Faksimilirano kao i prethodni prilog, uz prilagođavanje tehničkim mogućnostima ove knjige. - Sklon sam zaključku da je ta pjesma najvjerojatnije nastala za vrijeme Vrdoljakova robi janja u kazamatama osječke Tvrdave, gdje ju je pjevao uz gusle, a kada je izašao s robije g. 1878., da je napisao njen Tumač. - Oba priloga, kao jednu cjelinu, objavio je Juraj Tomac uz slijedeću bilješku i pod slijedećim sasvim neadekvatnim naslovom.

---

**Eugen Kvaternik**

Kada sam dne 11. listopada 1903. g. na komersu čiste stranke prava izgovorio govor u počast mučeniku stranke prava Eugenu Kvaterniku, došao je k momu stolu jedan od najstarijih drugovah blagopokojnoga A. Starčevića i rekao mi, da pošto se tako toplje zanimam za nesretno preminuloga Kvaternika, moguće će me zanimati spis, koj govori o Rakovićkoj katastrofi. Razumije se, da sam sa vanrednim zanimanjem posegnuo za ponudjenim mi spisom. Pročitao ga po više puta, a eto ga predajem i u javnost.

Ta katastrofa u Rakovici, premda su već od nje prošle pune 34 godine, i premda se je u saboru interpeliralo, da se unese svjetlo u taj dogodaj, — zastrta je ipak dubokom tamom.
Pjesma o rakovičkoj katastrofi

osmoga i sljedećih danah meseca listopada g. 1871.

Spjeva V. P.

Prij de sre i biela dana

Neka, neka milom bogu tala

Podiže se jedna četa mala,

Iz Brezovca malena seoca

Iz Brezovca, pa da iz Rakovca.

U četiri su mladžani junaci,

Po sred četa crljeni barjacii.

Ako čete bradac poslužati,

O njima će pjesmu isprjevati:

Koj je bio, što li besedio!

Prvi bio Ćiću Lazica

A drugi je Šalica Ilića ča

Treći bio Đorđević Pero.

A četvrći Stergarović (Ivan Marko),

Peti bio Ugrkeović (Petc) Stanko,

A šest i Milanović Plje,

Sedmi bračo, stari barjakataru

Barjakatar Ćiću Janko ime.

Koji družbi bio besedio:

„Moja družba, moja bračo draža!“

„Evo sam već ostario.

„A dobra se naužimo nisam.

„Od zuluma Švabe i Madjara —

„Koji bože, da smo njima služe.“
Ti da ideš Liki i Krbavi,
Kroz Udbinu, našoj Dalmaciji
Ja da idem — baš Karlovcu bielu
Na Karlovcu da otvorim vrata,
Da pohvataš što je za hvatajuće
A pridružim što je za druženje
Te da idem bladoj vodi Dravi,
Za da vidim što radte Madjari?
Kamu li im jošte zazubine?
Za hrvatske guste žumetine?
Hoće li bratstvo, hoće li međuglasanje?
A ti, ste, pobjeđajte noseč!
Veće krasiš što naređe Pero.
Starac Pero, naše pouzdanije.
On je brate arđa jadovita.
Bojati se, da pristati noseč
Uz nakanu Tvoju Radovane!
Al govori neuk Radovane:
Muči Ante da od Boga nadješ,
I onako nam maleno družtvo.
Pa ga jošter neka radmojimo,
I ređenim putem pokrenemo.
Svi ćemo ti pogubiti glave.
Baš za volju stara savetnika.
Koji nezna već da perom piše
Perom piše, a umne umom
Već ti sjede za mnog pobjeđime!
Da idemo kud smo naumili.
Naumili, starčevu Rakovcu,
Da on vidi da se nešalimo.
I njegova jada neplašimo.
U Rakovcu nam je užinu ušušati.
U Drežniku večeru večerat.
U Plaškomu jutrom osvanuti.
U Ogulinu lijut bojak biti.
Volja tvoja, pobjeđajte Rado.
Volja tvoja, a nasreća moja.
Jer ko beži od saveta starih.
Više puta dobru stvar pokvari.
Što rekoše, ono ušiniše:
Zlo po družbu, a još gore po se.
U Rakovcu starina nemari,
Jer vidio zulum odmetništvo.
Odmetništvo i neveru černu
Tumač pjesmi.

Velika slova tumače glavne momente, mala po-
vedanje očuvidaca i inih sveđokah, a brojevi razja-
šenja pesnika. Sve konstatirano.

