета стържать и ковать — приготовлявать погребани ковчези.

Гръцки войници и селяни се суетятъ накоко, безъ да поглеждатъ даже къмъ покойницитъ. Нькои едва не ги настъпватъ въ бързината си.

— Кой ми е взелъ кобилата? крещи нъкой.

Често се чуватъ пушечни гърмежи: гръцки войници стрьляятъ по кокошки и други домашни птици, останали безъ стопани.

Единъ офицеръ приближи и ми каза:

— Моля ви, погрижете се да бъде погребень заедно съ вашитъ другари и нашиятъ еповъ. Името му е Стървйосъ Лъзъ и съ, ефрейторъ отъ Лариса. Ние бързаме да стигнемъ частъта си.

— Това църхме да направимъ и сами.

Пристигна и попъ Петъръ отъ Косинецъ. Той метна епитрахила, запали кандилницата съ огънь взетъ отъ една димяща турска къща и машинално я залюбъ. Гласъть му зазвуча твърдо и равномърно, изричайки на бързо иметата: Стърйо... Доро... Димитъръ... Момчетата дигнаха ковчезитъ и процесията потегли къмъ близката могила. Придрузиха ни твърдъ малцина селяни, между които дъдо Ламбъро и дъдо Василъ, и само единъ еповъ. Всички други бъха заети съ свои ловъ изъ селото. На края първъше и една жена съ конь въ ржа.

Свещеникътъ довърши опълъто пръдъ самата църквича.
Съ снети шапки пристигнахме единъ слѣдъ другъ къмъ послѣдно цѣлуване.

Върху едина отъ приготовенитѣ дѣрвени кръстове азъ написахъ съ червенъ моливъ:

ДИМИТЪРЪ КАСОВЪ
19 годишенъ, отъ село Елеово
† 5 декември 1912 г.

Съ едва сдѣржани сълзи можахме да кажемъ по нѣколко думи:

"Погребвамѣ послѣднитѣ жертви на Костурско. Тръгнали съ тѣ: единъ отъ София, другиятъ отъ Америка, третиятъ отъ Лариса, за да си дадать вѣчна срѣща тукъ, въ тая проклета Кълпешница. Поне вие, тѣхни другари, които сте родомъ отъ Костурско, напомняйте на съотечественицитѣ си да пазятъ тия склади гробове, да ги обикноватъ съ цвѣта, да не ги оставяйте да буренясатъ, за да напомнятъ за юнашката кръвъ, която се пролъвъ въ Кълпешница прѣдъ изгрѣва на свободата!"

— Богъ да ги прости! Миръ на праха имъ! произнесенъ всички прѣзъ хѣлѣния.

Трѣтъ почетенъ залъ, подплашиха хората, който прѣзъ това врѣме тѣрашуваха изъ неподпалениитѣ кѫщи на селото.

Баба Димковица ни даде да срѣбнемъ отъ павурчето — за богъ да прости — и раздаваше на всички по шепа пшеница, размѣсена съ орѣхи, шекерчета и лебдебии.

Прѣди да напустнемъ могилката, азъ още веднажъ по гледахъ поникналитѣ до черквата три гроба съ дѣрвени кръстове. Измѣрѣнитѣ послѣ съ поглѣдъ Деволското поле, всрѣдъ което се издигаха колосални пущези и се разливаха и сливаха високо по безоблѣнтя синъ небесенъ свѣдъ. Брачани, Трѣстеникъ, Очища, Височица и други турски села горѣха. Димѣше отъ много мѣста и подъ насъ — въ самата Кълпешница. Чуваха се викове на засуетени жени, изстрѣли на гърѣкви войници. Нови стрѣхи се събаряха съ трѣсъкъ и избухваха нови грамадни плампи.

Но по-силино отъ кипящата суета на живота, по-силино отъ прѣвратността въ схѣдбата на хората и на народитѣ, която се четѣ въ гигантскитѣ пущези, по-силино и отъ свободата, която изгрѣваще, азъ почувствувахъ състѣството на смъртта.

