Московского Публичного
и Румянцевского Музеевъ
№ 49.
В чио князя чераполо оо  темаантаминау
дарах. Осенью реперовала 1749 года.

Пушкин.
Книга
Историография
поклатия имене, славы, и разширения народа славянского,
и ихь Царем и Владылелей подь многими, именами,
и со многими Царствиями, Королевствами,
и Провинциами.
Собрана изъ многихъ книгъ историческихъ, чрезъ Господина Мавроурбина Архимандрита Рагужского.
Въ которой описывается поклатие, и дѣла всѣхъ народовъ, бывшихъ языка славенскаго, единаго племени, хотя нынѣ во многихъ Царствияхъ россыпались чрезъ многие войны, которые имѣли въ Европѣ, въ Азии, и во Африкѣ, разширения ихъ империи, и древнихъ обычаевъ, въ разныхъ временахъ, и познаніе въ отъ Христа Спасителя, подъ многими Владылелми.
Переведена со италіанскаго на россійскій языкѣ.
И Напечатана повелѣніемъ
и во время счастливаго владѣнія
Петра Великаго.
Императора і самодержца всероссійскаго
и промчая, и промчая, и промчая.

въ Санктпетербургской Типографіи. 1722 году,
Августа въ 20 день.
Краткое собрание
историческое народа славянского, его славы и разширения.

Как же удивительно есть, что слава народа славянского, нынѣ не такъ ясна, какъ оной довѣло разслабиться по вселенной. Ежели бы сей народъ, такъ достаточень былъ людьми ученымы и книжными, какъ былъ доволенъ военными и превосходительными оружеймѣ, чтобь ни единъ другомъ народомъ во вселенной былъ въ примѣръ имени славянскому. А что пропьше народы, которые вѣло были ни же его, нынѣ велимы себя прославляющѣ, не ради чего иного, токмо чрезъ бывшихъ вѣ онихъ народы людей ученныхъ.

А ИМЯННО.

Иудейские дѣла описывали: Олонь, Мела, и Юзефъ. Историки великопочтенные, которымъ описание прославляли дѣла иудейская, не оставляли то учить многих иные Историки Греческіе великоученные, ежели имѣ было свободно объявлять странные дѣла, и секретная истинны, какъ писать лепанціи въ 4 книгѣ.
Глава Истории. Ибо Теопомпъ, хотелъ изъяснять своими Историями свою мицерия Иудеиская, ослѣпъ. А иные пишутъ болѣзнию трудился 40 дней, и вѣдь вѣднѣе проптивное, и по томъ отъ своего намиренія престалъ, какъ пишутъ Діонісій къ Толомбу. Феодамъ Поета, упоминая Міцерія Иудеиская, такожде ослѣпъ, акогда прішолъ въ покаяніе, то и здравие получилъ.

Дѣла Греческая, прославлены многими Исторіотрашами, между которыми, Анакіандръ, Мелесь, Экасис, Милестъ, Демокритъ, Эудосъ, Діоцаркъ, Эоръ, Ерасиппенъ, Полібіи, Іпсідоніи.

Дѣла римская, и всея Италіи, опиная Ариссідъ, Милестъ, Теофімъ, Клесонімъ, Несаркъ, Ософілъ, Дороѳи, Аристоклесъ, Эрісідъ.

Опиная, прославлены описаніемъ Тесіновымъ.

Эпиропы, Кріполеомъ.

Описатель Дѣла Пелопонесьскихъ Крісімъ, Досіеси, Ософілъ.

Тошканская Дѣла описаны, Сосітратомъ.

Аркадійская, Деморатомъ.

Беоцкое Мбрило, которое все описываютъ въ книгу именованной Паралели; Элларікіи, Кипеи, Кінди, Мегаспенъ, Артемідоръ, Эвесіи, Калістенъ, которые жили во время Теопомпа, и многихъ иныхъ. Аспразонъ, Полібіи, Солінъ, и пропоче: описываютъ Дѣла Індеиская, Персійская, Египетская, и пропишная.

Галиская
Гагаиская дѣла описывалъ Діафоръ.
Ѳракійская Сокраще.
Лібійская: Эзіонацъ, Теокалъ, Унібалдъ вяющи въ 30 книгахъ своїхъ: Гваспалдъ, Елігась, Арабалдъ, реоіери, Венонъ, Доракъ, Карадакъ, Трушиукъ, описали славы народа Французского.

Все вышеписанные, болши нынѣ прославляются такими славными історіографами, которые всѣ на писемъ своихъ народовъ дѣла прославляли, съ немыльными трудами и пріѣжностью.

Народъ Славянскии, водревнихъ временахъ бывши оскуженъ людми учеными; и изначала спарался не-престанно, воевали и чинили дѣла достоійные вѣчной славѣ оружіемъ; и не пекся нѣмало о томъ, чтобъ кто описывалъ поступки ихъ, и не многие історіографы воспомянули о Славянѣхъ, но ито напоминовение, учинили болши по причинѣ рацее чиненыхъ оѣмъ Славянского народа съ прочими народы, нежели выхваляли себѣ народѣ какою свѣтлостью, себѣ непрія-пелен, которому народа ослобляя оружіемъ своимъ мало не всѣ народа во Вселенѣ, разориль Персиду: владѣлъ Азіею, и Аѳрікою, бился съ Египцѧны, и съ великимъ Александромъ; покорил себѣ Грецѧю, Македонцию, ілліріическую землию; завладѣлъ Моравиею, Шленскою землею, Чешскою, Польскою, и береги моря.
моря балтийского, прошел во Италию, где многое время воевал против римлян. Иногда побежденный бывал, иногда боялся враждения, великим смертоносным римлянам отмщал; иногда же боялся враждения равен был. На конец покорив под себя державство римское, завладел многие их провинции, разорил рим учреждения даниками Цезаря римских, чего во всем сбылось иной народ нечиня валь. Владел Франциском, Англией, и уставил державство во Испании; Славдь лушнее провинции во Европе: и опять всего всегда славного народа в прошлых временах, произошли сильнейшие народы: сирий Славяне, Вандаль, Север, Гунгуниты, Гоены, Острогогузы, Руси или Расс, Византии, Гепиды, Гетты, Уверлы, или Грулы: Авары, Скифы, Гирры, Меландены, баштарны, Пеуки, Даки, Шведы, Норманны, Осены, или Финны, Укры, или Ункраны, Маркоманы, Кяды, Ораки; Аллери были близ Венедовъ, или Генеповъ, которые закололи берег моря балтийского, и разделились на многие начали; что есть Помераняны, Увилцы, Руганы, Уваранавы, Обопропы, Полабы, Увагиры, Лингоны, Толенцы, Редаеты, или Риадуты, Црицапаны, Кизины: Эрулы, или Элуелды, Левбузы, Увилны, Спореданы, и брцацаны, со многими иными которые вси были саоми народ Славянский: яко же за напреди означено будешь.

Аще
Аще бы кто хотѣлъ вышеозначенные дѣла помѣнить или уничтожить, ссылаясь на великую библіотеку Свѣдѣнія Князя Дурбіно Пезарскаго, которои хоча такую библіотеку богатую великую, славную и праведную, и во сущемъ сердце Италіи держить. А ежели которои нібудь изъ странныхъ народовъ, сему истинному описанію, будемъ по ненависти пре-кословить, свидѣтельствуясь на описаніе историографіевъ при семъ объявленныхъ. Которые многие своими историографическими книгами, о семъ дѣлѣ упоминають.

А я прошу, благоволите сии мои труды принять во благоугодіе, и не предамъ мя осужденію благоразуміемъ читателя; аще и погрѣшь яко человѣка: намбренье мое не иное, шокмо извѣстнѣй помѣненное, и показать ясно, чио кому надлежитъ; и прошу паки, да бы всякий свой дѣла, содержалъ и остерегалъ вѣчесности, съ примѣщеніемъ превосходительствъ, не покмо нынѣшнему, но и древнему, и трудиться сей моей краткою исторію пополненію; ибо и высокочувствующие историографы, хотя мало своимъ исторіями и погрѣшны, а къ надлежащему пополненію, или справить не есть трудно, какъ есть обычаи во Вселенной.
Описаніе історіографовъ сей історіи, хотя нѣкоторыхъ церковь римская не приемлетъ, обаче не за неправедное описаніе ихъ історіи, токмо за не почитаніе церкви.

А

Архімандрій Тришемь, Архімандрій Урсъ паргендь,
Абламіосъ, Абраморфеліи,
Адамъ Саунскіи, М: Астера Адамъ,
Агаціи Смирнен, Агустінъ Дохторъ,
Агустінъ Моравскіи, Аімонъ монахъ,
Абертъ Кранцюи, Абертъ Шпіаденцъ,
Александръ Гванъ, Александъ Скуфетъ,
Аміанъ монахъ, Артманъ Щедель,
Андрей Ангелъ Дурацънъ, Андрей Корнеліи,
Андулфа Сагакъ, Аналіи Фрісіи,
Анали Галанскіи, Анали Рагужскіи,
Анали ружскіи, Анали Тупки,
Анали Венеціи, Аноннъ монахъ,
Антоанъ бопфінъ, Антоніи Геуфреу,
М: Антоніи Саблікъ, Антоніи Сконкофіи,
Антоанъ Выперанъ, Арпунтакъ бурде Галантскіи,
Арнордъ Архімандрій.

Аріанъ
Аріань Нікомедійском,
С: Аурелий Віторь.

М: Аурелий Касіодорь,
Артмань Шедель.

Балдасарь Спалатинь,
берозь Хаддеи,
Воніфаси Сімонеть,
безвеквін,

Валерій Мавімь,
Ф: Вігеріи,
Венцеслав босемскій,
Веторь Упісенць,
Вітікінсь Сауонскомь,
Внефрідь Аглінскомь,
Волфангь Галанскомь.

Геремія русь,
Геваній Лубань,
Геваній бошерь,
Геваній Курополіть,
Геваній Есендскій,
Геваній Лазнардь,
Геваній Науклерь,

Гаєперь Тыгурікь,
Герардь руднгерь,
Геваній башіста,
Геваній Коклео,
Геваній Дубравнь,
Геваній Эрборшь,
Івань Великої Гопской,
Геваній Вілянь,

Геваній
Геваныи Спайднъ.
Геваныи Гоболинь.
Геваныи Ивошкій.
Геваныи Пінептъ.
Георгіи Пакімерѣ.
Георгіи Верчігерѣ.
Героломъ Даторѣ.
Героломъ Руцели.
Гуслиць.
Готфредъ Монанѣ.
Грігоріи Докторѣ.
Гулямъ Фрэнь.
Геваныи Горопеи.
Геваныи монахѣ.
Геваныи Тыгуринь.
Георгіи Цедрень.
Георгіи Пакіме.
Георгіана Алагі.
Героламъ Барди.
Гулямъ Фародѣ.
Гулямъ Кордѣ.
Готфредъ въ Стерберкѣ.
Гулямъ Каннерѣ.
Гулямъ Песина.

Диодоръ Сікілскій.
Діонѣ Ніцыи.
Дімбарѣ Мерса Пугерѣ.

Діогенъ Ласерѣ.
Діонізіи Пунікѣ.
Доменікъ Марномігерѣ.

Егесіпъ.
Егінартъ монахѣ.
Емануель Монасе.
Еразмо Стела.
Егіпѣ монахѣ.
Евстасіи.
Елмольдъ Попа.

Егідѣ Тскудѣ.
Еліи Спорухань.
Еліомъ Страбона.
Евдоции Панегіріса.
Евсеіи.
Етропіи.
Енрікъ Діердорф.

Ерманъ.
Эрманъ Кострать, Эрдянъ.

Захарий Лилони, Зозина,

Ізааки Веце, Ізигонъ,

Калеуринъ Сура, Карлъ Сигони, Келли Думанъ, М: Кікеринъ, Конспенщинъ Пореирогениптъ, Ккорадъ Пеутиньеръ, Кронара Оіоманаха Міностратанії, Крішпоганъ Варсевіції,

Калімахъ Пріпрініі, Карлъ Вегріосбъ, Керіланъ, Корнелій Тацішъ, Константинъ Спандутінъ, Крісіль, Квінтъ Курци, Кіріакъ Кспангебернъ,

Ламбертъ Скаіа бургенце, Лавреншіи Суръ, Леонардъ Аре патъ, Люканъ, Людовикъ Сервінъ, Людіфалъ, Люги
Марцелыб Конте,
Марин барлецы,
Марин Архимандрипшь,
Маршень епископъ,
Маршень Варгетпшь,
Матеи Микошева,
Мешель Тугариншь,
Михаила Рицшь,
Мудестпшь.

