† Негово Високопреосвещенство блаженопочившият Старозагорски митрополит Методий Кусевъ.
Черти от живота и дейността на дядо Методий Кусевъ
(По случай 9-годишнишата от сърцето му).

Въ борбата за езикъ, въра и народност на македонските българи има дейни, дълга на които тръбова да изучи добре и да ги предадем на идните поколения като свещен заветъ. Единъ от тях е и дядо Методий Кусевъ, бляженопочивният Старозагорски митрополит родомъ от гр. Прилепъ, най-преданъ синь на Македония, служилъ я презъ цялата си животъ. Ръдки ся такива съветни личности, животът на които заслужава да бъде наученъ до най-малкитъ подробности, за да остане пръвъръ на поколението въ борбата му за духовна просвета, свобода и независимост на Родината.

Препирята, станала между известни публицисти за дейността на дядо Методий презъ времето на въстанието около Пловдивъ (1876 год.), застава да разказва нъкъде черти от животъ му, бидейки неговъ сътрудникъ и съверигенъ по просветата на българитъ въ Турция (1881—1893 год.). Трябва да си въспомнямъ разпространената тамъ — както преди съвремената за Баташево- клане на американскани кореспонденти и на професорът отъ Роберт-Колексъ въ Цари- градъ, защото не е важно кой, кога и къде се споменава съ нежелания въпросъ за въстанията и станалитът завъртвашъ надъ българитъ презъ 1876 година.

Живото участие и голямата интересъ на дядо Методий, проявени съ пъно създаване и решителностъ въ народа ни движение, не могатъ да се отрекатъ даже отъ противниците му. Той самъ му е разказвалъ за тяхъ свои подвизи презъ бунтовъ и военни времена и съ гордостъ ги счи- таше за голема своя заслуга, каквото истинскиятъ патриотъ можеше да направи въ внова тъмо време на поробения български народъ. Дядо Методий открио и навищавано е разказвалъ преживия до подъ мъзенъ старъ и млади общественици и учители на свободна България, за да ги ободри въ борбата имъ съ разни пръчки и мъчници по народа- нитъ работи.

Изобщо, дядо Методий бъше носителъ на идеала, каквото тогава прозирало у всички българя: свобода, независимост и цълъкъмъ България. Той бъше съ проницателъ умъ, твърда и решителна воля, непреклоненъ характеръ и неуморимъ деешъ по народнитъ дълы. За него нямащо страшно, мъчно и невърното въвъ, като се касаеше за постигане на някъде народно благо. Винаги вършъ и последователъ на целта си, той бъше за народа- нитъ интереси и действуващъ съвъ въ критичнитъ моменти. Когато се заговорваше за нови планове и комбинации, гарантираше сигурностъ на народното дъло, той предъ никъ не се спираше. Политика, колебане, компромисъ съ съвстъта си, съ убежденията си не знаеше, а вървеше при- съмъ цълта си за народната борба. Той не знаеше отказване. Ние го виждахме навредъ като нолк- жителъ пратеникъ да защича народнитъ работи, безъ да бъде упълномощенъ отъ някъде властъ, гоъще или извънъ. Той диктуваше съ своя умъ, трудъ и безкористие. Всъки го слушаше и всъки му се покоряваше.

Съ привидението въ изложението му примъръ и факти ще се осъществи тия му високъ качества, които го издигаха предъ българскиятъ народъ и като патриотъ, и като политикъ, и като богословъ. Той самъ ги е разказвалъ предъ срещи въ презъ разно време въ Цариградъ, София и дру- гаде. Единъ отъ разказитъ му бъше за прекарване на свободното ни време, а други случаими и въ висо- мание и интересъ, като ученикъ, който иска да получи добра белишка отъ учителя си.

1.

Като архимандритъ при Пловдивската митро- полия, дядо Методий Кусевъ е билъ въ сношение съ всички първеници, свещеници и учители отъ епархията. Неговата любознателностъ и интересъ съ пре- стралили къмъ всички страни на народното движение презъ последнитъ разминави години до руско-турската война (1877 година). Владиката Панаретъ е ималъ някои добри въвъ него и е билъ подъ пълното му разположение. Той нисъ не е предпокръвданъ, безъ да вземе мнението на своя архимандритъ, а при мнението и важни въпроси, които е тръбвало да се решаватъ съ властта и въ Екатерината, винаги го е възръжвалъ съ себе си като необходимъ съветникъ. И тъй, отъ Плов- дивъ още дядо Методий е следъвъ въстани- чески първото изпълнение, събиралъ е тайно, чрезъ свещениците, статистически сведения за турскитъ золовуци (накости) надъ българитъ, съхранява- елъ и ходата на интереса съ митрополитата до турскитъ власти за определението на правителствата на българското население. Не може и да се помисли, че дядо Методий, като протосинодържъ на въстанието ерахписа, не е следъвъ съ интересъ и по дълъгъ промеждъкъ животъ до и следъ въстанието, което предизвика освободителната война въ 1877— 1879 година.

Отъ тези години съ владиката Панаретъ въ Цари- градъ презъ 1876 година му дава възможностъ да пренесе всички сведения скръбни, увъръ вълнътъ му и защити някъде върхъ му, и да ги пред- даде лично на кореспондентите на изданието въ Ев- ропа, най-много на англичанинитъ. Тукъ дядо Мето- дий нарежда комитетъ отъ млади и видни българи, между които ся били известнитъ Константинъ Ве- личковъ, Стефанъ Панаретовъ, Кою Хаджи Кал- човъ и други ученици отъ Роберт-Колексъ, лицъ- ние и медицинскитъ факултетъ и му възвлага да събира и превежда всички сведения по въстанието и кла- нетата въ южна България на френски и английски езикъ за предаване на нужнитъ вестици въ Европа и Америка. Даже въ единъ отъ въстанието на Роберт-Колексъ дядо Методий разкрива предъ професо- ритъ жестокостъ и завъртвата, извършени надъ българското население. Думитъ му съ билъ тъй разпачени и трогателни, че старшиятъ професоръ Дър-Лонгъ, който най-добре изучава и позна- ва вътрешното работъ на българския народъ, не успокоява и обмъдрава, какъ българскитъ народъ скоро ще получи наградата за страданията си. Дър-Лонгъ още не иматъ на колетата имъ е обещалъ, че ще се направятъ всички усилия, за да станътъ тия сведения достояние на английската и амери- канската преса.

Веднъжъ сполучилъ да осигури разположе- нието на нуждитъ кореспонденти къмъ кауза му, дядо Методий подпира и редакционитъ на Цариград- ския вестици, за да разправяватъ сведенията, по-
Изъ архивата на Даме Груевъ

Следъ въстанието презъ 1903 год., Даме Груевъ и нѣкои отъ по-първияттъ дейци на Вътрешна революционна организация не напуснаха предъли тържества на Македония, а останаха между изненадата население и опожарениетъ села. Следъ затихването на вързгъженътъ стълкновения между въстанництъ и турскитъ аскеры, Даме началъ на една малка група престояща доста продължително време близо до родното си село Смилево. После малката дружина се спусна въ полето и пристягъ къмъ преорганизирането на селата. Не закъсняхъ да съ появява проблемъ за една по-енергично интер.