На смъртта, която за ирония и отъ капризъ пожела да постави печата на вѣчността върху гръцко-българската дружба, като сближи въ вѣчень братски съюзъ евзона отъ Лариса съ двамата български синове на Костурско.
ДО БИЛИЩА И НАЗАДЪ

Въ Къпешница е адъ. Пукотъ, пламъци, женски викове.
Капетанъ Бужкостъ, единъ интелигентенъ андарть, който
се пръвпоживъ за публичийство, увъщава селянить отъ името на
гръцкото военно началство да не горятъ къщата, докато не се
изнесатъ отвътръ хранитъ. Той креции:
— Тия хора довчера не искаха да прибиратъ по домо
ветъ си войската, не й даваха хлъбъ, а сега не слушатъ раз-
поредбитъ на властъта, задигать ечника, същото, житата, които
съ потребни за армията, горятъ къщитъ... Обуздаitez ги, или
ще ги обуздайте властъта! обръща се той къмъ насъ.

Ние свиваме раменъ.
Селската джамия е обхваната отъ пламъци, само минарето
още се кръпли.
Познатиятъ пътъ до Билища е посѣянъ съ тенеки и съ
гилзи отъ всѣкакви патрони, съ перушина, съ дрехи, съ глави
отъ домашни пици. Броятъ на конскитъ трупове сега е по-голъмъ.
Въ единъ трапъ намираме трупъ на евзонъ съ обезобра
зено лице: ухото и черността откъсаната отъ граната.
Вздухътъ е задименъ и на мѣста се смѣсва съ воня на
разлагащи се трупове.
Ето и Мемедъ беговитъ конаци. Отъ великолъпното зда
ние сега личатъ само почернѣли голи стѣни. Пръди да бѫде
подпалено, въ него снощи сѫ се разиграли ужасни сцени:
андарти, евзони и четници сѫ си устроили оргии съ заваренить
жени отъ нѣколко бегски сѣмейства... Спомникъ си молбитъ
на Мемедъ бега, който се бѫше толкова много загрижилъ за...,
същото задименото отъ чифлика му.
До самия градецъ двама полусъблъчени турски трупа ле
жать съ лица обрънати къмъ земята.
Самото градче сега прави още по-жалко впечатлението,
Мръсотия, калъ. Нѣколко крайни къщи още димятъ.
Три пъти вече това градче мѣнява господарицитъ си: видъло е бѫството на Джавидъ-пашовата орда; послѣ е посрѣд
нало гърцитъ и е доживѣло паниката на гръцката кавалерия и
пѣхота; посрѣднало е пакъ турцитъ и е треперило отъ лукота
на сраженията прѣзъ послѣднить дни, за да падне наново въ
гръцки рѣз.
При всѣко мѣняване на господари турскитъ и християн
скитъ магазини били подъ редь разграбвани. Но най-голъмитъ
безчиния станали вчера и снощи отъ гръцката войска. Нькои български дюкяни, пострадали не малко пръзд бъгството и новото налюбоване на турцитъ, снощи били доограбени отъ гръцкитъ войници. Йото Кляшеевъ и други българи съ въ отчаяние.

— Сто пъти по-добре да бъха останали турцитъ!.. ви-катъ тѣ.

Въ Билица не заварихме дивизионния командиръ, гене-рала Дамянъ. Настъкленето на близу четири дивизи про-тивъ Корча било поставено подъ върховата команда на гене-ралъ...Треперко. Съжалявамъ много за това, понеже разчи-тѣхме, че съ него най-лесно ще уредимъ всички въпроси, пръди да си заминемъ отъ Костурско.