Маршень Скотпшь,
Марин монахъ,
Маршень Кромершь,
Маршень Сегоиншь,
Маршень Капела,
Мазокшь,
Меодим Историкъ,
Михаила Салюанцишанскпшь.

Всц 1сторпиографцы, пропцводятъ началопытп сего народа изъ Скандинавця, котарая опь многихъ названа Сканця, отъ иныхъ Сконданця, отъ нѣкоторыхъ Скандя и Скандинозана, лежащая во странахъ Скверныхъ, о чемъ Элмодъ опицаеть.

Древныя Латинцы и Греки, едва познали онукъ, и общимъ мнѣншемъ сказали; что есть поясь земли спуденп, осуждень вб непрестанные сны; и лежешь всякаго животнаго. Не многце о томъ учцнлъ на поминаніе, нѣкоторъ же помчо, положили подъ сею промежностию и благополучные земли, долгоживоппыхъ людей, и всѣхъ человѣкъ здо праведныхъ. А иные надвѣдывали, что оная страна была нѣкимъ островъ велкп.

Плнпусъ
Планируя въ 4 книгѣ повествуютъ: что Скандинавия островъ преизрядный, и величествовомъ неприимренный; Солнѣ въ 23 главѣ, Однѣнныхъ вещахъ вселенныя описуя глаголетъ, Скандинавия есть островъ болѣе всѣхъ острововъ Германсккихъ, не имѣть иные вещи чудномъ, только себе самого. Потомъ вскорѣ сказуещъ, Скандинавія несетъ сущи остротовъ, но часть земли не малая и окруженная моремъ, но отъ сухихъ земли со всѣмъ не оставлен; названъ отъ Гоаріанда Алана, другои мѣрѣ, жилище народовъ и владѣніе породъ. Длина его отъ Полудни къ Норду съ 1800 миль, и ширина не многимъ меньше половинъ; сѣдняя стороны окончается моремъ балтийскимъ, сѣ другую Океаномъ, овѣ нѣкоторыхъ названнымъ море ледоватое; вѣблизости Норда, имѣть Скіѳіны, Карѣлы при гранциахъ російскихъ, по черпежу показательному Олай великого. Есть мѣнѣе нѣкоторыхъ люди ученымъ, что Скандинавія есть славная Туле: отъ древнихъ утверждаютъ свои слова на послѣдующемъ сундар-менѣе. Помпоней Мела полагаетъ Туле, на противъ Германии нѣжнѣ Птоломеи Туле полагается въ 73 градусѣ широты, 26 длины. Прокопея Туле описуешь, что жительствовали на ней 13 народовъ, и полко же Царски владѣтельствовали, десять крапъ болши британіи. Стефанѣ бізантіанінѣ, назваетъ Туле великую, понеже со объемлетъ народы Скіѳіны: ныны именуемся Скіѳіны. Исакіи Чеса
преполовеватель Ликоероновъ сказываетъ, что Тулележить
къ Востоку брішанскому, которыя околичности всѣ
пріналежатъ Скандин, а не інымъ, толико вящши,
что едина часть Скандин еще и нынѣ носить имя
Туле Марка: Море балтійское, которое Туле окру-
жаетъ, не слышитъ прибыли водяной, ниже убыли, и
пого ради бьло есть многобурно ивѣдственно. Когда
текущую воду погонятъ вѣтрь, приходить съ Сѣвера
вода моль поска, что матросы оную ради варенія
употребляютъ, и то происходитъ отъ множества рѣкъ
и озеръ вкладающихъ въ него. Пропивное когда слу-
чаются печеніе воды, происходитъ съ Запада, мерзнетъ
Зимою моль жестоко, что Бѣліемъ по верхъ нѣкоторы-
ыми карѣтами, которыя оные народы называющіе
сани, а иногда и уѣлые воиска, переходящіе пѣши
съ сухого пути, на острова отъ Скандинавии, котора-
рая послѣдня всѣ другіе имена, держитъ паки оное
же Скандин. Какое оного значитъ веселость, или
пріятствіе, понеже благоразтвореніемъ воздуха, плодо-
носіемъ земнымъ, приволостью пристани и товаровъ,
и богатствомъ морскимъ, рыболовленіемъ изъ озеръ
и рѣкъ, иловленіемъ звѣрій изрядныхъ, жилими не
исощимыми злато и серебра, мѣди и свинца, множества
градовъ, постановленіями гражданскими, съ единой
странѣ богатои уступаетъ. Изъ нея же древле
посылались часты [по сказанію Солинову въ 25 главѣ,
о Сѣверныхъ] чрезъ двѣя нераздѣлінныхъ, первые
плоды
плоды жить Аполлону Делискому; понеже они оный отъ насаждства остатодержцевъ, не возвращался вспять неразмѣнны, что паки возвращали далеко, разстоятельной оныхъ плодовъ оброкъ во предѣлы Скандинавскіе, которая нынѣ содержится въ себѣ 3 королевства; а именно: Норвегію, Швецию, и Готфію, съ частию королевства Датскаго, и иные многіе провинціи, якоже суть ботнія, Оломаркія, Лапонія, и Олландія, которую въ прошедшихъ временахъ жительствовали народъ Славенскій, и имѣла ихъ языкъ. Но когда овладѣли русиане, то приняла въ Вѣру Греческую. И окромѣ вышеуказанныхъ, суть еще многіе провинціи въ Скандинавіи, изъ которыхъ вышли Славяне, со многими иными сильными народами, которые покорили и владѣли, по помѣ Латину, Африкою, и Европою.
Первоначаліе и происхождение
Ихь

Ервоначаліе и происхождение державства ихь народа Славенского, не съ возможно удобно познань, понеже кромѣ того, что Славяне мало почтавали княжную науку, и ученыхъ людей. Не предѣ успѣвало имь время вниманія ученію и наукамь, они бо была природою варвары, и жилѣствовали между такими же людми свирѣпными и варварскими, съ которыми непрестанно воевалися. Того ради изъ начала были не знаемы, въ пространнныхъ степеняхъ народа варварскаго. Тогда перво оказалась, когда на Греки и на римлянѣ [опь которыхъ въ началѣ процвѣтавали науки, погубили и писаніе и краснорѣчіе купно] наступали, ослабляли, и мало неискореніемъ ихъ оружіемъ, Парѳяне, Готы, Вандалы, Аланы,
Аланы, Лонгобарды, Срацыны, Гунны. И на конецъ сии Славяне въ полное упѣсненіе и бѣдство ихъ Грековъ и Римлянъ привели, что весьма пренебрегли, ниже времени имѣли описание первоначалѣ свое, также и славѣства людей чужестранныхъ; А наіпаче по многиѣ причинамъ ненавистниковъ своихъ.

Петръ Крузбергъ Голандевъ въ книгѣ 3. о Сверхнихъ, Увикинѣ Увагрезъ въ книгѣ 1. о Германіи; и Александръ Гавгвина въ своей Сарматии, разсуждають, что Іафетъ большой сынъ Ноевъ, опѣ которомъ возимѣль первоначалѣ народѣ Славенскомъ; послѣ онаго памятнаго попова, написаннаго во священнаго писанія, послѣлся во Азіи перво; По помѣ его потомки пошли во Европу на Свѣрѣ и поставили своя обительца въ Скандинавіи, идѣже возрасли въ безконечное число. Имѣли 200 опеченствѣ и населѣлися во оныхъ мѣстахъ, которые суть опѣ горы Тавра Киликійскаго къ Свѣру, при Океанѣ Сверхномъ половина Азіи, и по всей Европѣ, даже до Океана брѣшанскаго. Извѣстіе сего людонаселенія изъято, и опѣ прополкованія самого имени Іафетова, котороѳ значеніѳ разширеніе; и опѣ счастливого благословенія Ноя опца его, котороси провідѣвъ при состоянія будущія жизнѣ человѣческя, и назначеніѣ всякому свои урядъ [чйнѣ] премѣ своиѣ сыномъ, чтобы каждый изъ нихъ согласовался своему опредѣленному званію. Рекъ Сіму: иди яко Священнѣвъ исправляя божественную Службу. Хаму же трудися, воздѣла-
воздвѣлова землю и поля, и обучаяся художеству рукодѣлному. Іафету, правицельствующ и защищая яко Царь, и обучается оружію яко воінъ. Которое приказаніе, или завѣтъ Ноевъ былъ потомъ охраняемъ ненарушимо отъ попомства его сыновъ. Того ради Славяне изходящіи отъ Іафета, всегда были во оружіи храбры, и начальствовали надъ многіми людми. Но понеже низходящій отъ Іафета, возрасли и умножились вѣ числа тѣмь, что великая Скандинавія не могла ихъ вмѣшати, отвѣдовая отъ ония. И оставивъ жилища отеческая многочисленная, покорили себѣ всю Сармацию Европскую, которая [по Птолемею] на Востокъ оканчивается моремъ Меотисомъ и Дономъ, отъ Запада опредѣляется Вислою рѣкою, отъ Сѣвера Океаномъ Сарматскімъ, отъ полуденной страны горами Корпапами.

Случілось оное первое отшествіе Славянъ изъ Скандинавіи во время Огоніеля, учіненного наслѣдникомъ по Юзе наслѣдникѣ Мосесѣвѣ. Которой Огоніель былъ судію Евреемъ, вѣ лѣпо отъ Міросозданія 3790, прежде пришествія Христова за 1460 лѣ после котораго время вышли изъ Скандинавіи Готы, подъ вѣрмѣ именемъ и Славяне, которые были съ Готами одѣнъ помѣже народъ. И тако народъ Славенской покоривъ державству своему всю Сармацию, потомъ раздѣлися вѣ разные начальствва, и тогда получивъ разные себѣ имена; сѣрѣ: Венеды, Славяне, Анпы, Верлы или Ерулы.
историографія.

Ерулы, Аланы или Месагепы, Гірры, Скірры, Сірбы, Эмінкиєні, Дакі, Шведы, Оенны или Оінны, Прусис, Вандалы, бургоондіоны, Гошсо, Островополо, Візіополо, Гепы, Гепіді, Маркоманнны, Квады, Авары, Певкіны, баштарны, роюляны или руси, Ляхи, боеми или чехи, Шленцы, и булгары, которых всѣ были, едіны похоже родъ Славенской, которых еще и нынѣ болѣе всѣхь есть иныхъ народовъ, понеже народа и языка Славенского, не покмо сушь оные, которых живутъ во Илліріи, во Истріи и Карпамѣ, но еще многіе иные превеликіе и сілнѣйше народы, булгары, рашццы, Рашіане, Сербы, бошнаки, Карпаты, Пепы Горски, [то есть сосѣди пяшли горамъ] Руссы, Подолане, Поляки, Москвіянъ, и Черкасы, и оные, которых живутъ далеко при Гольб Венедіцкому, даже до рѣки Албіи, которых останки еще и нынѣ сушь нарѣдаемы отъ Германъ Славяне и Віндяне или Вінды, а конечнѣо Лузаны, Кассубіи, Моравы, Ліпляне, Шленцы и болѣзы. Того ради языкъ Славенской распространяется отъ моря- Каспійского, даже до Сауоній, и до моря Адріанскаго даже до Германского. Сей народъ Славенской всегда показывался свирѣпъ, храбровесенъ, и всегда славожелателенъ. Древній обычай у Славянъ былъ, еже не жили нікогда во едногъ мѣстѣ, но по пристоиности попасовъ, или яко непріятелей, отыбѣгаше, или казалось имъ мѣсно, премѣняли жительство, и преносили свое стязанія, живуще всегда подъ шапрами.
шатрами, воевавшие, вольны, и неукропимы. Во время Августа Цезаря жили смешено между Эракань, а по томь овладѣли оружіемъ мало не всю Европу, и велию часть Азии и Ариики. Аще со приближенемъ разсмотрѣнѣ будемъ сей народъ Славенский, то не обрѣщейся въ прошедшихъ временахъ другому храбрѣвѣ; понеже сей со удобностью пререрѣваль стужу и жаръ, и вся прошхѣе неспособности воинскѣ. Всегда безстраевѣнно предстоявъ, воеже полагаемъ жизнь свою въ тьсящѣ бѣдствѣ, нѣкогда не былъ во всемъ покорѣнъ державству Римскому. Наиже когда Славяне во времена Магномиллана Цезаря перешедъ Испрѣбѣку или Дунай, вошли во Иллирию, въ Паннонию, и въ Мисию, опустошили все, наступали на полки Римскихъ храбро, и пропоняли такъ, что державство Римское всегда принуждено было удерживать себя отъ воинства Сарматѣ, разсуждая себѣ за превеликий учёнокъ, когда тѣмъ склоняясь, ихъ свирѣпство оповращали отъ себя.