громанъ за изпълнението на реформи и за успокояване на населението, тъй че съ няколко години. Високата порта ще започва на правительственътъ органи да имъ даватъ всички услуги, за да могатъ да изпълнятъ добре мисъта си.

II.
Понеже преорганизирането на турската жандармерия и полиция е едно отъ най-важнитъ причини за смущението на страната, то е много нужно да се търси извършването на тънкъ реформи. Приложитъ на това, че малката и дванадесетъ и други офицеръ, които съ досега незнаещо, не знаятъ нито колко, нито пъкъ знаятъ условията на страната, затова съ желанието следващото извършване на благъ реформи:
a) Задачата на преорганизирането на жандармерията въ тръстъ ползата да съ повърхъ на една генеральъ отъ чужда народностъ.

Градъ Леринъ.

I.
За да се купоризирать действията на турската политика относително реформи, тя съ извършена при медицинската инспекторъ Хълмъ плътна особена цивилна инспекция отъ Австрия, Русия и Турция, които при извършването на тънкъ реформи пропълзватъ въ същото време, които става въ Македония. Ето тъй че обърката върху нуждата на християнското население съ дебелината му редуватъ на дванадесетъ и други офицеръ, които съ досега не знаятъ нито колко, нито пъкъ знаятъ условията на страната.

II.
Понеже преорганизирането на турска служба, нему ще съ дадатъ други офицери отъ всички страни. Ето тъй че ще разблъскатъ своитъ действия като контролни органи, инспектори. Същевременно ще бъдатъ въ състояние да ревизиратъ поведението на войниците върху населението.

III.
Щомъ съ усмърни страната, ще е скапа отъ управлението едно извършване на териториалната синовъ, въ смисълъ на презерването на развитието на народностъ.

IV.
Същевременно ще е скапа преорганизирането на администрацията, която ще бъде извършена съ извършването на християнското население и остъхъ.
ИЗЪ ЖИВОТА НА ЧЕТИЪ
[Продължение от книга 6 (36)]

Въ тъмни зори стигнахме на най-опасното място. Трябваше да се мине големия към моста на Банска рѣка. А тамъ, на отсрещния бръгъ, на южния край на моста, за голѣмъ наши изненада, отъ двѣ мъ страли се бѣглѣха войници палатки. Двѣ отъ палаткитъ вдѣсно бѣха силно освѣтени и отдѣлно чувахме въ тѣхъ гълъть, пѣсни, даеретъ, женицин гласове – оргии.

Спрѣхме на около 100 крачки далече отъ моста. Следь кратко същеноване, войводъ дадь го заповѣдъ всѣй да напьли пушки и сѣй да бѣде готовъ за бои. Каза ни се: мостъ ще го минемь на всѣка цена. Тогава 10 душки, подъ командата на подпоручика Борисъ Стренцовъ, залегнаха и заеха позиция срещу турцитъ отъ двѣ страни на северния край на моста, а други 10 душки, начело съ подпоручикъ Кою Настевъ, теченкомъ минаха на другия край и заеха позиция срещу палаткить вѣсно и вдѣсно на южния край на моста.

Кучетата около палаткитъ задѣха и обади за нашето присъствиѳ. Сега имѣне веселето и оргіи на палаткъ, отгонъвашъ и лампѣтъ бѣха угласени, кучетата прибрахъ и всѣко утиха; всѣко при палаткитъ се спотай и скры.

Нашитъ пѣтъ презъ мостъ бѣхъ осигурени. Ние на групи добишеловаше моста и съ пѣви въ рѣката пушки теченкомъ откриваше на отсрещната страна. И когато всѣки съ сѣбѣ далече отъ моста, съ усилѣ ходъ продължихме пѣтъ и навлъкозваше въ Пиринъ.

За да залъкимъ следитъ на нашата маршрута, послѣдитъ четици влечера изъ пѣтъ снохъ вѣжки и нѣколко кепть. После навлъкоже въ една гъстка клековна гора, двѣякъ съ като батерии отъ клонъ и съ соевые на открита равина.

Сънна се. Тѣхъ втрѣтъ и притягъ пленитъ лѣкъ ни галитъ и осяживаше. Ранобуди пойки птички съ своитъ дивни пѣси мнѣ посирать и омайване. Ние правимъ послѣдни усилиѳ и съ усилие ходъ навлизаемъ въ по-навътре въ легандарна палатна. Най-сети, при изгърътъ слъдъ, спрѣхме за почивка въ Сухия долъ на Пиринъ.

13 часовъ ходъ безъ гърхомъ храна, безъ вода, безъ почивка, това ни страшно измори. Щомъ спрѣхме, азъ легахъ на камъкътъ – оплепна, изнемощихъ. А бѣшъ страшно жъгляланъ. Бѣрѣгъ ми бѣкъ пропукани; устата ми бѣзъ засъхнала; капища слонна, никаква влага нѣмеаше въ
нея. Езикът бъ благо да се движи. Мислете си: ей, на, сега ще настъпят последният ми часъ.

В такова положение, къде мое, бъха мионина от четници. Воинодатъ Юранъ Стояновъ познаше добре мъстността и веднага изпрати ваводения Иванъ Господаревъ съ още няколко здрави момчета да тичатъ нагоре изъ дола и отъ търсия среща ката край дола да напълнятъ мерметодъ съ вода и бърже да се взъртатъ.

Следъ 15—20 минути ние вече глътахме животворния даръ — вода и се свършихме.

Около обдърътъ продължаваше пътя нагоре изъ Пиринъ. Срещу ние изъ пътя двама вардджи отъ съ Киречковъ (Солунско) и ги подбрахме съ насъ, като пленници.

Къмъ 4 часа следъ обдърътъ спочвахме за очакването на единъ войводъ. Тукъ долината се разтягаше и образуваше малка живописна котловина. Решиме на възникнало на късметъ на приемника съ долината — бай Христо Го- доровъ и да освободимъ двамата пленници — вардджи, следъ което да стани разделя- та на дветъ наши чети.

Щомъ спочваме, веднага бъ конституирани четници съветятъ отъ войводата, секретарътъ, военния началици и отъ единъ четникъ, избраенъ отъ всичка чета.

При разпределянето, Христо Годоровъ упорито мъчеше. Нито дума не можахме да изтърваме изъ устата му.

Наистина, като куриеръ на ВМРО и противникъ на върховнитъ, той можеше да ни откаже своите услуги, но ни измами съ целъ да ни вкаратъ въ с. Бачево, за да ни избиятъ турцитъ, това нямаше да му прости никой отъ ВМРО, защото никога ВМРО не си е служилъ и не си служи противъ никого отъ измамничеството и предателството.