На връщане видѣхме нови пущепи по полето. Кълпешът също дямьше още. Отъ къщата на Куртъ Али бѣха останали само стѣни. По улицитъ се вардаяха нѣколко нови турски трупа. Една жена караулъше до купъ прибрана стока, очак-вайте да й пристигне товаренъ добитъкъ, и проклината жес-токо оня, който й открадналъ единъ турски ножъ.

Въ Лобаница почти не заварихме хора: екскурзантитъ още не бѣха се прибрали отъ турцитъ села. Не бѣха ли това съживъ хора, които пръди една седмица бѣгаха боси, за да спасятъ само главитъ си?

Само нашитъ домакинъ дѣдо Ламбро не е тръгналъ днесъ на никъдъ. Той е противъ екскурзантъ и изобщо противъ всѣхъ отмѣшванія. Когато другитъ селяни бѣгаха отъ страха, той, заедно съ брата си дѣдо Василъ, оставаше въ Ло-баница, готовъ да посрѣдствено смиренъ всичко, каквото е пи-сено...Той дѣржъ толкова много за `своятъ принципи, че не би съжалъль ни най-малко съслѣянитъ си, ако сджбата би рекла да подложи Лобаница на нѣкоя нова напасть.

Единъ отъ тримата ранени евзони, прибрани въ селското училище, днесъ е починалъ въ рѣцѣтъ на дѣдо Ламбро. И дѣдо Ламбро е доволень, че, вмѣсто по екскурзии, е прѣва-ралъ цѣлия денъ въ грижи около погребението на умрѣлия: повикала свещеникъ, изкопалъ гробъ, замѣствалъ псалта при оплълото. И понеже бѣлъ самъ, дѣдо Ламбро далъ, вмѣсто залпъ, нѣколко почетни изстрѣла съ своята гръцка пушка.

— Нѣмало ли да бѣде срамъ за насъ прѣдъ гръцкия лъкаръ и прѣдъ всички други гърци, нѣмало ли да бѣде грѣхъ прѣдъ другитъ двама ранени евзони, които охкатъ въ учили-щето, да оставимъ непрѣвледанъ единъ войникъ, загинала да-леко отъ своитъ близки за свободата на единъ чуждъ край?

Така говорѣхъ човѣщината и милостъта чрѣзъ устата на дѣдо Ламбро въ тия минути на общо померчене.
Нъколко дни въ Костуръ

Нъколко дни подиръ падането на Корча заминахме съ Христо Цвѣткова за Костуръ.

Съ това ние се отзовавахме не само на любезната покана на отецъ Панарета и други българи около митрополията. Чекаларовъ и други костурчани ни натякваха въ писмата си отъ Солнунъ, че Костурско е закъснѣло съ своето изложение на зулумитъ, извѣршени отъ гръцкитъ окупационни власти и отъ войската, и съ своята просба до царъ Фердинанда. Другитъ околии, окупираны отъ сърби и гърци, отдавна били направили това. Найстина, и живущитъ въ Солнунъ костурчани дали просба, съ която помолили българското правительство да включи непрѣменно и Костурско въ границитъ на нова велика България, но при все това, необходимо е да се приготови изложение на гръцкитъ зулуми и прѣдизвикателства и нова просба, скрѣпена съ общинскитъ печати и съ по нъколко подписа отъ всички села.

Приятелитъ отъ Солнунъ се нервираха, мислѣйки, че закъсненіето ни може да стане причина, за да се пожертвува Костурско — това Костурско, което, по увѣрѣніето на своитъ български жители, е изплатило по-скоро отъ всѣка друга македонска покрайнина кърмавата си дань прѣдъ олтаръ на свободата.

— Що правите тамъ?.. запитвахме е трагически единъ костурчанинъ, учителъ въ Солнунъ.

Тия приятелі, видя се, не знаеха или забравиха, че гръцкото недомислене ни докара наново турцитъ отъ Корча и ни създаде толкова грижи и мкки прѣзъ послѣдната седмица.