Порода Венедовѣ была, на иные при раздѣлена, нареченные, Венеда, Анта и Славенская, которые прозошли всѣ при отъ тогожъ еднаго корене Скандинавского; Славяне еще въ Сарматѣ жиуцие, чиѣли непрестанные воины пропиѣвъ разныхъ народовъ, и всегда были славными побѣдителемъ, отъ чего воспрѣяли и имя сие, еже нарѣзапися Славянами, подъ копорымъ именемъ [по сказанію Ринала Врипаманскаго въ 1 книга Брианань Льтописей] учіѣвъ едіну силную флоту
флоту на мори Энедийском, наступали на Англию, ибо они будучи человечески велики возрастом, вмешивались за богатырей, но послев как прогнали их острого острова силною рукою бруть, сын Сильвия друга Енео, и привыкли ко брегам Саунони нижней, нынешних наречённых Эрэзии, где тогда никого не обреталось; и вышли было на сухом пути, но скоро прогнали их жители того места паки во своя Карабли; и отшкуду оплыв б со своими Караблями, прошли внутрь к западу, дондеже вошли во устье рёки Мозы, и остановившись тамо по нёсколькому времени близ древней Варддианге, построили Фортезию волею крепкую, которую обримени своего наименовали Славенбург за 900 лет прежде присуществия Христова. А которые оные оптiales Славян били Шведы первопроизводители Аланов, обитавших по всему ономушку места лежащего между рёк Олевы и Шеввы. Другие Славяне потом б, которые вб по время осталися в Сармарион, мужественно споили против Алеанкера Великого, которого домогался покорим их себе; и убили они Менедама Капитана Александрова, изрубили вб штуки, такоже 2000 пехопы, и 300 конницы Македонов, и хотя Курция привлекает сей разум и воевание к Скимом, послывая в сём своием мнению, погребению другим писателям Италіанских, которые когда не дознавался имени коего либо народа нарцизаемого ошь
о народѣ славенскомъ.

отъ нѣхъ Варварами, то абѣ нарекали [якоже сказуетѣ Албертъ Кранцѣи] Скѣюами, однако же чишаются ясно вѣ томѣ же Курцѣи сѣ пропчими писанѣли, чио предреченное разбѣжѣ бѣло воѣскамѣ Александровымѣ отѣ Славянѣ, понеже по семѣ пріложѣ Курцѣи, что ко Александру Великому прішили Послы Германовѣ восточнихѣ, [которыя отѣ списанѣли оныхѣ временѣ нареченѣ Сарматами и Скѣями, А отѣ насѣ Венедами, отѣ себѣ же слѣдныхъ назвалися Славянами [числомъ 20 пословѣ по своей обыкновѣнѣ на конѣ, которыхъ принятѣ будущи вѣ шапрѣ Царскомуѣ и посаджены, успѣли очи свои на лице Царское, аки измѣряя смѣсть его по возрасту тѣлесному, которогѣ имѣ показалося не велико и неравно полѣковѣ славѣ; по томѣ едѣнѣ изѣ нѣхъ старѣншѣй начаѣл говорѣни сѣмѣ образомѣ. Аще бы боги восхотѣли, чио возраствѣ твоего пѣла быль равенѣ желанію мысли пѣсевя, тобѣ всѣ свѣтѣ не могѣ тѣя вмѣстѣпи; ты едѣною рукою касалсяѣ Востоку; а другою бы Запада, и получа тое, похотѣлѣ бы знамѣ, гдѣ сіянѣ полѣковѣ божества сокрываетѣся: тако чио ты желаешь вещей, которыѣ не можешь поспѣнѣнѣ. Ты изѣ Европы пѣдѣшѣ, во Азію и изѣ Азіи во Европу преходѣшъ, когда побѣдѣши всѣ родѣ человѣческой, тогда уже со свѣрмѣ сѣлѣсами и со сѣвѣрѣкѣ и сѣвѣрѣками будешь воеватѣся. Или незнаешь, чио великая древа долгѣмѣ временѣмѣ ростушѣ, а по томѣ во едѣнѣ часѣ изкоренятся? безумѣнѣ;
Историография,

безумень есть той, которому плодъ оныхъ древесъ мочию смотреть, не измѣряя ихъ высоту: Зри себѣ чтоб ежели желаемъ на самыи верхъ ономъ взяты по вѣчнымъ за которыя будемъ хвашашися, да бы не упасшия на землю: И левъ нѣкогда бываетъ снѣдъ малбишыхъ птицъ: желѣзо отъ ржавчины снѣдается, и нѣдѣна убо вещь бываетъ полико тверда, которая бы не имѣла боится бѣды, оть другихъ вещи немощнѣше, какое дѣло намъ съ тобою? мы нѣкогда не приходили на свою землю, якоже знаеши откудь мы идешь, того ради не возможно и намъ пребывати, непознаваемымъ жиуше между превеликихъ лѣсовъ, не можемъ покарашися кому, но ніже хотимъ были господь. Дары же наши вамъ уже даны, да пѣнь возможемъ познать люди Скіевскихъ; пара быковъ, одна соха, стрѣлы, копье: и едина чашка. Сія вещи употребляемъ и съ прѣятелемъ, и противъ непрѣятелемъ; жіпо нажимое трудомъ, быковъ нашихъ мы даемъ прѣятелемъ, съ ними мы въ чашкахъ вѣно жертвуемъ богамъ: а непрѣятелемъ изъдалека стрѣлами всѣрѣваемъ, а вѣ близу копиѣмъ поражаемъ; такиѣ образомъ мы понѣдили Царя Скіевскаго [здѣ відѣться яко послы не Скіеване были, якоже Курціи упоминаетъ:] и Мідскаго, такожде и Перскаго даже до Египта путь намъ былъ оштвorenъ; Но мы хвалимся гоняясь за разбоѣнниками: мы самѣ едѣнъ разбоѣнникъ всѣмъ народомъ, которыхъ понѣдили еси; взяли еси Лідію; и овладѣлъ Сорію, мы держиши Персіду,
Персиду, въ твоей власти суть бактриане, мы во Индии хочуши импи, и уже еще мы же пропягаем на наши скопы, твоя сребролюбивые и несмые руки: что мы пребущем отъ богатствъ, которые творятъ тебя импи многую славу? мы первым изъ всѣхъ пропиыхъ изобилующи славою, понеже елико болши получали, толико болши желали того, чего неимѣши: недовольно тебѣ, колико мѣшкаль еси окрестъ башовъ, когда хотѣль ихъ побѣдиши; Согдіане паки начали войну, тебѣ отрываетясь война отъ побѣды. Но хотя мы вмѣнень превелѣкъ и премощенъ паче иныхъ, но вскаким образомъ нико не можемъ на себѣ содержани Государя чужестранного. Преправишся не много за донъ [другая окончность осуждающая погружение Курдіево оскіяхъ] и узнаемъ въ колико разстояніе оное распространяется; скіовъ мы нѣкогда непоспѣгнемъ, убедиство наше скорбише есть, нежели твое воиско носящее съ собою грабление многое толикое народовъ. И аще мы поврѣши, что мы обрѣтаемся далеко, мы увидіши насъ споящихъ въ своихъ обозахъ, понеже поюже мы борзостную и гонимъ ибѣгаемъ. Мы елишемъ, что у Грековъ въ посмѣяніи наша смерть; но мы вящше любимъ вѣса пустые и мощные всякаго землевоздѣланія, нежели грады и изобилные маѣнности; того ради держи руками сжашу твою формуну, понеже она есть непостоянна, и пропѣво своей воли не задержишься; того ради должно послѣдовати
И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я.

<Content from the image is not legible due to the quality of the image.>
разделяеъ: а съ другою стороны Дона, даже доле Ефратъ есть слухъ, что сопряженна Македонія съ холмами Фракійскими и съ ея горами; того ради разсмотрѣ, аще суть сосѣди другъ другу царству пѣвоему: надлежитъ насъ имѣть пріятелемъ или непріятелемъ.

На томъ разговорѣ Варваровъ возбуждалиъ Царя, что онъ желаемъ служить своему фопунѣ, на которую уповали много; и тако оптупали послы Славенскіе, съ которыми послѣди сразившись воѣску Александра, не мало своего потерялъ, а неприятелемъ учнѣлъ мало уронѣ; но понеже немогоша оные воспропиившихся такому воѣску устроенному всякомъ оружіемъ, привѣдены оптупили по обыкновеніи своемъ внутрь Сармаціи, въ которои учнѣли по томъ знаменными иясными дѣла счастливымъ и благопоспѣшнымъ случаемъ. Сей храбрый народъ Славенский, нѣкогда пребывалъ успокоенъ, найпачѣ въ наступаніи временѣ. взрѣя убо на дѣла преболжше, намѣрѣлся оставши пустыніи Сарманскіе, по которому двиствительству, раздѣлился на 2 части, едина посла до Сѣвера, и засѣла береги моря балтійскаго, спарану пропашенну на 250 мѣль Германскіхъ, между Германіи, Пруссіи, Ливоніи, Русси, и бреговъ пропіволежащихъ Даніи, Готоїи, и Финляндіи, даже до Выборга, и назвалась Генепа или Венеда, Германами нареченна Вененѣ, оть Итальянъ Слава, а оть нашѣхъ Бандала. О сихъ Венедахъ Славянѣхъ, будешь повѣшано по семѣ во своемъ мѣстѣ:

б 2 Другая
История.

Другая часть Славянъ Сарматскихъ обратилась къ полудни, забыв бреги Дунайскихъ, опять-таки искали овладѣть Государствомъ Римскимъ, котораго земли и провинціи, подъ ослабляли, что на конце покорили многие.

Прокопій Леваренскій, которыми первый былъ спісанель въ сихъ славянехъ и о воинахъ учіененныхъ съ Римляны, въ первомъ книгѣ о господствѣ, тако писалъ о Славянехъ: при семъ средствѣ, Марцианъ и Валеріанъ, прибѣгая къ Велисарию, [Генералу Царя Иустиниана] ведущему собою 16000 солдатъ, изъ которыхъ большая часть были Гунны, Славяне, и Антии, которыя живуть обонполъ Дуная реки недалеко отъ ея береговъ: Велисарій возрадовался о приходѣ ихъ, намѣрился сразиться съ неприятелемъ. То же спісанель во 2 книгѣ повѣстуетъ, что Велисарій хитрствовалъ, что бы пленить нѣкакого человѣка знаменитаго изъ неприятелей, да бы извѣстствовалъ, какою надеждою Варвары спрадили полъ тяжкіе бѣды; Валеріанъ обѣщалъ ему двѣствительство намѣренія, чрезъ нѣкоторыхъ отъ народа Славенскаго, которыя были подъ его знаменемъ; по неже были обычаиъ споятъ прикрывшись подъ какимъ либо каменемъ или деревомъ, и пѣть образомъ взятого хотѣли отъ неприятелей, о чемъ и на Дунаи, гдѣ они имѣли своя жилища, и въ римѣ пропивъ иныхъ Варваровъ, учнилъ искусство, того ради избралъ Валеріанъ единаго изъ сихъ Славянъ, сильнѣшаго и храбрѣ-
ихрабршаго и мочного, которым поощрень об'ящаним отъ Валеріїна, прежде разсвѣтанія вскочилъ на холмь, гдѣ по всякий день бивался за кошеніе правы конемъ, и памо легши на землю покрывшияся перномъ, таился даже учіїлся день, едянь нѣкоторой Гопелъ, пришалъ взяши правы не надвывающія подвоху, на котораго внезапно скоро Славянѣнъ нападши созади, и охватя крѣпо поперегъ, прінесъ въ обозЬ римскомъ, предалъ его Валеріяну. То же Прокопій пішешь въ 3 книжъ, что едянь нѣкогда Халдіевъ изъ фаміліи и двора Густійанова, полко презираль денегъ, что онѣ зело роскошно жилъ своиъ имѣніемъ, когда неспалъ имѣть нічего, учіїлъ его Густійянъ въ 4 годъ своего царствованія правителемъ всея Фракіи, еже стрече Дунай отъ набѣздовъ Варварскіхъ; понеже они вовремя прошедше, тако съ Гуннами, какъ и со Аншами и со Славянами, переправяся пуюже Дунай рѣку, учіили бѣды несносные римляномъ; Но во время трехъ годовъ Халдіевъ учіили препятствіе подѣздамъ онаго народа со урономъ ихъ; Нокакъ прошелъ третей годъ, онѣ переправился рѣку предреченную сѣ не многими людми, прішли ему на встрѣчу всѣ сили люди Славянскихъ, по товъ совокупившеся бои учіили, на которымъ налѣ Халдіевъ со многими римляны: По семъ Аншаны и Славяне поссорившися между собою, учіили междуусобіе, гдѣ Славяне одолѣли Аншановъ. По товъ же Прокопій прілагаетъ, яко народъ Славенскомъ и Аншановъ.
Историография.