Споредъ организационнитъ наредби, всичка измъна и предателство се наказва съ смъртъ; но, за да не почваме съ убийство на наши хора-българи, съветихме, да си изпратимъ Христа Христо Годоровъ да му се удържатъ 50 твоя на голъ, следъ което да се пусне на свобода.

Следъ взетото решение, чети, взордени, бъха построени въ дълги две редици една срещу друга, знамената бъха развързани и при гробна ти-
славлен баритонъ отъ руския пѣвчески хоръ на Славянски, възхитенъ отъ хубостта на Македония, гордъ и напълнъ, съ съненъ могучъ гласъ сега изтъчъ „Мила родино, ти си земенъ рай...“.

Войводи и четници стоятъ прави съ пушки на рамо и съ благоговение и възвръзъ слушаме дивната пѣсенъ на дивния пѣвецъ. Краятъ на пѣсената извика у всички насть възторженъ ваклами и мощно „Ура“, които се отекаха отъ височината на Пиринъ и се разнасяха далекъ изъ роската земя.

Късно вечеръта учителятъ заминава за с. Влахи съ много наши поръжки, а не се спускаме на югъ по холата стрмнинъ и спряхме за почувване въ шубрацить край малката Елтепенска рѣчка, близко до единъ чаркъ.

Баба Кипра Томова отъ Разложкото село Голдево и внучкъ й.

15 августъ. — Богородица. Рано въ тьмнитъ зори бѣхъ събуждень отъ голъмъ гласъ въ стана. Повечето четници, настълали около голъмъ огньове, весело приказваха, печато и закусвахъ дребоски отъ току-що заклани и одрани две крави. Станахъ и азъ и, седнала при група другари, закусвахъ и разказвахъ току-що слънчевъ отъ мене сънъ.

— Вървейки — разказватъ азъ — отрѣятъ ни нагзава въ голъмъ мъгла въ вата. Началикътъ на отряда, войводата-капитанъ Юранъ Стояновъ, вървѣше напредъ и викаше: „Напредъ, юнаци, не бойте се!* И не ги замъкнахъ до пъсъ въ вата. Но колкото повече наставямъ мъкъ, тоя водата става все по-бистра и все по-плътна, докато най-сетне всички стхпихме на отсърщания бръзъ, безъ да вчекъ нѣкой досръ изнеморятъ.

— Ще имаме бой — каза нѣкой отъ другаритъ.

— И ще излъзвамъ нереолъ отъ бой — обадиха се други.

И въ тои именно моментъ, далекъ стрмежъ наруши почитата тишина и звучи Пиринъ. Веднага послѣдва другъ стрмежъ, послѣ залпове и екото отъ бомби. Ние насърчихме.

Войводата веднага схваша, дѣвя какво става и даде заповѣдъ за немедленъ бѣгъ хмъ къмъ върховетъ на Етипица, тамъ, дето бѣ оставь Асенъ Партигевъ съ дружината си да пази нашия титъ отъ турското нападение. Въ нѣколко минути цѣлинъ отрѣятъ бѣ готовъ, суровото месо на косъ бѣ турната въ раннитъ и съ усилие ходъ, конъ по-рано, конъ по-късно, при изрѣтъ сънъ, съ пѣсни и ура, стигнахме при върховетъ на Етипица.

Тукъ, при преслава на Етипица, 15 юна, на-чело съ Асенъ Партигевъ, бѣха залостени задъ каменната позиция и непрекъснато обстрелвана неприятеля, който бѣ звездъ позиция на 200—300 крач- ки въ долината, северо подъ преслава. Бойзъ бѣ ожесточенъ, страшенъ. Залпове, ругати, зака- нитъ и отъ дветъ странѣ слѣдваха непрекъснато. Турскитъ куршуми хвърляха високо надъ насъ и страшно, зловещо пищѣла.

Въ тѣрото момента на този пръгъ въ живота ми огнишъ бой нѣказко смъсено чувство на страхъ и възвръзъ се поя- ви у мене. Търпки побивахъ цѣлото ми тѣло. Но скоро винаги въ гърмежъ и съ присмѣхъ, израчане пищене- то на турскитъ куршуми. Сега мѣ възпицата борѣта.

И каква бѣ славна, юнаш- ка, епични борба! 16 юна, обладани отъ високо родолю- бие и саможертва, съ цѣла стреля и съ бомби посръща- ща и отбѣща така до наше- то пристигане повече отъ 20 тъмни атаки на 100 пожи по-многочисленъ неприятелъ.

Щомъ пристигнемъ, по на- редване на войводата, около 10 души усилхъ бойцитъ при преслава. Други, около 20 юнакъ, подъ команда на подпоручикъ Борисъ Стр- зовъ, заемъ височината на Етипица вдясно отъ пресла- ба — да пазятъ обходъ отъ флангътъ и пътъ отъ Банско. Останилѣ четници, около 40 души, заемъ висо- чината на Албутунъ — да пазимъ обхода отдясно и нитката отъ Мехомия. Влахи, Джумайа и Мелинки.

Азъ съмъ на позиция при Албутунъ ведно съ Михаилъ Думблацковъ, Трайко Ризовъ и други. Но тукъ нещо не съвръзахъ; искажа ми се да бѣха тамъ, при преслава, на самата бойна линия. Но тѣмно ще напуснетъ другари и позиция, по стрм- нината на отрѣщаната страна на Етипица забел- захъ движене на около 30—40 вържени турци, дебрецъ незабележимо да нападнатъ вдясно назадъ бойни при преслава. Войводата, който командува- ваше бой и следва всичко така и навсегдѣ, навреме забелзъ повната на турцитъ и даде около коната на насъ и на Борисъ Строезовъ да обстремлява неприятеля; само той пъкъ съ 4 момчета бѣръ се от- прави по стрмнината да посрѣче и отбѣще неприятеля. Борисъ Строезовъ и юнакъ съ него отъ върхъ на Етипица сега радостно запѣха: „Този, който падне въ бой за свобода, той не умира...“ и лудо полетѣха надолу срѣчу аскера. Обстрелва- ны всички страни, турцитъ бѣра отстѣляха и тамъ, изъ стрмнината склада и странината пропастъ, преславено отъ Юранъ Стояновъ и Борисъ Стр-
И когато слънцето бяло, величествено се спуска зад високи върхове планински, когато нощът мракът обхваща и покри земята и безброй звезди изпълнява небесния сводъ, ние, всички живи и здрави, събрани при преслава, след направената ходка, тиши напуснахме бойната линия, спуснахме се южно надолу по долината, минавахме малката Елтенекска река и се мушнахме и изгу-
телство. Въ всички случаи, моето положение тук бъше много добро. Хазайнетъ ми, синьръ Малино, бъше единъ човькъ на около 45—50 години възрастъ, сърдъщъ ръстъ, плъщестъ, извънредно много пъртъгавъ, съ живъ очи и лице граньовъ отъ една шарка. Жемъ му, Еленъ, по народовъ левинъ, бъше съ една извънредно красива глава и ако не бъше толкова късничка и дебела, тя щеше да бъде най-натощавата красавица въ Цариградъ. Както е седнала, да и се не гладашъ — такава картина щеше ти. Но като стана правъ и обръна гърдъ къмъ васъ, неволно и вие тръбва да се обърнете. Тъй има една дама Ирина, ученичка въ италианското училище, хубаво момиченце — въ клетъчната глава на Майка си, а първичността и грациозността на баща си. Момиченето имъ, Стамата, бъше на 12 години, но даваше вида на 16 години юноша. По-сетне то ми служеше нѣшто като курьеръ — носише ми писмата до австрийската почта и бележки до наши армейски революционери, кои го обикнаха като свое дете. Семейството Малино въ къщата говорѣха кой на каквото ехисе се обади: италиански, френски, английски, голштински, и турски. А впоследствие въъ този на училницата да изговарятъ нѣколко фрази на български. Малино бъше по занимание комиссионеръ и по природа полиглотъ — много лесно учеше езикъ.