Да се събиратъ даннитъ за изложеніето, особено пъкъ подписи и печати отъ всички села — подъ носа на гръцката властъ, бъ работа главоболн, твърдъ деликатна и малко рискована. Но усвѣрднитъ на отца Панарета, голъмата почит и прѣданост, които българското население хранѣше къмъ него, помогнаха да свършимъ благополучно вѣтръ въ една седмица, безъ гръцитъ да откриятъ нашето „коварство“.

Отецътъ, като гостоприеменъ домакинъ, правѣше всичко, за да задоволи гоститъ си.
Съ своето малко, но кокетно езеро, Костуръ е единъ отъ най-живописнитъ градове на Македония, и пръвъбиването въ него би могло да бъде приятно. При това Господь като че ли е чакалъ да се свършатъ всенитъ дъйствия, за да възнагради и побъдители и побъдени съ хубаво връме. Всъки денъ слън­цето огръва камениститъ върхове около града и площада на езерото лъщи, съквашъ излъна отъ разтопено сребро.

Но вътрешността на Костуръ далекъ не е привлъкателна. Това, което видяхъ въ града, надминаваше всичко, което бъхъ чулъ отъ отца Панарета, пръзъ послдното ни свидане въ Дъмбени, и отъ салаитъ, които сж извали въ града. Никога въ турско връме Костуръ не е виждалъ такава маръсоти. За чистотата на търка азъ имахъ по-друго мнъние и ако не бъхъ посгтий Костуръ пръзъ това връме, нъмаше да вървамъ, че гъркътъ може да бъде толкова нечистоплотънъ, а гръцкиятъ администраторъ — толкова нехаенъ въ санитарно отношение.

Ръдко се сръща улица, отъ двътъ страни на която да не сж издигнати бариади. Гръцкиятъ войникъ, даже когато има възможностъ да си послужи съ отходно мъсто, твърдъ често пръдпочита — отъ лънностъ, отъ страхъ, или по други причини — коридоритъ и дворицата. А пръзъ деня той безъ вско ств­снене отъ погледътъ на хората, върши естественитъ си нужди на улицата.

И всичката маръсотия стоя, увеличава се и изпълва въз­духъ съ воня его вече цълъ мъсецъ, а новитъ власти понасятъ спокойно това, безъ да взиматъ никакви мърки, безъ да из­ползватъ за изчистването на града поне покореното турско население. Имаха право оня, които ми разправяха, че Костуръ подъ гръцка власть е заприличалъ на единъ голъмъ... нужникъ.

Отецъ Панаретъ е отбълъззалъ маса дребни факти, на които не може да се начуди и които сж цънни като приносъ къмъ характеристика на гръцкия войникъ.

Гръцкиятъ войникъ, напримъръ, когато квартирува по турски жъщи, твърдъ често си кладе огънь върхъ стаята, на самитъ дъски. И кривъ ли е той, че избухва пожаръ? По той начинъ изгорили нъкои отъ напуснатитъ турски конаци.

Безъ да говоря за дребнитъ кражби — дже бълъкъ, който пръдставя единъ видъ дефектъ на търка — азъ и отецъ Панаретъ сме поразени отъ гръцката просия. И сега дори, когато гърцитъ сж пълни господари на положението, когато въ града не квартируватъ повече отъ една-двътъ дружини, поради липса на интендантство или пъкъ поради липса на свънъ, гръцки войници просятъ отъ жъща на жъща:

— Едно парче, хлъбъ! Едно парче сирене! Малко захаръ!..
Гъркът не се церемони много съ туркияната, но къмъ християнката е пръвкалено кулантъ. По-видниятъ гръцки съмейства съ отворили къщить си за офицеритъ, а по-бъднитъ за подофицеритъ и войнициитъ. Свободнитъ обоски на освободителитъ-гости не се наврява много на домакинитъ, и жарътъ на патриотическото гостоприемство вече намалява. А българить увъряватъ, че послъдствията отъ гостуването на освободителитъ щълъ да бъдатъ многобройни и осъзателни въ близко бъдеще...