и Антиановъ, не былъ правителствующъ единымъ покмо человѣкомъ, но изъ древняго времени жившее въ народнолюбномъ и общемъ волности, что всѣ дѣла полезные, или вредительные приносилися отъ нихъ на совѣтъ всѣхъ, что было все единообразно у обоихъ народовъ; что наболѣе ихъ признавали между боговъ, еднаго покмо точию Перуна [то есть строителя громострѣления] Господа еднаго вселення, которому повінни были на жертву принесшіи быковъ, и прощая живописная. Они не познавали форпунки Господи надъ человѣки; а когда ради недуга въ доме, или отъ бѣды на воинѣ, шворяя какои обѣй ради избавленія своего, воспріявъ паки здравіе, или міновавъ бѣду, должны суть по повелѣнню исполненія обѣщенія оброка, которые такому жертвенніку при- читали паки воспріятіе здравія; они же покланялися абсамъ и нямамъ [то есть русалкамъ] и пропычымъ демономъ, которыя жертвую, воспріимали свои пред- знаненства добрый или злые. Жіпелствовали въ нѣкоторыхъ кѣпіяхъ не украшенныхъ, было разстоянененыхъ едина отъ другой, премѣняли часто свою обѣтанія. На воинѣ большая часть пѣхопы пропивъ непріятеля, мошаще щиты и копія въ рукахъ, невооружалися нѣкогда въ латы. Идуще на воину неносили плащія, но нѣкая покрывала даже до бедеръ, языкъ ихъ былъ Варварскій, ни въ чемъ разнестѣннымъ между собою образомъ пѣленнымъ, но всѣ збло длинпаго росту и велими мочны сілами.
о народѣ славенскомъ.

ейлами пѣлесными, по цвѣту же волосовъ ниже сѣло были рыжі, ниже черны, но болѣѣ по первому нежели по другому цвѣту, жізнъ ихъ была жестока сѣло и бездумствовался пѣщами не сѣло лакомыми, безъ коварства и озорничества въ разореніяхъ и въ разбиваніяхъ: Держали шпѣль Гуѣновъ [унгровъ:] и всеконечно древле Славяне и Антиань имѣли едино походе прозвище, СПОРЫ, сже значитъ раздѣяннъ, за еже обитаи единою оть другои фамилии разлучно въ своихъ кіймкахъ опостоящихъ другъ отъ друга, занимали многое мѣсто обитающе, весь кряжъ обонполъ страны Дунайскія; Аще же и сѣло были жестоки, однакоже въ великомъ почитении имѣли своихъ Поповъ; Между иныхъ боговъ покланялися Ідолу [названному яко богъ, то есть богъ крѣпкій] подъ котораго ногами стояла едина глава человѣческая, а другая Львова, въ правой рукѣ держущихъ копіце, а вѣлѣвой круглой шарѣ сребрѣной. Сей былъ отлучень отъ промѣнѣй Ідоловъ Славенскіхъ. Во время помянутенное отъ Прокопія въ книгѣ 3: воиско Славянское, прошедши Дунаи, и вшедши до Арирахіа, учініли превеликія убытки Ілліріаномъ, стуже всѣхъ, нещаділи всякого пола, ниже возраста, опрічь тѣхъ, которыихъ съ собою отвели въ полонѣ. Взяли въ полонѣ Азбада, оружіеносца Царева, вырѣзали ему нѣсколко ремней изъ спицъ, и бросили жива во огнь, и сожгли. По тому воевали всю страну даже до Померія, одолѣвающе хѣпроснявъ
историографія.

хіпостию грады Поморскіе, укрѣпленныя осадною силою крѣпкою отъ римлянъ, на дванадесять дней разстояніемъ отѣ Константинополя, тало порубили 15000 гражданъ, опустошили всю землю Илліріковъ и Ораковъ, гдѣ сажали на колѣ живыхъ бѣдныхъ жители, привязывали нѣкоторыхъ къ четыремъ коламъ полсеннымъ вбѣжнимъ въ землю руками и ногами къ верху, и пошомъ били ихъ во главы дубинами до полика, дондже могли дыхати въ поликомъ мученія. Пропчихъ же, носыхъ епаорости ради, не иначе препятствія, не могли вести сѣ собою, заперши во едино мѣсто пѣсное со скопы, сожгали безъ всякаго умѣленія; обогатившеся и обременівшееся грабленіями, паки прешли за Дунай, да возврашились во свои київщины. По всколкомъ времени, великое число славянъ, переправясь паки дунай, пришли въ Наявъ, съ намиреніемъ еже овладѣли градомъ Фессалонікою, и ближними мѣстами, принудили Царя Греческаго вспыть воззвать германа славного каятана, которои былъ намиренъ слѣдовать въ Италію съ великомъ воискомъ, еже бы упомѣти Тоскіа, но увѣдомившееся Славяне отъ своїхъ плѣнниковъ, чьто Германъ обрѣтается въ Саргѣ; Понеже нѣсколько онъ розбіль воиско Антийское, боясься впаки въ подобное розбійство, воспѣяли иной путь, и переправившеся чрезъ горы Илліріческіе, прошли въ Далмацию; и возвыкрялены бывше отъ иныхъ славянъ ихъ народа, раздѣлися на три воиска, и навзжающу на разныя мѣста, ночинили.
о народѣ славенскомъ.

начнѣли бѣды неносные во Европѣ зимующе, аки бѣ были во властныхъ своихъ помѣхъ, неимуще боязни оныхъ неприятеля. Извѣстно стало, что Тотил послалъ посылкомъ многиѣ денегъ воздвигъ ихъ во оные провинции римскіе, да бы Царь Константинопольскій не возмогъ впередъ посылания помощи во Италію противу Готоовъ, которые ихъ аки вода покрыла. И абие Царь послалъ противу Славянѣ избранное воѣско правителствуемое отъ Константина, Арація, Назарія, Иустиніана, и Иоанна правителей. Въ началѣ отъ Сколастіка Евнуха, которому достигъ едіну часть Славянѣ немогущихъ путешествовавшихъ впередъ, ніже обратилсѧ мнудѣ, понеже обремененны скопами, и проплѣми богатѣйшими добычами, послановали обоозъ свои на едіномъ холмѣ, которыхъ окружили отъ всѣхъ странъ римляне, и ради нестерпѣнія салата римскіхъ, которые скучали уничтоженны въ своихъ пражкаемпахъ, на конецъ было имѣ позволено отъ начальнихъ отпаковати Славяновъ, отъ которыхъ сами всеконечно учнілися разбиты, и развоеванны, взяли ніже знамена Константиновы: разгромили страну Аспинть, въ которую по се время невзхожали, и дошли даже до долгихъ степей; опшпоящихъ едѣнь день такого, или менѣе отъ Константинополя. Потомъ какъ отъ бѣжанія престали, и паки соединилось воѣско Царское, ударилъ внезапу на едѣну часть Славянѣ и прогнавъ ихъ въ бѣжаніе, и свободили многихъ пленника въ римлянѣ совѣзшемъ паки знаменѣ въ Констан-
Историография.

Константиновых, они же Славяне, которые возмогли избывать бгомь, отбхали въ домы своя. Отшуду паки отшедше, ударил на Иллриань, и нанесли великие шкоды оным провинции, понеже воиско римское было меньше Славенского, несмьли наступать на нихь, и препровадили оные многое время во оныхъ воеваниияхъ, наполнны дороги пѣлами мертвыми, понеже нѣбыло кпо бы имь тогда могъ учниниѣ какое возпротивление. На конецъ возвратиліся со всею своею добычемъ во свои кгіішки на другую страну Дуная; римляне не могли насочити на нихъ явно отъ страха, да бы Гепиды ихъ союзники недвѣгнулися въ помощь и защщеньіе ихъ; Иеронимъ барды, наполняя недостатокъ провіхъ списателей о оныхъ воинахъ, знаменует время и годы слоятательствъ, которыя Славяне сопворили во Фракіи и во Иллрии во образъ послѣдующей; въ лѣто 548 Славяне наступили на Атлампію, и прошли даже до Діррахія. въ лѣто 549 развоевали Фракію. въ лѣто 550, паки пошедши въ Греческую землю, одолѣли Цареградцывь, въ лѣто 557, отложася отъ начальной ихъ страны, и вшедши въ Македонію, почнинише тахо безчисленныхъ шкоды, и тахо обжившися наиіменовали оные мѣста отъ своего имени Славонія. въ лѣто 554, преодолѣли Капітановъ и останки Готскіе, развоевали Сицилію, отшуду прогналъ ихъ Германъ Капітанъ Густііананъ Царя, въ лѣто 585, приходилъ даже до Константинополя, разоряя всю Фракію. Пишемъ Священ...
О народѣ славенскомъ.

Святый Григорий Тобию правишелъ Маврокия Царя во Иллирии, что въ лѣто 591, въ седьмой годъ державства Маврокиева, Славяне перешедше Дунай озлобляли Иллирическую землю, изъ которои разбѣжались люди во островы да спасутся отъ свирѣпости сихъ. въ томъ же году Маврокий Царь поднялъ оружіе пропишу Унновъ, которыя отъ времени Аптилы Царя желѣзопащего и нареченаго бѣчь божій; жителиство- вали въ Панноніи обонполь Дунай; и послѣвъ сѣ воискѣмъ сына и пестря, озлобляли зѣло Унновъ. тако, что помышляли возвратиться на первая своя жилища. но пріздавъ въ помощь Славянѣ близнѣхъ, и соединяся сѣ ними двѣнунулись пропиѣвъ Грековъ. Которымъ подали поликомъ прудъ, что недерзнули сражаться сѣ ними въ бою полевомъ. На другомъ годѣ Славяне наступили на Греческое Царство, и учініли великую шкоду, и забѣгая даже до Гирла Херсонского, тамо остановился; въ лѣто 594 Маврокий послалъ пропиѣвъ ихъ добре воѣско, которое учінілось разбѣло, потому возь- укрѣпившись воѣско паки прішло въ сраженіе боевое со Славянъ, надѣ которыми одержало кровавую побѣду; Славяне послѣ четырехъ лиѣвъ учінівъ союзъ сѣ Гун- нами и Аварами, наступили паки на земли царства сѣ величайшимъ урономъ съвмѣ; однакоже разбѣявшись болши яко нѣкогда пако Славяне: вошли паки въ провинции; Но Пріу Генераль Маврокиевъ ихъ разбѣлъ, може имѣ случілся сѣ болшими упадкомъ въ лѣто 1000.

В 2

но
но возвращался волю вольно, что Царь принужден былъ на конецъ уступить Иллирическую землю, которую нанесывали по шомъ Славонію. Едина часть Славяне заняли мѣста ближне къ морю, другая часть прешла даже до Панноніи вышнеи, пропчи́е прави́шействуемые опь Чеха и Леха братіи, проникнули въ Моравію, боемію, и Польшу. Ониже, которые засѣли бреги Морскія Далмации, разпростра́нили непрерывно свою область и Государство, озлобляя нещоню соседовъ своего, но и золь далнихъ людей; того ради во время Арісала Короля Ланго-бардовъ, учінівше едино сильный флотъ, прошли во Апулію, спали обозомъ по городѣ Манфредоніи, гдѣ наступи́ль на нихъ ріонъ Дука Беневенскія, волю храбро защищался, что его разболъ, и на бою онъ умеръ; напалъ на нихъ не начально братъ ріоновъ Радоальдъ, и зобъ съ великимъ урономъ ихъ; останки принуждены отшомы изъ того Королевства, воспріявъ путь къ Далмаціи своему пребываніи, обрѣтоша что мало не вся Далампія соединилась, купно противъ ихъ, и учінівъ воиско не малое съ флотомъ вошли во успѣ Наренна, чтобы преграды имъ входъ во оную рѣку; что увидя Славяне, учініли притворство аки бы возвратителъ назадъ, Далмациня же послѣдовали за ними, но нощъ ихъ разлучила; Славяне оступили за островъ Корцула, гдѣ сппа́ли сокры́вашеся весь наступающій день, по шомъ въ вечеръ вышедшъ.
о народѣ славенскомъ.