Моята стая бъше скромно мебелирана и още въ първия денъ работата ми бъше да намеря спрятъвина за шифрийтъ, химическото мастило и проч. Прибряхъ се рано, защото приятъ ми бъше да разговоремъ съ Малино, който подозираше въ менъ вида, но не съмъ смилилъ да ми го каже.

Единъ денъ, навечеръ, писахъ въ моята стая съ него хубавъ носъ мистика съ разказъ за Малета, приготвени отъ мадамъ Еленъ. Малино, като хвърли нѣколко мистики, доби куражъ:

— Господинъ Чакаловъ, не съмъ човькъ на нито пъкъ съмъ човькъ, който да вкрищи мъгостенъ. Азъ съмъ италианецъ, по душа патриотъ и обичащъ патриотитетъ, особено тия, които съ рискъ на живота си се борятъ за тиранината за свободата на своя народъ. Азъ съжалвамъ, че не съмъ младъ като тиебе.

И той ми гладеше съ широко отворени очи. Азъ доблишихъ чашата съ ракията до устата си и спокойно отговорихъ:

— Отъ това, което говорите, ние не разбиратъ, господинъ Малино.

— О, ти мислишъ, че азъ очаквамъ другъ отговоръ? Нима ти мислишъ, че азъ очаквамъ отъ тебе нѣкаква изповѣдъ или откровенецъ? Какъ бъдъ направили това, азъ бихъ запълнилъ и бихъ ви наредисъ недостойни съня на своя народъ. Но азъ виждамъ кой винаги и кой излиза въ моята къща и кои съ твоитъ гости.

— Но, господинъ Малино — прекъснахъ го азъ — ако вие се смиливате въ мене и ако азъ съмъ нѣкаква опасност за виашата къща, моля ви какъ да ви кажете ми ясно, азъ още утре на пътъ. Не желая никому да причинивамъ неприятности.

— Господинъ Чакаловъ, вие не се смиливате. Но да кимъ Боже, да се дойде до такова положение. Но ако се дойде, вие ще видите колко полезенъ ще ви бъде азъ. Проче, наравне! И той изпразни една чаша мистика и продължихъ:

— Азъ съмъ благодаеренъ, че въ къщата си имахъ единъ човькъ като васъ, благодаренъ и вие на случайноста, че Богъ ви е хвърлилъ въ моята къща, надъ която се въ вата италианското знаме. Тукъ, въ този домъ, никой не може да влъзне, безъ чиновникъ отъ нашата легионъ. А това ще рече, че вие сте на чужда територия. Пазете се отъ уличата, а тукъ пазете какъви части да пазете... Азъ съмъ
И той изрази още една чаша мастика. На вън се позовън.  
— Иде нъкъй! — каза Малияно и стана да отвори.  
Въ стаята ми възлана дърь Малиновъ.  
Малияно не дойде.  
Аз разправих на доктора за разговора съ моя хазиинъ и той ми рече;  
— Аз съмъ слушащъ още отъ Мерджанова за него. Той биъл добъръ патриотъ, но все по-добре е такива да ги заобиколимъ. Нека не бъгаме отъ услугитъ имъ, но по-надълго да се не впускаме...  
Докторът седна на канапето до мене и тихо заговори:  
— Утре ще тръбва да установимъ докъде е стигнала работата въ каналъ и следъ това да обмислимъ и решимъ, дали да направимъ описание на каналъ и да го изпратимъ въ София на Централния комитетъ, както той иска, или же, позоваващи се на автономността на Ценаргиската организация, да не изпълняваме това искане на Централния комитетъ.  
— Азъ имамъ вече две писма отъ София, отъ който настояватъ да имъ направимъ подробно описание на каналъ. Мене е здравъ, докторе, защо имъ съ тия подробности и защо съ тия любопитства...  
Каналъ има — има. Защо имъ е описание — черно на бяло?  
Нима ние, революционерътъ, тръбва съ канцелариата да се разправимъ. Въ цълата тая работа имамъ едно лошо предчувствие! На Христо Матова всичко му е добро, но има единъ и няматъ безподобно... Йохъ, описание искамъ на каналъ, и туйто!... Че ако иска, ей София, където още е, не може ли да скочи дотука и съ очи тъ слепи да види всичко?! Азъ писахъ на Борисъ Сарафовъ въ София, че не мога да се подчиня на такава една заповедъ. Той още нищо не ми е отговорилъ. Паратъ ми сънаръ къмъ пръвъ и пари не ми е изплатилъ.  
— За пари лесно, ще намърся. Но да разрешо този въпросъ...  
— Какъвъ ще разрешаваме, докторе? Докато не получимъ писмо отъ Борисъ, нищо не мога да направя...  
— Тъ писахъ и на мене: азъ да имъ пиша...  
— Отговори ли имъ?  
— Отговорихъ имъ, че цълото дълго е въ ръце на тегъ, че ти си вълноносниятъ на двата комитета и че безъ твое разрешение азъ нищо не мога да направя.  
— Ама какъ ще направиме ние двамата, бе джанамъ? Че тукъ не е само Централниятъ и Върховниятъ комитети. Тукъ, между другитъ, има другъ факторъ — Арменскиятъ комитетъ.  
— Бърно е.  
— Бърно е зърно! Тия хора иматъ голъмъ пай въ това дъло и не можемъ да ги пренебрегваме...  
— Тогава какъ тръбва да направимъ?  
— Какъ ли? Ти ще мълчишъ. Никому нищо няма да пишешъ. Съ цълата тая работа азъ ще се разправя и за всичко азъ ще поема отговорността...  