A) Prije nego će ustanak buknuti, vešali su u
Keršlu u stanu g. majora Stanka Rašića š njime i
njegovim pobožnikom, poručnikom Radulovićem. Veko-
slav Bach i Ante Rakijaš (ovaj današaš 1871 jur
u Ogulinu takodjer) ugovorili program. Na temelju ko-
jega pozvali su na ozbiljni rad: Eugena Kvaternika,
koji je takodjer u sgotnom času akcije sa majorem
Rašićem ugovarati morao; tako n. p. izpovijedaju Mi-
lovan Milkoijević i Marko Popović, da je majer dočavši
u Rakoviću rukovao se i celio sa Kvaternikom go-
voreći: "Evo me brao i ja sam Hervat, jas vam se za
vojvodu preporečam". Kada je Marko Popović u odaju
unišao, razgovarahu Kvaternik i Rašić u šetiri oka,
vario prijašnjih licih i Popović upitavši: "Eule i ka-
banice dielo sam, bi li i drugu robu?" Kvaternik od-
govara: "da, i Rašić potvrđujuć: "samo žurno momče
obavljaj, da je vojnika što skirije spremi". Uznicu
braća Rašići pouzdanici Rakiaševi od g. 1870 još, a u
istoj godini u listopadu utamniveni, ispredujemo da u
letu 1871, kada bi Rašić bio tamnici pregledavati
došao, njego moljakaži akcije osude, teško ih
uvjeravanj: "Na skoro će se otvoriti rajaska vrata,
a i naše ovde, tko siguran bude, može u nebesa za-
skoji, samo neka je svatko tomu času spreman." Za-
tim je Bach u Munišu otišao sporadi novacaha,
skojeha je hijaka podignuta bila, i ova jodino razlo-
gom, zašto je ustanak zločensto pošlo prije ugovore-
nog dana.

A) Rakijaš i Lazo Čučić očitovao družbi privo-
ljenje majora, da ustanak odmah dignuti se imade i
da će majer u Rakoviću dodir. osvedočiti se i pustiti
se na izluku zasumnja inače pridružiti se ustašam kao
voda. Nadporučnik uprave g. Pech, rukovaše se kod
sukoba sa novacah i ustašahiom. kojima se pervi pridru-
žiše sa Rakijašem. očitovavaš mu: "činite mi sihiu,
oduzmite mi mać i zasumnjite me pro forma, inače ne-
možem vam se javno pridružiti".
Komaj da se Kvatrenik ka Kaličevoj kud bi zapisan, pađe puška, diže se barjak na znak, da je ustanak započeo. Verodolak odu Bachu, od ovoga kroz kerma lvu Vučida pozvan, za da nastoji razvernuti početak bune; skupa dodjelo i sukobiše se sa ustanak: Rakija i Hade Ćučić na čelu i sa novac i tako pomeđe se svi ukupno! Buna.

a) Također ugovorateli, sa majurom Rašićem. ovaj ima je obeđao svoga konja, jednomu od vojvodah pokloniti. Isti je sa Rakijašem družbi ustaškoj poruke od majura iz Crkva, čitovači!

Kod istrage pred prikim sudom c. kr. sudom u Rakocivi bje nevrednik od advojcine i ljute oficije, kojih bivše osoba propast jasna, ako bi im dela dio ličnosti na vedom dodu — za toliko suveden, da je svoju krivdu pripaznija i samo na svoju osobnost odgovornost primio, pod pogodbom obećanja za koje je i 100 for. mito platilo, da će u zadnji trenutak pominjanje zadobiti. Za to ne dodjela žena i mati mu, kada je tog postenjaković na strażišu stojao i uvidio da je c. kr. oficija gresno na dušu pobrala — gde od pominjania govora nema — progovorio je u času, kada mu oči rubcem zavešæa: molim gospodu, ja bi govorio — istinu!

B bitini preseže mu reč predsednik kervave overha: major c. kr. g. Medić: „ovde nema sada više divana, bijaše u Krusu govoriti!“ i ustrelili ga nemilice. Strelac Miko Kirašić ogulinske satnje izpoveda ovaj prikor, a petljanu sa mitom i ugovaranjem Marko Popović. Također brat nesretnikov Vuk izpoveda iščene stvari, gde su mati i snaha uvjeravali ga: „nebojmo se sa Lazu, dobit će on pordon“, što ih je i ponikala na stražište ne dočer oprostiti se š njim.