вышедши вонь изъ порты, пошли противъ флоту Далмацика, наскочили на него внезапно, бой ничтоже былъ summнѣннѣ, на конецъ учнѣвъ себѣ Славяне путь посредѣ оружія, прошли въ Наронѣ въ мѣстѣ отъ нихъ прежде добычи. И владѣвше всѣми онными мѣстами и городомъ Нарентомъ, отъ древнихъ имянованнымѣ Нарона, пославши памо свое владѣтельство, шворящесь въ прѣхожденіи временѣ вѣло сильны на мори и вѣло спрашны, а именно рѣчи послѣдтомъ Венеціанскомъ, отъ которои, и отъ противныхъ Далматянѣ, съ пограничныхъ брали чрезъ долгое время дань погодную;

Воина между Славянѣ нарентскіхъ и Венеціанѣ началася во время іоанна Парміціопа, Князя Венеціанскаго въ лѣто 829. по которомъ учнися наслѣдникѣ Петрѣ Граденіѣ учнѣвъ мирѣ со Муисомъ Принціпомъ Нарентанскимъ, они же вмѣлъ по томъ разорвать свои мирѣ, пропекли даже до Кавры близко Венеціи, да бы Венецію въспіяли, Князъ же Венеціи послалъ своего сына и способника іоанна съ сильнымъ флотомъ, которои на другомъ годѣ въ карабелномъ бою Славяне одолѣли, и разбили съ погубленіемъ многиѣ карабелъ Венеційскихъ. Непреставали Нарентане гонительствовати Венеціанѣ чрезъ 200 лѣтъ. Однакоже опрѣчь того они платили дань онимъ за плаваніе свободное по морю Адриатскому. Которое владѣтельство Нарентаны заступали и держали самовластное. окромѣ даны еще платили имже пошлину или подать съ вещемъ.

В 3
Історіографія,
которих за пресупленіє или мешкопу опідали своєї цілі.

Неприятелство у Славян Наполіонскіх протіво Венеціань було толь непримірітєльно, что сій на всякі день возрастающе в б силах, учінілся в йо сильны на мори, желающе полученіе Долмації. Без того його спугали отв безсудствв велікаго Наполіонов, воззігали ссоры с сіми и Долмаящаны, да бы потомъ удобны покориіи ихъ в б вб подъітіо. Во всѣхъ сраженіяхъ, которые имѣли Венеціане протіву Наполіоновъ, почему всегда были побивани, а особливѣ во время Петра Капітана Князя Венецкого, который вышеши своею особою по дво ярству, протівъ ихъ сильнымъ флотомъ наступіль на нихъ при Кавѯ Мікуль въ Далмаціи. Въ началь онъ боя відъся сілѣнишъ, что Муїсѣ Прінцесь Наполіонскій уже мыслѣй бѣжать, а когда возвзукрѣвшея отв оставшихъ караблей Наполіоновъ въ помощи прішедшихъ, подъ правленіемъ Висы Рагуезіона бобалы Капітана славного, и часто упомянутаго Княземъ Наполіонскімъ, возврашался паки сразіться въ неприятелемъ по бѣдственнымъ, которыя по храбромъ защищеніи учінілся на конецъ въ всемъ разбиты съ смертію самого Княза. Та башала толкъ страха и ужасъ граду Венеціи дала, что сумнівался да бы неприятель послѣдую за побѣдою, не прішелъ обступиі ихъ во Венеціи, заперли черпимъ толстыми усне пріешанее города своего, съ карауломъ часнымъ изъ
изъ самыхъ гражданъ, правленіе неспращивое Ioanna Парціпація, которои въ семъ бѣдственномъ союзѣ паки воспріятъ остепленное урядство, сіе сраженіе оружія случілось въ лѣто 880. По томъ во время же Петра Сангушы девятого надесять Князя, люди Далматскіе, въ началѣ Наренпанны, тако сказали Венециянѣ, что городъ Венеция почтія въ всѣма были осаждены, понеже не входиіь ниже запасъ ниже купечество. Въ лѣто 996, Петръ Орсіну Князь, учіівъ любовь, Государями Египетскими Соріи, да бы отпметіи обіды древнія Наренпанныя, отказалъ имъ платежъ обыкновнный дань, омѣвъ прогнѣвавшеся они докучали всѣмъ мѣстамъ морскимъ, разоряюще отъ основанія границы Зараапінскія, которыя едіныя поки були между Далматъ тогда подданы Венецианомъ: Славяне Наренпанные учіиівшеся Христіанами при Святополкѣ, [отъ Ламінъ названаго Сферопіль ихъ Царь] которыми обранился въ вѣру Христову отъ Мефодія філософа, по томъ нареченнаго Кирилла; учіілісся вѣ великую помощь Италіѣ наполненной срацінами, во время Царя Васілія Македоняніна, егда соединившеся съ рабузены и съ пропчіми Славянъ близніями, съ великимъ флотомъ прошли во Абруцу, тогда называемую землю Європскую, гдѣ показали искусство своея древнія славы, изгоняя вонъ оныхъ срацінъ изъ Италіи съ великимъ побѣдіемъ, и со славою вѣчною народу Славенскому.

Другая часть сего народа, которая прошла въ Панагію—
въ Паннонию вышнюю и въ боїзарію ніжнюю, овладѣла Спіремь, Карінпию, и карніолы, и многіе иные мѣста близнях, и учінила было славно имя Славенское. Римляне шолкотщи несчастліво бйщеся съ Теодономъ Королемъ боїевскимъ и со Славяны, и уже опчаявся держати Мізію, Паннонію, и пропчее Норика оставили ихъ въ лѣто 515, въ которомъ время Славяне, нынѣ своєствѣнно нарукшеся Харіоны, завладѣли оною страною Норика, лежашую между горы Тавра до Востока, и объемлется между рѣкъ Муравою или Муорою, Дравою и Савою, даже до уѣзду Аквилей, и тою такожде владѣли, наричающеся отъ мѣста завладѣнаго Каранпани или Каринпани. Въ лѣто 580, вшедше съ Дукою Гіалономъ въ баварію ніжнюю, гдѣ есть мѣсто отъ горы называемая Венеды. отъ правителства Славянъ венедскихъ, перешедше 1стерѣ рѣку надѣ успѣемъ Ізары рѣки рамовали города Піонскіе, нынѣ же именуемыя Піонія. Августа Ацілія, Мачелія или Мончингъ на правомъ боку брега Дунайскаго взяли городки спаренныя, мѣсто разпоящее отъ рапізвуны къ восстоку 15 миль нареченныя нынѣ Плерь и городки лѣпніе въ компаніи боневъ, разбили воискъ салдаты римскіхъ названныхъ береговъ, понеже стрегли берегъ рѣки Дунай, и спасшие на завоеваніе рапізбобы, скоро овладѣли ею, понеже Славяня преискусны стрѣляли изъ лука, и мещанки конѣями, намешали шолко множествомъ стрѣль,
о народѣ славенскомъ.

что согласилъ себѣ ихъ защитникова, и учнѣвшея чрезъ поликтѣ побѣды вѣло славны. Вѣдно 593, и окресть, Агіулѣвъ король Лангобардовъ, осадивь городъ Падву, и немогши одолѣли его, призвалъ въ помощь Славянъ Карантиновь, и чрезъ посредство сихъ, вселопечно взялъ его. Потомъ пошедши съ предре-ченными Славяны на завоеваніе рима, съ начала единаго года осадивъ, учнѣлъся владыкаемъ. По десяти лѣтъ, поиже король Агіулѣвъ объявлѣвъ войну римляномъ за пленение своея дочери, и вышедши съ воискомъ изъ Милана, просилъ помощи Ухагана Государя Аварского, которыемъ ему послалъ воискъ Славянъ, съ которыми взялъ осадою городъ Кремону въ 21 день, лѣтъ 6031, и разсыпаль его отъ основанія. При возвращеніи отъ того походу въ дома, Славяне вздѣ разоряли мѣсто Гилдеберта короля Францужскаго и Германского, которыемъ послалъ на нихъ пресильное воиско, правительствующе ошь Тессалона Принцепа божевскаго соруженаго ошь Востока со Славяны, шои ихъ одолѣвъ покоривъ Гилдеберту; но они вскорѣ какъ далеко отшель Тессалонь, опложилъся. Потомъ разбивъ воиско божевское правительствомъ Государя своего Хагана, и вшедши въ боварію, развоевали, и разбили Гаріовалда сына Тессалонова, которыемъ съ воискомъ римскѣмъ вышель противу ихъ, и завладѣли исприюю, которую и прежде сего они пустошили во время Царя Еседосія. Вѣдно 617 Славяне немогуть болѣе преснер-...
историография,
пъзвати набзничества отъ Аваровъ, вооружилися на нихъ,
и обезсили ихъ, въ то время единаго изъ своихъ салдатъ
называемаго САМЪ, за храброи поступокъ на ономъ бою,
учинили себѣ начальниковъ и Царемъ. Въ которомъ
онъ достоинствъ содержалъ себѣ 36 льтъ съ величимъ
разумомъ и мощью во всѣхъ своихъ воинахъ и храбро-
епяхъ, противу предреченныхъ Аваровъ, надъ которыми
всегда онъ былъ побѣдитель. Имѣлъ 20 женъ отъ
народу Славянскаго, съ которыми родилъ отъ трехъ
сыновъ, и 15 дѣтей. Во едино время, купецкіхъ людей
Французовъ, возвращающихся изъ новаго рима съ своими
повары во свои дома, ограбили на пути люди вооружен-
ные Царя Сама. О чемъ Гобернъ Король Францужскій
ошпривѣлъ единаго своего послы нарицаемаго Сихарія,
сже просили должнаго суда: котори приѣхавъ ко
двору Царя Сама, и немогущи получить аудіенцію,
облекся въ платье по обыкновеніи Славянъ. И тако
преодѣвъ, прошелъ предъ лице Самово, и предложилъ
ему все что приказано было отъ Короля его. Пріоло-
жилъ къ помужѣ, что бы Самъ долженъ былъ имѣть
многое почтеніе, и многое осмотрѣтелство о народѣ
Franцужскомъ, понеже онъ и его люди подлежали
Королевству Францужскому. Воззванся отъ того роз-
говору Самъ возвратывствовалъ послу, что онъ, и его
народъ всегда бы могли почитами Французовъ, когда бы
Гобернъ со своими восхотѣлъ имѣлъ дружбу со Сла-
вяны; Сихарія пропивъ того рѣкъ: невозможно рабомъ
Христовымъ.
Христиовъмъ сотвориши союзъ или какую дружбу со
псами, рече ему Самь: види воншйнну шворите
исповѣданіе яко есце раби Христиовъ, а ваши есми
пси, того ради оное, что вы противно воли его
собываете, нечестівнѣ намъ попущено опмцами
утрываетіемъ зубнымъ. И то рекши, въ томъ часѣ
опнѣлъ его отъ себе, Гобертъ обещаненъ бысть
собравъ воиско пришель сразитися со Славяны, но
Славяне разбивъ оное цвѣтное Французское воиско,
взяли многихъ въ пленѣ; послѣдующее же себѣ знаменій
шои побѣды, пошли въ помощь своимъ поварышемъ
Славяномъ осажденнымъ отъ Французовъ въ городѣ
Вогастрѣ. И наступивъ на осадившихъ, прогнаны ихъ
вбиванемъ, и овладѣли ихъ рухлядью и шапрами.
Отпуду вошли въ Турінгію и въ пропиѣ мѣста соѣднѣ
Франціи, разоряюще и грабяще оные земли, которыхъ
земель было правіель Дука Ервіна. Том усмотрѣвъ,
что Славяне всегда были побѣдители надъ Французами
его союзниками, опложася отъ нихъ, предался Славя-
номъ, и учінѣлся имъ союзникъ. Однакожъ оставили
Славяне на вѣкъ колико времени ослаблящи Королевство
Французское; и отправили оружіе на Италію, въ 650,
и тамо учінѣли великіе шкоды. Но будучи пре-
одолѣнны отъ Гримоальда, опступили въ домы свои, обаче
непребыли на многое время спокойны. Егда Гобертъ
подвѣтнѣлъ воину противъ Амора, наслѣдника Кубако-
рова, вѣ Царштѣ Славянѣ Дунайскихъ, и сии Самова
Г 2
Царшва
Царства, подвиглись противу Французы, и разорили их страну, тогда Догоберт избирал сильнейших воинъ своего Королевства и укрѣпился въ пуши огн Сауновъ, съ которыkh снялъ ради сего двиства дань годовую 120 коровъ, которые платили Французы отъ временъ Клотарии, первого сего имени Короля Французскаго, подвигнулся на Славянъ безъ случая; Наіпаче на другой годъ, которыkh былъ единодесьтыхъ Королевствованія Догоберпова, вошли Славяне паки въ Туригію, и развоевали всю страну. Чего ради понудился Догобертъ поставили на правителство Ауспразии сына своего Сигиберта съ пѣлою Королевскою, еже среции оные границы противу Славянъ, которыkh подобне непрестанно опускошали земли Французскіе; Наконецъ Догобертъ учинилъ внихъ 3 воѣска, числомъ 50000, воинъ. Едино послалъ противу Славянъ Царя Сама. Которых пришедѣ на бои полевые со Французы во Августѣ месяцы пребыть одолѣнъ паче огнъ великова числа, неже мощью. И тогда сихъ Славяне обрашились въ вѣру Христіанскую; отъ святаго Копуленбану ихъ Апостола. Умерщу же Саму, бысть ему наслѣдникъ борguéть или борухъ, которыkh былъ первый Царь Славянъ Кори-нѣановъ, иже восприялъ быше Святое крещеніе отъ святаго Донцаго ученіка Святаго Руберта Епіскопа Юванскаго, и Апостола Карновъ, и въ закладѣ вѣрно-спи, далѣ борухъ- Королю Догоберту единаго своего сына, называемаго Караспѣ, и единаго своего племянника Хитомира,
онародъ славенскомъ.