Жълта въ Разложко.  
— Да, ти ще поемешъ отговорностъта...  
— Азъ още тая вечеръ съдъмъ и пиша писма, а утре ела рано да ти ги прочета, па да отидемъ да видимъ да не ни е откритъ нъкъ канала... Това ще бъде, докторе, грамадниятъ брилъ на короната на нашата революция... Цълятъ свъртъ ще очудимъ.  
Докторътъ, същъ, стана правъ и рече:  
— Сега събогъмъ, утре ще дойда...  
Той излязъ отъ къщата, мътъ хазийнъ Малияно заклъчъ външната врата и въсего ми пожела лека нощъ.  
Азъ седнахъ на масата и писахъ дозоръ.  
Александръ Кириловъ.

Количъ (Никола) Ивановски

На 15. май т. г. той се пресели въ възрастъта. Родомъ е отъ гр. Крушовъ и бъше единъ добъръ македонецъ и отличенъ илъденецъ. Въ неговъ лице страдала Македония изгуби единъ отъ старитъ си и изпитани бойци, единъ отъ ръбавитъ си синове, въ чиито гръди не изгасва пламъкътъ на любимата му къмъ нея. Снаженъ и силънъ физически, той бъше и духовъ силънъ и неустрашимъ. Бъше още и приятенъ събеседникъ.

Покойникът се роди въ борби, израства въ борби и се кали въ борби. Тяга голъма е за него и за тя, който го познава, че не можа да умре въ борбата, на която бъл посветилъ силиътъ и младинитъ си.

На 15. августъ 1866 год., чрезъ подкуку отъ 20 турски лири, гръцкиятъ Омирски владика Мелитий осветилъ съгредената съ голъмъ трудъ и борби черква „Света Богородица“ на българитъ въ
Крушово. Въ моментъ, когато, споредъ обична, народътъ приближава гьлхадката, за да кьса късчета отъ ризата му „за здраве“, една възбужда- 
женъ съ този тълъпъ отъ 150 души власи-герко- 
мини нахлува въ черквата съ целъ да я превземе. 
Отлична е ужасна борба, защото и българитъ 
съ били звезди предохранителни мъркъ — имали 
възбужденъ съ този стражъ, къмъ който участъвашъ 
и Иванъ Атанасовъ. 
Гъркоманить съ били здраво 
набити и изтласкани въгълътъ. Народътъ възкликнал, 
asемейството на Иванъ Атанасовъ съ право дикту- 
вало повече отъ всички — едно поради спечеле- 
nата отъ народа победа и друго поради изване- 
то на бълския пътъръвръдицъ имъ съня, къзвъ 
стънъ съдържа 40 дни въ същата черква съ 
името Колицъ (Никола).

На 15. януари 1864 годъ било открито тай- 
ното българско училище отъ даскалъ Коле Радъ- 
ловъ, баща на бдемическия революционеръ Архип- 
коносъ Иоанисъ Пречистен- 
sки. Училището се по- 
mъчавало въ амурлака на фурната на Кръстъ 
църквичката въ махала Мончуръ. Въ начал- 
ното, обаче, на септем- 
брь 1863 годъ се откръ- 
ва първото официално 
българско училище съ 
същия учители и при 
главенъ учители Иванъ 
Божиновъ Шумковъ, кой- 
tо дотогава е билъ 
директоръ на гръцката учи- 
лица въ Крушово. Раз- 
dостътъ на българитъ е 
била много голяма. Гър- 
циятъ пъкъ, търсей- 
ки поражение следъ по- 
ражение, решълъ съ единъ, замахъ да нанесе 
смъртъ на българцина въ Крушово и затуй пър- 
венищетъ съ подкуплени забитини и на 27. октом- 
врия с. г., придружени отъ 500—600 заблудени 
власи, тъ се втурлили въ българската махала и 
чрезъ турска помощъ изтръгнали скъпи ключа отъ 
„Света Богородица“, която присъствия, а следъ това 
обезглавили българското училище, като съ изпръ- 
тили Шумкова въ Битолския затворъ да отговаря 
като смутителъ и бунтовникъ. Засегнати на най- 
болното мъсто, Крушовскитъ българи направили 
всичко възможно да спасятъ учителя си и да 
съ възвърнатъ отнетата черква.

Срещу Коле Шумковъ е билъ освободения 
отъ Битолския валинъ и се завърналъ въ Крушово. 
Заварилъ сънародницитъ си съ готовъ планъ за 
превземане на черквата. На полунощъ камбанитъ 
възвестилъ, че българскиятъ Богъ е жива. Изне- 
надани и силно разтревожени, хилили гъркомани, 
въоръжени съ този, дошли съ да наскакатъ непо- 
корни, „единостърци“ и да ги прохождатъ изъ 
черквата. Въ тъмно и около черквата отпълна съ 
ужасна борба: мъже и жени съ този съ тълки и перауло 
безмилостно бълкали заблудената влашка стан. 

Мнооазъ съ билъ жиби заровени въ съня. Като 
видълъ нашитъ, че гъркоманиетъ не отстъпватъ, 
взели да замъкнатъ насилициетъ съ пиера въ 
очнитъ. Пиера турятъ края на борбата и гър- 
команиетъ удавятъ въ бътвство. Еднитъ отъ най- 
режовестата защитници на черквата е билъ Иванъ 
Атанасовъ.

Черковно-училищната борба въ Крушово е 
била ръководена отъ една революционна група, 
организирана отъ Шумкова. Въ нея група не е 
членувала ницо на Иванъ Атанасовъ — Колицъ, 
защото е билъ още младъ, но затова той е 
членувалъ въ революционната организация отъ 1880 
год., която се е създала 
при участнието на изве- 
стния войвода Ангелъ Це- 
ранецъ. За тия револю- 
ционни начини, които съ 
една предстория на 
революционнитъ борби 
въ Крушово, ще се спра 
въ отдаленъ статия.

Гореизложеното искамъ да подчерта само, че 
Колицъ, като съня на борецъ и членъ на рево- 
люционното общественство, не можеше да не 
взприеме духа на времето и да търси по опашки, 
тряпливъ и камионъ 
тър, на македонската Голгота.

За пръвъ пътъ познамъ 
Колица на едно „поле- 
сражение“: бихме съ, 
како деца, съ камъни 
съ влашето. Разбити, ние 
бъхме въ грозно отстъл- 
ление. Мноозъ отъ насъ 
бъхме съ окървавени 
ляли и крака.

Неочаква- 
но и пристигна помощъ; 
чулъ за нашето пораже- 
ние, и отдавайки на нашитъ борби значение на 
национални борби, Колицъ, брать му Мито и тъхъ 
другари напуснали си работата и съ тъстове съ 
ръка (т.б. бъха дюлгери) дотичаха при насъ съ 
викове: „Дръжте се! На тие влашето малката 
сега ке я разплячиме“! Колицъ като вихъръ се по- 
несе напредъ и „влашетата“ биде пометени. 
Въ 
тожъмъ Колицъ изпълнена предъ насъ като го- 
лъмъ човъкъ.