Тръба да се отбълъжки, че гръцкия войници по селата съ по-сдържани, като квартируватъ въ български къщи, откъдето въ гръцкомански. Ние бъхме свидътели на немалко оплаквання на гръкомани отъ селата, чийто патриархалъ мораль възстава противъ свободнитъ обоски и пръвкалени претенции на „освободителитъ“.

Всичко това е донесло голъмо разочарование на гръкоманиитъ въ Костуръ. Гръцкото воинство и организаторскитъ похвати на благородна и цивилизизана Гърция съ се рисували малко по-инъкъ въ въображението на тукашни гръкомани. А всичко, което видъха, ги прави да се червятъ. Нъкои не могатъ да скрятъ лютотъ уязвеното си самолюбие и даже пръдъ българи заявяватъ:

— Ако всички християнски войници съ тъкви...

Турцитъ въ Костуръ съ съвсъмъ клумнали. Изпълнени съ злорадство и голъми надежди пръзъ послъднитъ турска успъхъ около Билища, тъ съ съвършено сломени подиръ па- дането на Корча. И сега пакъ съ мъчъть съ всъкакви сърдъства да смилъть и подкупъять новитъ владътели.

Единъ денъ посътъхме бакалицата на Насо, българинъ отъ Габрешъ. Мина единъ турчинъ и низкопоклонно го поздрави.


Най-достойниятъ чиновникъ на новата властъ е околийскиятъ началникъ г. Грекосъ, родомъ отъ Битоля. Атински юристъ, просвътънъ и любезень човъкъ, той говори битолски букварски диалектъ, който му е и матернъ езикъ. Назначенъ е въ Костуръ, може би, само за това си качество. Той ни снабдъ съ пасавани и помогна да низ се разпъшъ въ пътъване до Солунъ съ оржнието си.

На лицето на г. Грекосъ забъдъзвахъ по нъкога извънно смущение: навърно, защото бъ заставънъ да минава и пръдъ насъ за гръкъ отъ най-чисета проба...

— 252 —
ПРОЩАВАНЕ

Когато напустях Костур, намърхъ отношенията между освободители и освободени още повече влошени.

Само едно по-бързо изясняване на общото политическо положение може да пръдупръди окончателния разривь. Опиянението отъ общитъ съюзни усилия и отъ разгрома на общи я. врагъ е вече почти изпарено. Пробуждането се бързо старитъ задръмали чувства на неприязнь. Гърци и българи едвамъ се търпятъ; само едно ново турско нашествие би могло пакъ връменено да ги сближи...

Хранутнето на войската, безвъзмездното и безразборно реквизиране озадачават селянить. Съ какво тѣ ще изхранятъ себе си и добитъка си пръзъ зимата, ако това продължава все тѣй? Гърцить, прибирать по селата и задигнатия турски добитъкъ, не вѣрятъ на повърнать на първитъ притежатели. Покрай турската стока, задига се и българската, за да бъде послъ на нищожна цѣна продадена пакъ на селянить, наново задигната и пакъ пръпродадена.

Разпоредено е сжъцо, всички села да пръдадатъ на властта оржияето си. Обезоръжени сжъ и нѣколко наши четници по селата. Увърени сме, че тая мърка постепенно ще се генерилизира, съпровождена неминуемо отъ натискъ и насилия, до-жъко изчезне и сетната слѣда отъ „свободата“.

Българското богослужение, българското училище и българскиятъ езикъ вече мъчно се понасять отъ освободителите.

Единъ офицеръ се оплакалъ пръдъ свещеника въ Смърдешъ, попъ Дано, отъ неслужливостта на българитъ къмъ освободителната войска и заключилъ, че за напръдъ селата тръбва да се учатъ само на гръцки. А попъ му отговорилъ:
— Ако свободата, която ни носите, е такава, ние сто пжъ бихме пръдпоочели турската тиранія.