Хипомира. Потомъ сразившися съ Гуннами разоривши-
ми страну ихъ, разбилъ ихъ и по собств. Умершаго же борушу, воцарился во Славянехъ Кариншнъ, или Норика; вышереченнымъ Хипомировъ или поминнію Лазіа Карасгівъ, въ котороемъ время Меранъ человѣкъ ученый и Святъ, проповѣдалъ и научилъ оние люди вѣрь Христову. Бароны Славяне возбунтовали отъ Хипо-
морія своего Государя, подумышиеніемъ онаго премѣненія вѣры, того ради Тессалонъ впорыхъ Государь
Боневскіі, прішель въ помощь Хипомиру, и понудѣлъ его подданыхъ, дабы были ему послушны. По умертви
Хипомира, бароны Славяне оставили благочестивое
Христіансское, изгнавше Священниковъ въ боярій, и
вшедше во Фриулы разорили и убили Дуку Эрдулае
со его воискимъ, принудили Дуку Пенмона, преемника
Эрдулева къ миру не зело честному, но потомъ раздѣлиши его сына ради, и вступивъ въ Карпіолу отечествіо Славянское, еже бы разори-
моще, они же прогнаша его, и такожде разориша
Фриулы, Тессалонъ же напрошіе того раздраженіи
отступленіемъ Славяновъ, вошелъ съ тяжкимъ воискомъ
въ страну Славяновъ, по нѣколикомъ въ сраженіи
оружія одолѣлъ ихъ, и далъ имъ за князя Валдунга,
Гемона регіонала Меранъ Гопарія: Ерхіобершра
регинарда, Августіна и Гунпера, Монаховъ Священни-
ковъ, которыя проповѣдаху вѣру Христову Славяновъ,
отъ неяже поколеніе бароновъ, или Кавалеровъ, весьма
Г 3. опраша
историографія.
окрещення, но Ингона преемникъ Валдунговъ, по наученію Архиепископа Салпсбургского, созвавъ во еднъ день всѣхъ своихъ подданыхъ на пиръ общешнародны, разлучивъ шляхту отъ простыхъ. простыхъ бо посадили на своей трапезѣ и подчивают свѣтло на сосуды сребренны и златыя; Шляхту же по помѣ посадили на трапезѣ роскоши, и повелѣлъ подчишать ихъ въ сосудѣ глиняныхъ. И егда просили Ингона бароны о причинѣ онаго раздѣленія унѣчтожительнаго, возботвѣствовалъ, яко повелѣлъ употреблять столы смотря по достоинству людей, понеже поселяне Христіане, очищены непорочною кровью Христовою, имѣютъ души чисты и нескверны, благородны же проптивно, суще идолослужители, имѣющіе оскуененны и поганы, что являло разность учтивенную на пировании. Той отвѣтъ полико возможе въ сердцахъ бароновъ Славянскихъ, что въ то время всѣ восприяли Святое крещеніе. Описуя произшло оное древнее торжество употребляемое даже до сего дня, при поставленіяхъ князей Кариншнъ, о немъ достопонѣ мало нѣчю внять: Недалеко отъ форпости Святаго Вита, во единои долинѣ сбло проспанномъ, идѣже вѣдѣлся слѣды древня нѣкого града, его же имя есть Невѣдомо, обрѣтается едѣнь лугъ сбло широкомъ, посредѣ же его лежитъ четвероугольны великии мраморъ превысокий, на немже вѣ день постановленія новаго Дуки сбдѣй едѣнь поселанінъ, природою по древнеишему превосходи-
о народѣ славенскомъ.

нависшем, опредѣленный ко служенію такова урядства, опѣ десныя своей страны держитъ корову черну, и опѣ лѣвья кобылу чернѣшую, и было непригожую. Около того камня стоитъ народѣ весь поселенский, ожидающій приходъ нового принцпера, который показуется опѣ начала луга съ церемоніальнымъ провожденіемъ опѣ бароновъ преображо овѣянныхъ, предъ нимъ предходящихъ графъ гордикъ, маестеръ наслѣд- ническій паланы Прінцесской. И по нему послѣдующихъ 12 меньших знаменъ оружія оного Княжества. Они же несутъ большее знамя Архідукія Корінтія, послѣдующія начапствующія, и прочіе урядныя стаа, преображо овѣяні, по нѣкъ идетъ Прінцпера окружаемъ вышедшачальвѣнными поселаны, и онѣ такоже овѣянъ по поселенски одеждами деревенскими и не красными, егда же приближенія ко мрамору, поселанинъ сбдающія навышереченномъ мраморѣ, вида являющаяся Прінцпера, спрашиваетъ высокимъ гласомъ языкомъ Славенскимъ, кто есть сей, идущій съ трубкою славою, люди спорящіе окрестъ отвѣствующіему ему, Сей есть нашъ новый государь, иже идетъ восприятия владѣнія стата; Поселаннинъ паки вопрощаетъ, нраведенъ ли онъ есть судія, ищетъ ли онъ здравія отечеству, есть ли онъ свободенъ ж не дающѣ ли? достоинъ ли чести, истиннымъ ли христіанѣнъ, защектнѣй ли и возрастителемъ вѣры христовы? и коемуждо сихъ вопросу отвѣстсвующіемъ людіе тако: тако есть и будетъ, На конце прилагая поселаннинъ вопрощаемъ, кое ради вѣны хочемъ онѣ меня...
Историография.

... и сего сближено сознаний. Тогда ему отвечает граф Горецки: за бо внянень купуется у тебя сие место, сия же скотина, то есть Кобыла и Корова будут тебе, возьми их и плати, которое имеешь на себя Принцелъ, и будешь ты бездамень и домъ твои да не платишь пожальные дани, тогда поселение, по легкую поражая рукою лицо Принцево, говоришь ему: буди праведень судия да правителствуешь прямо правду, и сошедъ со Мрамора сь Кобылою и сь Коровою, оставляешь место праздно про Принцепа. Которым возшедши на верхъ, и вынявъ вонъ мечъ, шурмуешь имъ, весь свирѣль, показуясь творитъ посредственно дѣяніе на всѣ стороны камене, чьмь является обѣщаніе всѣмъ доброе управление правды; по томъ посиается ему вода въ Шляпѣ деревенскому тую выпьешь единимъ духомъ предъ всѣми явно знакъ превосшаго, неже попустительство размѣриватся сладострастными вещамиъ, вѣдо угодныхъ, толико препочтенныхъ, по томъ пошедши съ камня, поидешь со всѣми въ Церковь ближнюю первѣе снявъ одежду поселенскую, и отдаетъ поселеніну, и стамо внимаешь божественному пѣнію, по сокончаніи того, садится за столъ одежды, и по обѣдѣ давать возвращается паки въ лугъ, где поставляется готовъ стуль судейскомъ, на немже творитъ судъ просящимъ и вопльнымъ жалуетъ бароновъ подданыхъ Стату. Утвердившись, Славяне Норические, свое Королевство въ Норикъ, якоже сказано выше, часто воевали со Французами и прочими разбивали, и убили на.
На боя полевом Андагія, Опца Францужского Короля Піпіна младшага, которых был Веледомовый Всеорія Короля Францужского.

Пред поступанием в времени, востали ссоры между сими Славяны и Качана Царя Аваров, такожде Славянов, обладателя боиарий, разорили его место моль часто, что онъ принужден былъ оставит ихъе. Того ради въ лѣто 805, пршелъ Качанъ къ Карлу великому Императору просилъ единаго мѣста между Сибаріи и Карандана, да бы обітаться въ его, понеже онъ неможаше болѣе съ безопасность жили въ первом своем столицѣ, ради непрестанныыхъ набадовъ Славянъ Норіккіхъ. Которые на конецъ, выгнали его весьма, отъ онъя столицы, якоже и Гунновъ отъ своіхъ евоістевыхъ. Часть швѣ Славянъ тогда водима бывъ Примісловомъ Комікомъ Спомісомъ, Тогеромъ, пршла жительствуя кругъ рѣки дравы, начинаящимся отъ границъ боиарій. Потомъ вмѣб онѣ Славяне живущи при Дунаи и въ Норікѣ совокуплыше съ своимъ дровороднымъ, наскочили на Панноній верхнюю, лежашую между Дуная и Савы, и Дравы рѣкъ по опісанію римлянъ и подвигнули свое оружіе во Влахію на другой берегъ Дуная. Гдѣ разбили, побили, и исказовили, останки Аваровъ и Гунновъ, покоряя себѣ все мѣсто, даже до устія Савы рѣки. Тамо свели и посадили сведенцовъ боневъ и Славянъ, обаче они были Даниками Карлу великому, ради проходу учненнаго и въ Нікіфоровъ.
ИСТОРИОГРАФИЯ.
в Никифором Царем Греческим возобновленного. По смерти Карла и Никифора Цара между Людовиком сыном Карловым, и Львом Царем Константинопольским. В это время Людовик Славянин, Государь Паннонии нижней, нынѣ же нареченным Посега, взбунтовал прошлѣ императора Людовика, понеже онъ давши ему оброкъ, воздвигъ великое смущение въ боюарии нижней, и привлекши къ себѣ болгаровъ Карновъ, и вкоторыхъ Кароновъ, засступилъ великую часть Паннонии верхней. Людовикъ послалъ воинство Итальянское прошлѣ Людовица въ Паннонію, но Людовикъ бысть побѣдитель. Обаче послалъ послы ко императору съ предложениями обновленными об мирѣ, которые понеже небыли приняты, возбудилъ отъ своей страны люди соѣдныхъ, уговорилъ Тусціановъ люди соѣдныхъ болгарского земли, еже оспавши сторону императорскую, вошелъ въ земли союзные Людовику отъ страны рѣки Дравы, но наступилъ на него балдерикъ Дука Фріульской, устремился въ бѣгство. Былъ обступленъ отъ борны Дуки Далматскаго при рѣкѣ Колапии отъ Славянъ имянемъ Купы, но учінілся побѣдителемъ Людовицъ, понеже Гудусканны во время бою оставили соѣдѣніе борны, къ которому паки ихъ подъ иго взялъ, но потомъ наступая на него Людовица въ своей его странѣ, принудилъ своего неприятеля отъ слабостиства оспустѣлъ, Людовикъ же держалъ второмъ себѣ во Аквієгранѣ, подбѣ
иъже умислівъ послѣдъ при во́иска во еди́но вре́мя, собра́нное изь Сау́новъ, Францу́зовъ восточныхъ, изь Але́ймановъ бо́йгаровъ і Ита́лианъ, прошевъ Лю́дови́ча, который буду́чи нашествованъ полками сіями, и оставлень оть Корніолановъ и Карениановъ, оставишь городъ Сци́сциую, нынѣ нарицаемы́мъ Сисе́тъ, и спасся у Сорабовъ людемъ да́лма́тскихъ. Гдѣ усмотрѣ́ль что еди́нъ изь оныхъ Принцеповъ, хотѣ́ть его выщапи, убѣ́лъ оного и градомъ ево овладѣ́лъ. Когда ему описанъ былъ еди́нъ разгова́ръ особливоі, котораго онь просилъ имѣ́ли со Импера́торомъ, перебѣ́лъ къ лю́дь Славяни́ны дядѣ́ по материи борніну, которои убѣ́лъ его Лю́дови́ча преда́нелствовъ, и съ нимъ скончилъся во еди́но вре́мя мятежи оть оныхъ странъ между Славя́ными. Которые потомъ во вре́мя Арно́ла Корола́ Францу́жского Импера́тора, въ лѣто 891 разоврали и разобили во́иска Импера́торское на гра́ницахъ бокоа́рій, и вступивше въ земли Имперіи, захватили вмѣ́сто, которое оть рѣ́ки Мораговы называлось Мораваніо, нынѣ же Моравія, прогоняя оттуду Маркоманновъ оспанки: и тамо утверди́ли свое жи́пелство. По вре́мени же разпростра́нія полко́ свое державство, что Королевство Моравля́нь Славя́нь, объемлаше въ себѣ́ Венгерскую землю, бо́емію и россію. Имѣ́ли многіе во́ины съ Пази́наками нынѣ́ именуемыми Тама́ры. И держалось оно́е Царство даже до 991 лѣ́та, въ которое вре́мя умрѣ́ Царь Свеу́ладо, овладѣ́лъ свое Венгры́ Поля́ки, и вели́кую часы́нь бо́емляне.
Історіографія.