Презъ 1895 год., Павелъ Христовъ това 
основа на революционната организация въ 
гър. Крушово. Презъ следната година, презъ 
които Колица се обяви, той дава установената клетва 
за върност на Македония. Пряма и искренъ, 
съмълъ и служивъ, Колица бъше винаги довър- 
рено лице на Началството — боржие ли, че 
се пренася, скривалище ли, че се търси, че 
ли се просърва или изразча, за куриеръ ли става нужда, 
той е на първа връзка. Поради своитъ връзки 
съ селата, неведнъжъ и двай пъти е придружавалъ че- 
титъ въ тънкитъ агитационни обиколки изъ 
районитъ. Характерно бъше това, че въ 
очитъ на туръ 
циятъ никога не минаваше за комита. Любезенъ 
и засъмълъ, учтивъ и разговорливъ, той ги омагьо-
сваше и считаха го за интимен приятел и често пъти си оставаха у него на хранение оржийето си. Поради това, искаха да се познаеме, но не взимаха това за грех. Само през 1902 година, библиотеката възникнала, когато се държахме с оржийето в гората. В тази епоха, оржийето се използваше като средство за защита и отрови. Библиотеката беше използвана като място за общуване и размяна на идеи.

Баба Велика от с. Смилево (православна църква), която е проявила широка воля във връзка със съвременното училище, беше известна като известна майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата. Баба Велика беше известна като майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата.

Мисълта за красотата и красотата на живота беше задължителна за една художническа култура. Баба Велика се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата. Баба Велика беше известна като майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата.

Количката беше известна като майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата. Баба Велика се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата. Баба Велика беше известна като майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата.

Денят на Количката бе известен като майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата. Баба Велика се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата. Баба Велика беше известна като майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата.

Количката беше известна като майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата. Баба Велика се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата. Баба Велика беше известна като майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата.

Количката беше известна като майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата. Баба Велика се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата. Баба Велика беше известна като майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата.

Количката беше известна като майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата. Баба Велика се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата. Баба Велика беше известна като майка на късна съвременна българска художническа култура. Тя се занимаваше със създаване на художествени предмети, като се използваше лозята за основа на творбата.
Крушово Лъвъсъ Марко, който работеше по инструкции на групката консул и групката владика във Витоля, но чества за убийството на този извършът се падна на младеж Васил Настев, през чието дебне жертвата се показа на вратата на своя дом.

Покрай многото засади, устроени на ели турци, във които участвувава Колич, във качеството си на терорист, най-интересна е тая, устроена на бившия колежния (акицешень страхърт) Абдула от село Журче. Неговото убийство изплаши тяръде много турците и повдигна още повече престижа на Организацията, защото се разбра, че тя отмъщаваше не за убийството на свой работник, а за това на един нивениш християнин и нездобив човек.

Живеещо в Крушово ужасно веселяко и шеговището, именуемо Тоду Бекир, който никога не е мислил да се занимава с политика и да си раздава достуку с когото и да е било. По занятието той бъше „чалгаждин“: Съ пълнене, свирене, закачки и пиене прекарващ този живот си. Една деня колежката Абдула и другарите му на пазара взеля да се качкат съ Тоду. На закачките той отвърнал съ закачки и мярко посмеша ширина. Абдула се почувствувал обиденъл и една нощ изделбата Тоду Бекиръ, когато свири на една сватба, и през прозореца го застряля. Това ръчно убийство възмути целя градъл и организациите, байдежът защитницата на всички слаби, оняправдани и измъчени, следващо да отмъсти във отмъстъ.

В София, като бъжакълъ, Колич не преставаше живо да се интересува от освободителното македонско движение. Той бъл редовен братствен членъл и редовен президейцел.

Мирър на праха му и хвала на добрият му дълъл! София, януари 1932 год.

Никола Кирев.

Йордже Дичевъ

Роденъл е презъ м. мартъ 1877 г. въ съ Ковачевица, Неврокопско. Родителитъ му били бедни хора, но силно родолюбиви и съ високо нацио-

Благодетелътъ на училището въ Неврокопското село Ковачевица Йордже Димитровъ и неговата съпруга, нари-

славан отъ тяхни племенни Йордже Дичевъ.

нално съзнание. Баша му бълъ овчаръ, сперитълът и много напълътъ бяланецъ, който отъ младини до убийството му отъ турциътъ бълъ страшилътъ за околнитъ турци и домакини. По жонълъ е билъ много буенъ и непокоренъ, турциътъ го наричали „илишка", което значи: „не мъ закачай*. Такъвъ и въ детинството си билъ и неговиятъ синъ Йордже, който, следъ като завършилъ четвъртото отъдължение въ родното си село съ отличие успяхътъ, похажа да продължи образоването си въ Неврокопското класно училище. Поради липса на сръдства, обаче, той остана при баща си да настър козитъ и а после, станалъ копаилъ при местни дялгери, съ който гур-

бетувалъ въ Сръско и Драго." Една есень, следъ като се върналъ отъ гур-бетъ, Йордже, водимъ отъ горестото си желеание да се учи, силно настоялъ предъ баща си да го издържи за да получи поне прогимназиално образо-

зване. Въ противенъ случай, заявила е той на баща си, ще напусне къщата и селото и въха вече да се върне никога. Същиятъ денътъ и закана Йордже изразилъ и предъ дълъ си. Йордже Димитровъ, чорбаджия въседни първенецътъ. Най-после Йордже сполучълъ въ намърятъ си: той билъ изпратенъ въ Неврокопъ и записанъ въ първия класъ на Невро-

копското двуklassно училище, който завършилъ пъсъъ съ отличие.

Следъ това Йордже Дичевъ заминава за гр. Съурсъ, за да продължи образоването си въ Сърското третокласно училище. Но следъ 2—3 месеца той заболява отъ лихра въ ръцата и, въпреки успенилита на учителя му да го избърятъ като го завеждали при всички градски лъкаръ, ръцата му остана неизцѣрена. Тогава учителятъ на училищата разкоси го изпращатъ на лечение въ София при специалисти лъкаръ. Йордже отива въ София и се настанява въ болница, гдето се лъ-

кували болници четници. Последнитъ го запози-

вали съ живота на четитъ и действията имъ въ Македония. У Йордже възпаметява патриотичното чувство и чувството да отмъсти за убийстото на баща си и по стариятъ братъ и се от-

казва отъ намърятъ си да добие по-висока наука.

Следъ като се излъквуватъ, Йордже потър-

силъ тогавашнитъ революционни водачи въ София, запознава съ съ тълъ и излагата желанието си предъ тълъ да бъде изпратенъ и причиниля къмъ някоя въ войната въ Македония, предимно въ Сърски окръгъ. За толкова негово неудоволствие, водачътъ отказа да удовлетвори неговото желание и го посъвети-

вали да довърши образоването си и тогава по-

вече, че той билъ тогава тъленъ много слабъ. Йордже остава непоколебимъ въ молбата си и имъ
заявилъ, че ако не го изпратятъ тѣ, той самъ ще се присъедини към нѣкой чета, която би посе- тила селото му и ще тръгне съ нея. Следь тиъ му заявления и настоявана, Йордже билъ опредѣ- лънъ за куриеръ-съръвъкътъ отъ съ Ковачовихъ съ че- тищъ въ Неврокопско и България презъ Лъженъ въ Чепинъ. Той приелъ възложената му работа и се завърналъ въ селото си съ ку̀пъ писма за че- тищъ и раководителътъ въ революционния окръгъ.