1) Sulim: nepromišljeno i divlje usmerenje despata Gerkovića, koji je iscaš i sam sa ustanak bio, ele pade iz ovsete Ćučića rukom Maksima Ćučića i Došena ml. kao i umrство vlastitoga glasonoka: Mihajla Kvoške otoča od troje dece sačeka: ustaška bo četa bje malo rakinjem nestružena i postupa prenagio: strastveno i nasmijano! Mnogi i mnogi dodje k derzavnom skladistištu robe, koju po hajdučku borsu dobiti nastojaše, obećavaju ustaškoj vojsci pridružiti se — a samim više nedodjelo nalice mesta. Također mnogi izmamiše: u novcah i u manjih svetah, obećavaju u ustanaku sudjelovati — za krune im potrebe: pak onda ičesnake itd.

2) Redovita vojska satnije stajala kod cernica na skupu i pita si zapovednika: „bi li pucati na bunovnike, koji nas prenamiti dođoše?“

Durst satnik odgovaravaše, ne, van mir, njihovo je da počinju silu rabiš.


3) Nadporučnici Perić, Kirašić i mnogi drugi častnici vazda se hvataše kao gorljivi narodnjaci i uveravaše: „počinite Vi samo Hrvati pak ćete vijesti hoće li mi sablja u narodnom boju u koricah lastati.“

Pervi pravodobno službenikom ubaveštan, dignui je telal, sakupio redovitu momčad satnije i odve prema Ogulini. Ova nevidi ustaške vojanske, isti zapovednik da je najviše od ustanaka zazarao, što je upravo bukuo u Rakocivi t. j. u satniji u kojoj najnemoralniji narod obitava.

Tergovac Jovo Terbović (Didla), poštara Gražula i plovac Josip Vukolić, do tada jezikom najvatanjci narodnjaci. pervi nije naroda valjano ubavešto, ova dvojica pak pobegn koje nesnažan!
Plaščanskoga žiteljstva, bristjanskoga tu naroda pris-tade k ustašam što okevanjem i odeliše se u noći iz tabora u Plavči dragoj, izgovarajući se: "To je uzmak u Rakovicu i povratiše se domu svomu.

B) u Plaškom kada su čuli, da se odasvuda vojska e. kupi, sa da ih pobijija ili pobvata, nadjajo i proglas prekosudnog postupka za ogulinsko okrutje; to da ih ponukalo odlucu: "na Rakovicu uzmicati i bunu na novo započitati.

Iz tabora im uskotči mnogi od ustašah, narotito žitelji iz Močilah selo Rakoviške satnice, koji su skoro svi kvalificirani kao najluči razbojnici.

4) Redovite ćete: ogulinske i otočke pukovnije. Odsudjeni ustaše priznadoše mi, a i tanmicu strašodi vojnic oštarjake, tovnješe i ogulinske satnice isto tako uveravaju: "da su željni očekivati posiv ustašah, da bi im se pridruženjeni odazvali bili". Narotito šiljaku glasnice u Rakovicu žitelji Ladjovačke satnice, Slunjake pukovnije koja i jest zato proslagla prekosudni postupak, što se momčad iste satnice na telal oklovaše verstati se u skup. reče išto: "Kako stoji stvari ustaška i zašto nije istomu pravac na bieli Slunj, za da veri umogli sudovati put u Karlovcu.

c) Rakija izlapova osvetiti se nevernikom "Močilarem" kroz groznu paljenicu kućah im i svega. Odmah se ponudše tu overhu točno izvršiti: svergovnuti arambaša Maksim, Ivan, Ilija i Petar Momčilović, Petar, Miloš i Lazo Kosanović, Rade Terbović i Teo-dor Ivičić. — Sva devotorica su takvi zločinci, da je svaki od njih radi prostih zločinah: kradje, razbojstva, umoravsa, javnoga nasilia itd. kroz sud pukovnije rešetan bio i svaki bilo batman i bilo tanmicom kažuven biše. Gjuro Sedlar izlapova da je od Maksima Momčilovića nosio majoru Rašiću veduši sa pitanjem: "bi li jovdv uhibijali i pohvatah?" Rašićie pol noći stigavali u Rakovicu presao je pošiljku Rašiću u prisutnosti majora Ratkošic, koji govorava: "pohvatati ih treba", a Rašić preseće: "da zašto ih niste pobijali? ubiti ih treba, oni su hajducii!" Zatim se ova dvojica stopskih čestnikah preprihaj u nemačkom jeziku. Pred soru odputao se je major Rašić sa vojnici sam do Maksima Momčilovića sa busijom, komu se je još pridružilo nevernih ustašah; sa ošmi stvo-
liki duh; isto u času i Bach, koji progovaraše samo: „šta Kraljinci, zar vi nevernici? padajuč na semiju gertvito deržeš svoj revolver dvakrat ga opuli na semiju!"