Моравія восприяла вбрку Христіанськую, во время Святополута Короля Моравского, которому учніель своє пребываніе въ Велѣ городѣ, и окрещение со своїми народы, руками Киріла Філософа Апостола болгарского, русовь и проповѣдь Славянъ Далматскихъ въ Моравскихъ. Сел Киріллъ родомъ былъ Грекъ, родился въ Елессалоніѣ, нынѣ глаголемой Салоніки, отъ отца Льва породного. Первое нарцался Константинъ Філософъ; въ лѣто 887, поставленъ былъ Епископъ Вели граду отъ Адріана преміа го сего імене, римского Папы, первымъ былъ Архіепископъ Моравіи. Научивъ первое во благочестіе Христіанское болгары, Сербы; и Святополка Царя Далматского, и по нѣмъ Святополута Царя Моравского, со всѣмъ его народомъ, которому распространенъ между вѣсль, Дуная и Ваги рѣкъ. И правіѣ 5 лѣтъ своею Церковъ въ Моравіи, отречесь того достоинства соизволеніемъ Стефана преемника Адріанова въ посвященіство Методія своего брата. Селъ бо не добрѣ пріятствованъ былъ отъ Короля Святополута младишаго, во время егда Король нѣкогда пошедши на охоту звѣровъ и лови смѣсті, архіепископу Методію, дабы онъ не служилъ літургіи, доцдехъ онъ возврашається; ждалъ Методія даже до полудни, но сумняся, да бы божественная Жерпева не была унічпожена. И відя что люди многіе начали отходить отъ Церкви, не ождаю больші, нижссмотря указу Королевскаго, зачал служилъ обѣдню, и сѣда.
и егда ста во Олтари упражнялся въ служении божественномъ, пришель Король, окруженъ мятеженародомъ погошнёковъ, и спадомъ псовъ, и вшедь аби въ Церковь, съ шумомъ и лаяниемъ псовъ, положилъ руку на оружие, гдѣ едва удержался уже не гораздою особу Архіепископскую, низвергши на землю все что было на Олтари, Методий же охвистя того Царства, преходя въ боемъ, отлучая проклятиемъ Короля, и заповѣдую всему Королевству.

Въ боемъ же пребывъ не многое время, поиде въ римъ, идже обрѣш брата своего Кирилла, и по не много времени паки бысть призванъ въ Моравию; Но провидя что Король въ великѣмъ злочестии, ожесточался противу причту Священнаго, невозможе болѣе перѣбти толикаго разрушениа Спода своего, того ради паки возвратился въ римъ, и тамо преставился вѣльмо 907, погребень же бысть въ Церкви Святаго Кліента. Котораго тѣло святое Кирилѣ братѣ Методіѣвѣ, принесъ изъ Тавріка острова [срѣбря изъ Крыму] нынѣ нарциаемаго Таршарія меншаго, въ римъ. При обращеніи Славяне просили отъ двора римскаго чрезъ Кирилла своего Апосоля, да бы Ліпургію и божественные службы служили на ихъ своиственнѣмъ языку, понеже предъченнымъ Кирилѣ уже превель имѣ въ томъ же языку спары и новыя завѣтъ. Оное ихъ прошеніе было предложено въ полнѣмъ соборѣ. И понеже въ началь обрѣпощася различныя не удобноспи
удобности во мнѣніи оныхъ Опецѣ, або услышавши глась чрезвѣстесвѣтнымъ дыханіемъ да хвалѣть Господа: и всѣхъ языковъ того да исповѣдывать. То чудо приведѣ Опецѣ и Пану, еже соизволѣли Славяннымъ дѣству ихъ промѣня. Отъ того времени, еще же и нынѣ, Священницы Славянъ Либурсскихъ, подлежащихъ Архідуку Норіцкому, служащихъ Литургію и пропѣвъ божественную правилу, на своемъ языку природномъ, не имѣя знанія языка Лампинскаго, напаче и сами Принцесы Норіцкіе употребляли буквы Славянскіе въ народныхъ писмахъ, якоже зришь во Церкви Святаго Стефана въ Вѣнѣ.

Вся порода Славянская по всесвѣтственно содержѣніі двухъ мѣръ характеры писемъ, которое преимущественно не имѣютъ ни Греки ниже Лампины, едино есть изобрѣтеніе предреченнаго Кирілла, и называють по Кирілу; другаго вѣ изобрѣтеніе Святыхъ Иеронимъ, и нарѣчашеся буквами, которыхъ начертаніи предписываются во всѣхъ народѣмъ употребленій у Славянъ, вящшися же у боемовѣ и Поляковѣ, которые 2 Королевства возвѣмѣли началобытія отъ сей славнія породы Славенскія, иже владѣвъ Иллірікомъ, якоже речеся выше, разщира своя новонаселенѣтельства еще болѣе далѣе. къ Сѣверу, сирѣбѣ въ боему и въ Полшу, образомъ послѣдующемъ.
новонаселение славянъ въ боеми
[то есть въ чешской землѣ]
и въ польше.