Къмъ огорченето на българина отъ тия зачестили инциденти се пръбавя и потайното, но безгранично пръзрѣніе къмъ гръцката войска. Писма и вѣстници, получавани отъ Солунъ, бъгството отъ Билища и нѣкои нови случаи убѣдиха населението, че гръцкитъ успѣхи не сжъ результать на собствената

— 253 —
доблестъ и храбростъ, а успехи случайни — благодарение на българскитъ усилия и жертви въ Тракия.

Пръди н'колко дни трима гръцки войници дошли въ Дръновени изплашени, безъ раници и горни дрети и съ виковете си: турчинътъ! турчинътъ! пръдвали паниката на цълото село. Жени и д'ща грабнали по н'що и избгали въ гората. Подиръ малко стигнали въ селото двьстъ ... гръцки войници. А турцинъ съ вече изплакани оттатькъ Корча! ...

Гъркътъ чувствува, че му се служва отъ н'май-кждъ, че прочътъ къмъ него като къмъ освободителъ е изчезнала, че струната на сърдечността отъ първътъ дни на войната е вече скъсана.

Пръди една седмица между бай Стояна отъ Дръновени и единъ гръцки подофицеръ се водилъ такъвъ разговоръ:
— Щастливи сте вие... Вашитъ села не изгоръха като долнитъ села.
— Кой ви каза това? Нашитъ села изгоръха на връмето си.
— Кога?
— Пръзъ връме на нашето възстание.
— Значи, и вие сте възставали противъ турчина и сте се били? ...
— Е приятелю, още пръди десетъ години ние подадохме на Европа прошение за свобода.
— Прошение за свобода?
— Да, написано съ кръвъ и съ сълзи.
— Но вие не ни обичате, ние виждаме това.
— Какъ да ви не обичаме?
— Гледате ни н'какъ неприятеливо, диво.
— Имащъ гръцка. Ние ви обичаме, но само като освободители — не като завоеватели.
— Добръ, но ние изпълдихме турцитъ отъ Македония и съ покорихме.
— Вие я покорихте, но ние си заслушахме и изплатихме свободата, пръди да дойдете вие.

Свободата?
Нашитъ селянинъ не я съмъства вече съ гръцката електерия.
Той не казва вече:
— Айде аирлия да ни е свободата!
Въ наздравици и при сръщи, той, както едно връме при турцинъ, пожелава:
— Айде и добра слобода да дай Господа...
— Тие гюлци не ке ни оставать низко за нашитъ! — казватъ ни сега домакини и домакинки, виждайте, че провизиитъ имъ намаляватъ съ голъма бързина.

— 254 —
Бъднитъ хора. Тъ искатъ да запазятъ всичко за на ши тъ: зълъка и стръхитъ си, поривитъ на сърдцата си и сълзитъ на тъй дълго лъдянята радость. Радостътъ, който не имъ донесе хуриетътъ пръдъ четири години, който не имъ донесе сега елефтерията, но който ще имъ донесе свобода тъ.

— Не се какърете за това, братя. Вие и само съ сърдцата си и съ вашитъ развалини-паметници ще задоволите нашитъ. И ще се утврждава нашитъ, че жертвитъ имъ при Лозенградъ и Люле-Бургазъ не съ отишли напразно. Тъ ще видятъ, че много отдавна, пръдъ Лозенградъ и Люле-Бургазъ, вие сте начертали съ кръвта си по тия планини границитъ на България.

Така ние утвърждавахме селянитъ, но нъщо болезнено свиваше сърдцата ни. Уви, голъмата далечина на България ви нажи ми е навървала нерадостни мисли за участъта на тоя български край, или поне на частъ отъ него.