Redovita vojaka u toku grozno zapuškarišta, ma-

maju Rašić glasno zapoveda: „samo vojvode ubijajte, drugoga nikoga!" Dvojica ova ovdje; još dok ranjeni bijahu mogli su shvatiti te beosed.

Rašić kad ih mertve vidje, podvikuje: „Feuer einstellen. Herr Offiziere, zu mir; ustanak je svladan, mir braće i pardon rakočkoj kumaniji, na moju reč živio naš premilostivi cesar!"

b) iz zasjede = iznesuba = meuchlinge.

c) Maksim Momčilović sa družbom si.

f) Major Rašić priskočio je pervi Kvaternikovim kolima, dignuo poklopac sedaljs, izvadio svojani pi-

samah i listinah njemu najbolje znanih, isparao ih na mjestu i berže bolje pobacao komade u besno gudu-
rab. Ustaškomu stražaru kolah: Petru Popoviću pak reka je: „bibi momče kudi i nekaži se", što ovaj i učinio te nebiše na sud nigdje pozivan. U obesu tako je hitro umaknuo i nesuo njegov „pardon," taj je ostao

netaknut, koji se pak na lukavo obođenje ponažđal i ostali na liju mesta, bijahu svi pred sud tvrđenj i koji se slobodne volje samo potom sudu predal.

7. Hodojičević David i Adži Miladin, izpovedali

pre sudom, da evo remena, putne košne torbice Kva-

ternike, za koju je u istoj vaskoliki novac, Bach bo-

nostiša u kesi samo drobnoga srebrana novca —

Maksim, Jovan Momčilović i Miloš Kosanović uhvatio

i njima istergao. Upitao ih predsednik suđa major

Malinarić pikantno: „Ta nije li Maksim sa Rašićem

majorom novce podelio?" i predao je odmah kajž kao

korpus deliči sudom Jelenec. (Ili je R. isao za nov-
cem pa ih dao ubiti ili namera bila, da ga nebi odali).

NB: Jovan Rašić i Petar Vojvodič bijahu kao

glasnooča u nedjelju 8. listopada 1871. u Karlovoj

rasplesati bunu i stanovitim ljudem poruku od Bakijaša

izručiti a Sava Popović u Čelinju unikte kros tamni-

cara ispuštiti, ako viču i poruku: Tepavcu, Arlavcu,

Vojvodiću i Di for, puknati — „odaslanii", kojima je

Kvaternik 60 tona troška dao i govorio: „ovr-

šite nalog i podijte do onih ljudih." Dočim su

preko Četina sakli vidili su alunjsku pukovniju po

majoru Rašiću alarmirana udijlj kordom, to su se

usled toga, uplašeni odmah domu si vratili. U istoj je

noci pak bodrio Kvaternik Antuna Turkalja, u ime

herv. vlade imanovanog vojnog zapovednika ogulin-

skoga puka: „jamčim vam, da je danas sva kraljina

ustala, imadom bo svigde svoje ljudje. Vardoljaku pako

nije niti na jednom besedom očitovao osnovu naumije-

noga ratovanja ili podporah!"


prekosudne keravce overhe došao je alunjske pukovnije

poručnik g. Sička na stražanstvom Draskom i svojom

momčadi kućam Čučićevim i isazvali su milokerynoga

i preposogenog seoskog starešinu Dmitra Čučića,

mladoga oca od peterske nejake. Dečića, a sina naj-

starijeg, vrednoga i hrabroga barjarkata: Janka

Čučića: „da idu zareku robu tražiti, da mu tomu put

pokaza!"

Dečića mu nevina do nebe vređi grozno ovlilia

i vriškala, vojaka se kućom mu u gernu po šašniku

ustrelili, izlikom da je pobegnuti smeraio; istinom

pako iz straha od zdravine ljute oficije, za što bi isti

o slopopabi uredovne vlasti od njihove grešne strane

mnogo pripovedati znali.

J. Tomac.