Но не се минава много време, той бива запо- дозръвънъ отъ турскитъ власти и за да оправдае стоещето му въ селото, първенищъ го „назнача- наришува лика на своя дълъо търле сполучило и върно. Отъ изработката портретъ, който билъ по- ставенъ въ училищета стая, останали доловими височи селия и славата на младия Йордже, като добъръ рисувачъ-посръстътъ, се пръснала и между турцитъ. Скоро следъ това Йордже билъ пони- канъ отъ офицера на квартируващата въ селото войска и въ приятелски разговоръ билъ замоленъ да нарисува и него. Йордже му обещащъ да направи това, само че малко по-късно и то следъ като офицерътъ му достави необходими работни материали. Това обещание подобръ но поло.
Изъ революционнит борби във Паякъ планина

[Продължение от книга 6 (36)]

Наствляли епохалната и велика за македонското освободително движение 1903 година, през която недостатъчно въоръжениот македонско население, опирачи се преди всичко на своя високо революционен духъ и на корая ивици от нашите, се реши на Илинден да обвърне общо въстание и да зава по своя вълкобъл потисничък, както и на европейските държави и общественост, че е време да се даде свобода на Македония, да се приложи 23. член от Берлинския договор.

Но населението във много околии не бъл въоръжено и тъй като не можеше и не бива да въстани масово. Не бъл въоръжено то и в Боймийта и Паякъ планина, във Вардария и Солунското поле. През пролетта Апостол повторно изпрати секретар си звяно с двама членове от околийския комитет до Централния комитет в Солун, за да иска оръжие за района и да го въоръжи. Но и сега, както и миналата година, отпуснаха му се само няколко десетки пуши „тра“ и революционни, които бяха разпределени между милиционерите в подкрепа на турците. Ще се сети, както най-много се зададоха на Грубевския пункт – 27 пуши. В същото време Апостол бъл наредил пред Раковското тъло в Гумендже да му се приготвят, по предсъществуван образец, няколко десетки тенки и биришни шицета, за да бъдат напълнени с експлозив и се пригодят за бомби. Тенкитета бяха приготвени от тенекджията Пено Димитровъ и звяно с биришнит шицета бяха изпратени в с. Петъръс.

Съгласно наредбата на Централния комитет, във района на Апостол Петковъ, както и в много други райони оттам Вардаръ, както и във всички околии от в това Вардаръ, се препоръчаха само партизански действия на засилени с милиция мъстната чети.

Задачата на четицата във незавършения околос бъл да касае телеграфнит жици, да развиват железнодорънната мрежа и мостове по тяхъ, да спъват движението на влаковете чрез агентати, да нападат мъстната турска гаризони, та чрез това да се предаде и на турците да се концентрира във Югоизгромната Македония, бъл да решено въстанието да бъде масово. Тази задача Апостол Петковъ засендо във Ивано Карасултата изпълни добролъвко. Във предварителната среща, която Апостоловъ и Ивано Карасултата имаха със съедението войводи, Апостоловъ се противопостави на предложението на другарите му, населението по селата по Паякъ и Козъкъ планини да въстане масово, по съображения, че в такъв случай би се попърчило на партизанскит действия и би се затруднило провеждането на засилението чети, които при мируването на селата свободно биха се движили от село в село.

Във надвечерието на въстанието Апостоловъ съ специални мобилизационни писма до революционернит във селата Тумбос, Грубегеня и Гумендже предписа, како работа да извършват с милиционерит и четния четници в районит си срещу Илинденъ. Така на Тумбенския революционер предписа засилено съ и милиционерът от Боймийта и съединената му съ общата революционерът от Боймийта и съединената му съ общата революционерът от Апостоловъ, съ чети от Сава Михайловъ и Архипъ Манасовъ, предизвикани да разрушат железнодорънната линия и мостовете по нея от мост на р. Вардар при станицата Гумендже до Гевгелия, на Грубевския революционер дава засилено засиление за да сключват телеграфнит жици и събират телеграфнит стълбоове между Ениджевдар и Вардарския мост до С. Куфалово, а на Гуменденска съ да му изпратят четири решителни момчета от града, които ще му с потръбна за бъдеща акция срещу мъстния турска гаризон в Гумендже.

На 19. юлий сконцентриран във Грубегенския районъ Захари Глоревъ съ 20 души милиционеръ, съгласно нареденето на войводата, до време разкласа телеграфните жици и събират телеграфнит стълбоове на няколко мъста между Ениджевдар и С. Куфалово и още същата нощъ съ другарити си се прибра във Коринфоска плацания при четата на Апостоловъ, дето една нощ преди това бъл пристигналъ и Кукушкият чета на Кръстъ Асеновъ.

След сражението във С. Постоларе (Кукушко) на 16. юлий и опожаряването на селото от турците, Кръстъ Асеновъ заселен съ милиционерът във селото се прибра във Паякъ планина и който заради това се ръчаше съ Апостоловъ. Тукъ двамата войводи се съгласваля да действуватъ съвместно във Апостоловъ...
лвовия район на 19. юли вечерта било осветено около града във всички части. Но във същото време Кръстове решават да се възможно със дошлотата със него Кукушка учителяка Анна Николова Малешевска. Навърно, желанието му е било да се въжда във винаги си обръща със голмитът събития, които твърдо, от 20. юлият, имало да се развиват. Недоволството от това възчеление обръжда се изразило във масовото напускане на Черката от четниците му, между които починал да се шукука: „Ние оставяме живота си, а той намъртва за миналото сега да се жени“. Помошниците известно време, докато се приберат оръжия от района, за да се въоръжат пристигнатите немците и ивици, въздушни милицейци, причислени към четата, които иначе биха били само бреме на четата. При това положение на духовете и при това положение на въоръжението, към 20. юлият, когато тръгваха да се почнат партизанските и атентаторски акции в района, серьезна акция бъ беше невъзможна. А такива тръгваха да се предприемат, за да се задържат по време имът мъгликът гарнизони и да се препятствуват на правилното движение на влаковете по жлъцопътната линия София — Скопие. Преди

Градът Гумендже.

му Трайко Гьотовъ, Гоно Бигилинъ, Насо Гощевъ и др. след това починали отстрани да него дуват и да му вдигават. Същата ситуация, Кръстъ имът заявява, че ще ги напусне и заседно със другарите си се убежда към Гевгелиско и Кожухъ планина. Но след това били изпратени двама четници от Кукушкоата чета, които го убили, когато е починал със съпругата си. По-късно това убийство било разгледано от революционен съд в Кожухъ планина под председателството на Архипъ Манасевъ, в който също двама четници-убийци били осъдени, като единият от тяхъ, Мицо Доновъ, билъ екзекутиран, а другиятъ, К. Таноровъ, е билъ обезоръженъ и изпратенъ във България.