* * *

Отецъ Панаретъ, Поповъ, Стоянъ Юруковъ и азъ се събрахме въ Кономлади, за да потеглимъ заедно за Солунъ. Къмъ другитъ причини за бързане се прибави и слухътъ, че гръцитъ подушни за приготвено заявление съ събрани подписи и селски печати.

На 18 декември сутринта отправихме къмъ нашитъ изпращачи послъднитъ ободрителни думи и имъ пожелахме:

— До виждане!
— До виждане съ българската войска.

Поели нагорницето, дълго съзерцавахме едно прълестно кътче на планината Вичъ, което се откри пръдъ насъ. И дълго мъчахме, гнетими отъ едно и също чувство, въ което се боръха упованието и съмнънието.

* * *

Ние напустнахме костурчани и не се върнахме вече при тяхъ ни сами, ни съ българската войска.
Костурско и днесъ е толкова далеко отъ България, колкото бъ и пръдъ славата, кървятъ и сълзитъ на войната.
И чака още българската войска,
<table>
<thead>
<tr>
<th>СЪДЪРЖАНИЕ</th>
<th>Стр.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Пръдговоръ</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>I 17 септември 1912 година</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>II Малки чети</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>III Нашата чета</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>IV На пътъ</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>V Към границата</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>VI Първата ношь</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>VII По Плажковци</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>VIII Съ двама динамитари</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>IX Втората голъма граница</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>X Отваждъ</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>XI Напраздни усилия</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>XII Късно разказване</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>XIII Към бъбля зъбери</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>XIV По пукота на едно сражение</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>XV По Нидже планина</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>XVI Съ петата гърция дивизия</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>XVII При куцовласитъ</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>XVIII У дома</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>XIX Загоричани</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>XX Съ андартитъ</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>XXI По обезоръжаване</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>XXII Двър сръщи</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>XXIII Странни от неписана история</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>XXIV Надъ Костуръ</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>XXV Костолата</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>XXVI Косинецъ—Смърдешъ—Въмбълъ</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>XXVII До щаба на български войски</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>XXVIII Габреши—Коноплади</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>XXIX При гроба на Меласъ</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>XXX Въ Търсъе</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXI Погромътъ</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXII Само сърбитъ</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXIII Побързани и побърдени</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXIV Въ освобождения Леринъ</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXV Капетанъ Вардасъ и генералъ Хесапчиевъ</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXVI Патилата на побърденитъ</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXVII Свободата и българитъ</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXVIII Първата свободна дни на костурчани</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXIX Нашитъ пловници и трофеи</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>XL Какъ се пръвзиматъ градове</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>XLI Въ свободния Костуръ</td>
<td>193</td>
</tr>
<tr>
<td>XLII Между агитъ</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>XLIII Походъ въ Божиргадъ</td>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>XLIV На обяснения при билишки коменданъ</td>
<td>217</td>
</tr>
<tr>
<td>XLV Раздѣла</td>
<td>221</td>
</tr>
<tr>
<td>XLVI Дъмбени и дъмбеници</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>XLVII Подвигътъ на България</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>XLVIII Бъгство отъ Билица</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>XLIX Походи и схватки</td>
<td>233</td>
</tr>
<tr>
<td>L Настъпление противъ Корча</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>LI Наши гробове при Къпелщина</td>
<td>244</td>
</tr>
<tr>
<td>LII До Билища и назадъ</td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td>LIII Нѣколко дни въ Костуръ</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>LIV Прощаване</td>
<td>253</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Presented to the
LIBRARIES of the
UNIVERSITY OF TORONTO
by
Dr. Panayot Panayotof
Издание на КОС-ТУРСКОТО БЛА-ГОТВОРИТЕЛНО БРАТСТВО — СОФИЯ.

Доставя се чрезъ
АНТОНЪ ЮРУКОВЪ,
СОФИЯ, ул. Оборище, 22.

ЦЪНА | ДОЛАРЪ

СОФИЯ
1920
Печатница МЕРКУРЪ.
улица „Царь - Самуилъ“ № 77.