Следъ убийството на Кръстъ Асеновъ четата му се разложили, а душът и дисциплината на Апостоловъ четници се разколебали. При това, мношеството със придошлите милицейци били без всякакво оръжие, поради което потърбено било всичко, Апостолъ се освобождава отъ известната баласть отъецъ провържени милицейци, които още при пристигането имъ върху ги по домовете имъ; освобождавате се и отъ някои десятки отъ Кукушката чета и на 28. юлият съ четата си тръгва за с. Крива, за да нападне намиращия съ тамъ турски гарнизонъ, състоящъ съ около 30 души войници. Отъ приблизенът мъстни гъркомани, обаче, войниците започватъ за пристигането на четата въ селото и се прибиратъ въ Гумендже, като съ тяхъ заминаватъ и гъркоманитъ Ию Пълчевъ, Икономъ Димитъръ Шеновъ и Ию Пълчевъ. Пристиганата въ селото чета задава само ненадеждить гъркомани Тано Кардовъ и Гоно Младневъ, които убива, а кръстъ на Ию Пълчевъ, Ию Пълчевъ и Икономъ Димитъръ Шеновъ изгаря. Изпаленото отъ репресия отъ страна на турската войска мяжко население последва четата при оттеглянето ѝ отъ селото, но Апостолъ имъ казва да се върнатъ и да отидатъ въ Гумендже и обядать, че
презъ нощта пристигна Апостол съ многообройна чета, уби няколко селяни, изгори няколко къщи и страхъ ни е да се прибремь въ селото.

Въ същия денъ презъ нощта отдължение отъ четата на Сава Михайловъ, подوضوعано отъ милосърдие отъ съ Боймица, напада и прогонва страната при големия мостъ на Вардаръ до станиция Гюмендже и съ динамитъ разрушава железопътната линия на няколко стотинъ метра разстояние и възбира движението на влакове за известно време.

Отъ съ Крива четата слиза къмъ полътъ на Пайакъ пълната, където Апостолъ подготвя нападение на Гюмендженската гарнизонъ. Въ четата му съ изпратени съ Ржководното трима неподготвени атентатори: Иванъ Горгиевъ, Гоно Кривенчевъ и Ичо Катранковъ, съ които почти едновременно отъ града заминава многобройна десегата легална радиоинформация: Иванъ и йчо Димонченчевъ, Димитъ попъ Ичковъ, Ичо и Трайо Троевъ, Дани Пройняковъ, Мино Маноловъ, Ичо Бойчевъ, Ичо и Пено Мечкови, Гоно Късевъ, Мино Азъковъ и няколко още души, възложени на покровите и само няколко души съ революции. Сърпу 2. августъ четата заема високата връзка съ Гюмендженската гарнизонъ — кавалерийската отържда. Цялата момента атентатори съ 2 бомби биватъ изпратени на града съ назначение: единиятъ, Иванъ Горгиевъ, да хвърли бомба въ кавалерийската казарма при метоха; вториятъ, Гоно Кривчевъ, да хвърли бомба въ модрулка, а Ичо Катранчевъ да хвърли тоже бомба въ църковния гробъ ханъ сръдъ града, където квартирува пехотини. Обаче, отъ тримата атентатори само Иванъ Горгиевъ успява да хвърли бомба въ градината на метоха и да нарани няколко кони. Ефектътъ отъ хвърлената бомба бъ доста голямъ: войската дълго време не можа да се окопаи, докато най-после зае главната входи за града улици и мостъ. Въ това време четата обстрелява града и още въ тъмното се отегли въ планината, безъ да бъде преследвана отъ турците, които пръвъ въкътъ време отъ нощата не намери за уместно да стrelятъ.

Следътъ отгледованото на четата въ планина, Апостолъ разбърка многобройната си чета на няколко части, водени отъ негови помощници, а само той съ 63 свои другари се спуска къмъ полето. На 9. септември, въкътъ съ шестима свои другари се среща съ турски отържда отъ 110 войници и открива сражение, въ който турците биватъ пресънятъ като четата дава само една жертва. Това сражение накарва Апостолъ да съ върне въ планиналата, дето на 12. октомври на Гандъчан планина заедно съ четата на Иванъ Караушлята иматъ големо сражение сърчу 1200 души турски аскери, а общото число на четниците е било 130 души. Два дена следъ това, на 14. септември, Апостолъ само съ шестимата свои другари се среща съ турски отържда отъ 80 души при Голата чука, надъ село Крива. На 10. октомври на Гандъчан планина Апостолъ заедно съ четирите на Иванъ Караушлята и Георги Готовъ иматъ големо сражение. Това сражение е било поискано отъ самия войвода, който предизвестилъ Енайджевдарския и Гевгелийския каймакам. Тукъ четътъ съ часове до докато пристигнали турските войски отъ Гевгелия, Енайджевдаръ и Гюменджене. Пораженето на турската войска тутуслъ, особено на кавалерията, която настъпвала отъ Гюменджене, е било такова, че съ месяци не се позволило на мъстното население да приближи поселението.

Следъ гольмото Гандъчано сражение, по-голямата частъ отъ милиционерите били разпушнали, да си върнатъ по домовете си. На 21. новември Апостолъ слиза въкътъ съ Радимиръ, дето остава 24 души отъ четата си на починъ, подъ началството на своите помощници Христо Бабански. Тия четници били забелязани отъ случайни минаващи куполи, който ги обадилъ на властта въкъ Енайджевдаръ. Присигната имъ сърчъ сърчъ завързвала сражение съ четниците въкъ съмното село, но тъ успялъ да се изтегли благополучно, безъ да дадатъ една жертва. Сърчъ за отъмъсвстви изгорилъ къщи, въкъ които четниците квартирали.

Съ останалитъ няколко четници Апостолъ отнёсшъ въкътъ поселътъ Оризари, за да накаже жители на същото село Танасъ Альтровъ, едно, защото той близо близко абдили повечето имъ организационни сурови, предназначени за покупка на оръжие и оръжие, второ, защото съ предизвестяването си близко близко голямата новомърска Гюмендженска афера.

Танасъ Альтровъ близко близко тръгналъ на властта, че ръководителътъ на комитета въкъ Енайджевдаръ Ичо Тошковъ иче въкътъ съ него се намира цълата архивъ. Властъ залавкалъ последния, а той следъ нанесения му публиченъ призывъ, че е ръководителъ на пункта и че архивъ на комитета се намира въкъ къщата му. Но благоразумие на решенията и съобразителността на малолетни мъже, които внуку Заричъ Тошковъ, цълата архива близко изгорена преди присигната на стражата въкъкъ къщи, а огненъ на заловенътъ и арестувани граждани съ една незначителна изгарява на 70 души. (Следва)