чехъ крощб, роду благороднаго, былъ между своими
вѣло почтенъ, тому [учинилъ или по случаю или
промысловъ] убѣлъ нѣкоторого изъ своихъ знаменчыхъ,
за что обвиненъ, и позывалъ на судъ по законамъ,
не восхотѣлъ стапит на судѣ; гонятелиствуемъ же
отъ проптивныхъ страны, большая бо часть Кроаций
вооружилась ради защищенія и охраненія законовъ
своихъ, на непокориводерзаго Чеха. Но тому, да
избудетъ яростні люди; соштпавть съ приятельми
своими, взявъ своего брата Леха съ собою со своими
сродниками и приятельми и рабами многочисленными,
восприялъ путь чрезъ Паннонію верхнюю, сосѣднюю
Моравлянъ, еже искали жительства пвердаго
во иной странѣ. Достигши же со своими людми
въ Моравио населенную, и въ немалую часть Саоніи
породы Славянской, тамо остановился на нѣкое
время. Моравляне показали ему едину страну
ближнюю, нарѣцаемую боемию, отъ нихъ прежде житель-
ствованную, по помже оставлену пустую, въ неиже
не многиѣ Славяне осталыся разсѣяни по шелашамъ,
сказующе ему пую ко обитанию бѣло пристойну.
Чеху же прішедшему во опредѣленія послѣдняга,
угодно бысть сие предложеніе, идѣ со своими людми
чрезъ
чрез горы Герчинские, не раздражая никого, сидя в боевой пустыне, владеющую покорно стадами овец и быков более, нежели людьми, которых обреталось мало, но и оные ни в чем неполезны, но пастухи, носяще власы долгие. Которых сначала испугались от приходу сего нового народа никогда еще виденного, потому разумевшие, что отв погоже суть рода Славянского, поздравил новыя господа, и обнимались, и подарили их госпожами обыкновенными дававшися другом, сырлюе, мелком, сыром и мясом, и дали им вожда в боевой нижнюю. Чех же поиде до горы, из которой изходящих рек Албия, Тулунвия наименованную риль, еже глаголется видали, понеже отв туду видятся зарянием очев всел поля пространные страны, и возшедь на сию гору, и усмотрив здравосиь воздуху, и плоодоносность земли, и изобилство массы и бреля; воздвие руки к Небеси возблагодарил Бога за плоды благоденствия воспрятия, сотворил жертву отв скотовъ съ собою приведенными, по обычаю онаго народа. И возвратившись ко своему, возбуди ихъ ко труду, раздбъ землю всякой фамилии, послав ихъ строить дома и обиталища. И понеже были всел искусны земледельствию поль, скоро и съ радостию приложился ко труженнию; и всел мало время умножился Вандалами, и Далмати́ны, спекающимися на всякъ день къ народонаселению боевь какъ къ мѣсту отдаленному отв мятежи военныхъ.
о народѣ славенскомъ. 41
военныхъ; въ малые годы доїде оное людонаселеніе въ состояществво единою знаменитого Королевства; лехъ такоже возжелѣлъ быпи заводчікъ другаго народа и другаго Королевства, просилъ своего брата Чеха, да опуститъ его отпиями со всѣми оными хопящими ему послѣдованиемъ, еже исканы иныхъ предѣваній во иномъ мѣстѣ: общавая возвратится, ежели не обрацшутъ пользы къ ихъ обитателству: соизволилъ ему Чехъ. И тачко лехъ со своиимъ послѣдоваль чрезъ горы Сѣверные. И дошедъ во иные мѣста, копорые нынѣ именуются Шилезія [шленскѣ] и Польша наполнилъ ихъ жителами, употребляя благочиние ко всѣмъ, и не показуясь нѣкогда ниже славолюбівъ, ниже гордѣ. Также такоже двищивалъ его брать Чехъ во своемъ Королевствѣ. И ради вѣчныхъ памятив обоихъ братьевъ, боемляне нынѣ нарицаются именемъ своего завоевчика, Чехъ, а Поляки опѣ своего, Лехи. боемія и поляма обьшаема опѣ иныхъ Славянъ, опѣ природы вдалѣся во оружіе, и множественны люди мало удалыми и пошлыми какое нѣбудь воинствоващихъ сло- чинство; Воина, копорую имѣлъ Карлусъ Краско Императоръ пропѣву боемовѣ, за пріятелствомъ Гунновѣ, болши была сумптѣлна, и бѣдственна паче ихъ преждѣбывшихъ съ тѣми Гуннами и со французы; Король зѣло пресловутыхъ боемскихъ былъ Оптокарь пятыми, копоры разширѣлъ свою державу опѣ моря балшписанскаго, даже до Дуная, и до моря Адрианѣ- скою.
ского, и не токмо боемляне сами были храбровоенны и изрядные саидачныки, но и жены и дѣвцы оныя страны были такожде природою храбровоинственны. Ибо восприявши оные употребленіе всѣдами на конь, возбуждаши его къ сказанію, обрашами его вкруг, Герцогами копѣмѣ, носили колчанъ и саидакъ, и метами копецѣмѣ, ходили за охотою, и не останавливали дѣла надлежащаго къ воинѣ управителнѣнія оныхъ вренимь. Наиначе же нѣкогда ония жены владѣли Королевствомъ, имѣвше правителицу себѣ Валашку дѣвцю двора Королевы Лѣбуссы, жены Примѣслава. Та во образѣ другія Панфазилей Амазонки, бѣгая съ подругами отъ содружества людей, изшедши ония отъ мѣста, господствовала 7 лѣтъ въ боеминь, и убила своею рукою воеценѢ день 5 неприятелемъ своихъ. Женщина бѣла мудра была, досужа и хитра, споспѣшествуема отъ другія прихожаншей лукавѣйшія и немилосерднѣйшія именуемыя Сарка, которая да была исходаствоевала смерть Спираалу юношѣ силенѣшему, и паче ихъ ко испребленію естества женскаго мужескѣнному; употребила обманъ послѣдующія: приказала она себѣ привязать руки и ноги ко пню древа, и положиши на землю, при бокѣ рогъ охотничей, и сосудъ питія отправного, которое опыхало умѣ кто его испѣлѣ, приказала застави подругамъ въ мѣстѣ, вѣстѣ не было далекомѣ. Но спояла одна многое время. Егда тамо пришель Спираалъ забавлялся на охотѣ, вѣдя Сарку тако привязану, подвижеся.
подвигей къ милосердию, соблазнившися и предстѣшившися о ея красотѣ, вопросилъ ею о причинѣ того немилосердаго положенія. Отвѣстствовала ему Сарка обманчивая, что по двинство есть ярость повелительницы ея Валашки, зажеже не похомѣла послѣдовавши слюновѣдней ея къ людемъ, за что та Валашка уже готова была предаться ея смерти, но когда услышала его псовъ разлазиб и ржаніе коней, убошла, дабы паки по тьмѣ возвратимѣся, и яко перешла бѣда пріешествия ей, и спасалась отъ конечные ея смерти. При тьмѣ простила его благоприятствово освободимъ ею, или розвязаниемъ, или смертию власныя его десницы, да бы невпасти паки во оныя Валашкины руки немилосердые. Спирать же разрѣшивъ ею, вопрошаще о причинѣ рога и сосуда, оная отвѣстствовала, что питье опредѣлень есть къ продолженію ея жѣны, да сотворишь ей мученіе чуятелнѣшее; а что рогъ долженствовалъ положень бѣжш на шѣю ея, ради знака, чѣмъ она была за звѣрьми охотницу. То рекши, испила сама часпѣ отъ питья, противъ котораго была предвѣраждена охранителнѣмъ лекарствомъ, а оставше далѣ Спирату. У негодѣ питье отвязало абѣе умѣ, и вложивъ рогъ во уста рекѣ, хочу трубѣвъ вѣ него на ихъ уничтѣніе; отъ чего возшумѣлъ и возгремѣлъ воздухъ и лѣсь. Вышла Валашка со подругами вооруженными, отъ Западнаго мѣста, поимали и связали плосчастнаго юношу. И приведшей его въ замокъ Велкоградской, убили предъ
предъ присутствиемъ короля Примислава и при всѣхъ людяхъ. И да нѣкто заслуженное почтается, что ей воинствование женскаго полу въ боемь бысть, понеже обычаи древнерусскія были въ Сарматии, яко жены бивались съ мужами. Чинъ дѣвцамъ былъ, еже стрѣлами и изъ лука, сбивали на конь, и вздѣпивали на люблю. А женамъ же попомѣ сей чинѣ, еже бивши неприятеля. И егда дѣвцы своего чина не исполняли казнь имѣ была мученіе погубленіемъ дѣства ихъ, которое мученіе вмѣнялось великое во оные времена неискусослобный.
Мужество подобнѣемъ показала въ недавнихъ дѣбѣхъ Матильда, жена роду боемскаго, которая послала за мужъ за графа верховного, уѣзду знаменитого, оѣмъ котораго родила сына, съ поликою болѣзнью. Но егда умерѣ младенецъ, вскорѣ попомѣ удумала себѣ не сообщаться впредь съ мужемъ. Которую за сие воздвигну оружіе на жену, такожде и она пріяла себѣ мощь, еже возпросвѣтіе ему. И шедше на полевомъ боѣ, одолѣла, и взяла въ полонѣ Матильду мужа своего, въ пріказала ему отсѣцъ главу, и нѣкогда уже невоспріяла мужа, наящаче подарилъ всѣ свои земли,лежащие отъ радікована фортеціи Сандезе, даже до Церкви, нынѣ же нарциссъ. Опчее наслѣдіе Святого Петра, Церкви Римскія.
Храбрость военной боемлянѣ не уступали ни въ чѣмъ Поляки, которыхъ многажды разбивали до послѣдняго испребленія мужесалѣнѣшимъ воинства, водимыя отъ Тамбер-
Тамберлан[а что есть Темир ауака] и оть батья. Разбыли пресильное воиско Турецкое, которымь командовал самь Салтанть своею особою, поруби ли 80 пясяч. Побили такожде воиско Московское, побдили Господь Ливонскіхъ, и Померанскіхъ, принудив ихъ платить дань погодную, сие бысть и Сигизмундъ Король Полскомъ. Сие Королевство въ начале было наполнено народомъ Славянскимъ, полико храбровоеннымъ, и полико жестокимъ, что отъ того злою косили ихъ обращение ко благоществву Христову. Понеже Поляки были попоплены во идолслужении преукорененномъ, идоли же ихъ первенственные были, Іовишъ или Дія, Марсъ или Ариесъ, наренечъ ледя бо жъ войны, и дапель побди: Плющонъ наймъованыны Ніа, подапель лучшыхъ Престоловъ во своемъ Царствъ. Венеру или Афродиту называли Діелиа, оть сей прошали Многоплодія и сладострастія ко изобилию Діемъ, Діанъ или Артемидъ дали имя Звъвана или Звъонія, пон молилася о воздержаніи, и о щасливыхъ сброволітствахъ, Цереру или Дімітрія, нарицали Мариана, оть которыя ожидали плодородія Поль, и Древесъ. Покланялси Вмру, которои прошевается по колосамъ жить, и по вбивіамъ Древесъ, нарицующе его Догода, или Похвистъ, именемъ же Догодовымъ значили Ведро, а Похвистовымъ именемъ нераствореніе или ненастие воздуха; Также покланаляся Ледъ матери Каспіровой и Поллуховой.
история

под именем Лада и Лелии и Полели, древнейших их племени пребывались в их рббах Лада, Лада, и Лелии, Полели Полели.

в боемии, в день недели четвертня великого поста, постановлял народ на пелёб болваны Марцанин и Звонин, которых носили со славою и съ пением плакевнымъ. По томъ же вмѣшали въ Эзеро или въ рбку, на память того дня, сорокъ седьмь 7 дня Марша мсяца, въ который день Мечиславъ учнл явно-народный указъ, что бы сокрушенія кумиры Ідольские.

боемямъ во время своего Короля Борѣоа и Королевы Людомілы, воспрѣяли Крещеніе чрезъ Святоплуга Короля Моравского въ лѣто 900. Но Поляки закопали въ Ідолослуженіи даже до 965 лѣта, въ несъ двіствомъ и пшаніемъ Короля ихъ Мечислава, пришли въ Христіанство сцеевымъ образомъ, понеже Мечиславъ имѣлъ себѣ по употребленію обыкновенному онаго народа Ідолослужительного, седьмъ женъ, съ которыми аще и много лѣть совокуплялся, но неможаше рождами сыновъ, ради наслѣдія себѣ на Королевство. Увѣщаваи его нѣкоторые Христіане обрѣпавшися во дворѣ его, еже освященьу языческую поганую вѣру, ради восприятія вѣры Христова подавеля сыновъ, и увѣшіла общаго всѣхъ. И при томъ сопрощеніи истинны и законны со единою почтію женю Христіанкою. Онь же послалъ въ боемию просить себѣ въ жену дщерь Дукы болеслава, брашоубицы Владиславова, почитаема
о народѣ славенскомъ.

помышлалъ за Свящаго; болеславъ уступилъ дщерь, обаче за договоромъ, что бы ему были Христіаніомъ. Мечіславъ тому соизволилъ. И въ самыя той же день лѣта 965 восприялъ въ Гнездѣ Святое Крещеніе, и женился на доморовкѣ дщери болеславленъ, и тако онъ при своей жизни пекся вести и содержалъ по всему своему Королевству благочестивѣ Христіанскому, посылая указы по всѣмъ градамъ, да бы во едѣнъ нѣкомъ день на по определеннымъ, сокрушили всѣ идолы, и да бы крестился крійдо. Липяне также народъ Славенскій, были здѣло упрямымъ во своемъ идолослуженіи, покланяюсь вмѣсто Бога своего первенственнаго огню, подъ именемъ Знѣчъ, и ихъ жертвы соблюдали его непрестанно въ нѣкоторыхъ мѣстѣхъ на по опущенныхъ и всѣ градѣхъ первенственныхъ. Во своихъ немощахъ и болѣзняхъ, повелѣвали своимъ сродникомъ совѣтовать со Священниками о изыщими оьъ немощи, они же предложили нащю предъ огнемъ священнымъ, по утру давали ответы мечтательные, увѣряя ихъ, яко вѣрша во огнь спѣхи немощного.

Воздаваху чести божественныхъ Перуномъ [Громострѣлѣ] имѣли лѣса, нѣкоторые избранные древа освящены ихъ капищамъ, и не было поволно нѣкому сбыти ихъ, аще же по случаю разрушилъ кто законъ, онымъ пресвѣпникѣ безъ наказанія не оставлялъ быть; конече прогоѣванные демоны, или швораху его пасши меріе.
мертва, или развращенна кокорымилбо у домь. Возда-
ваху нѣкопорую честь божества ехднамъ и прочьмъ
зміямъ, изъ которыхъ каждая порода имѣла невко-
торые особливости. "Которыхъ кормили попеченіемъ
своѣственныхъ, пріносяще ему жертвы опѣ млеча
и опѣ курь. Вмѣняли въ напастѣ будущую породѣ,
когда едѣнъ опѣ оныхъ идоловъ сноѣственныхъ убѣнѣ
бываля, или восприимали нѣкопорое пораженіе.
Назская годь въ 1 день Октября по собраніи плодовъ,
пріносили жертву годовую и всѣобщую, въ ко-
торыя спекались жены и дѣщи, банкѣтовали по пряд
dни непрестанно опѣ предложеныхъ жертвъ пріене-
сенныхъ богомъ ихъ. Когда возврашахусь съ войны,
жертвовали огню нѣкоторые добычи, съ какимълбо
полоненікомъ. Стоях убо Лидвяне Славяне въ заблуд
женіи идолослужіпельства даже долга 385. въ неже
королевствѣ Полское правѣлежемъ было Годувъго
dвѣцю. въ неѣже послалъ Ягелонъ Князь Литовскій
dвухъ своих братьев, просиши именемъ своѣмъ Гедувгу
въ жену, со обѣщаніемъ еще пріяти той благочестіе
Христіанское, и соединили въ Лидвъ къ Польшу,
и попшасязы съ нимъ о присоединеніи таки Померании
Хулмца и Шлезд и пронся отчуждавшаяся отъ
онаго королевства, соизволеніемъ сихъ предложеній.
Ягелонъ пріѣхалъ въ Краковѣ вѣдѣпо 1386, со всѣмъ
eвоимъ дворомъ, и тамо крестился и нареченъ бысть
Владиславъ обручался съ Гедувгой, и бысть помазанъ
Королемъ
о народѣ славенскомъ.

Королемъ Польскимъ въ лѣто 1387. ради обращенія Литвы, приведе съ собою Королеву сожительницу свою со многими Епископы и другими лицами Церковными и съ поданніемъ одежд суконныхъ, принесенныхъ съ собою изъ Польши всякому воспріятавшему Крещеніе. Народъ же убогій и грубый даже до онаго днѣ довольствовавшись одеждами льняными, припекающе опѣ всѣхъ странѣ за еже имѣли со Крещеніемъ одежду суконную. Погасилъ Король оный, священный огонь Ідольскій. разсыпалъ ихъ храмы, разорилъ олтары, побилъ вся смили, посѣ и съ корене всѣ лѣсы и древеса посвященные, и изчистилъ Ідолслужіепство опѣ онаго мѣста Литовскаго. Въ лѣто 1413. поіде Владиславъ съ воискомъ противу людей своѣхъ подданныхъ Самогаціи, и одолѣвъ ихъ, сожжѣ капище ихъ огні священного емуже покланялись, посѣ рощи священные изъ корене, обязалъ ихъ воспріятимъ вѣру Христову, и возставилъ прекрасную церковь въ мѣстцахъ, Обогрѣваше подданы Литовскіе покланялѣся Ідолу нарцаемому золотая баба, которыми поставленъ далеко при рѣкѣ Обіо, держаша во объятіяхъ младенчика, егоже сказоваху быши ея внучку, окруженъ многими различными Инструментами на подобіе трубѣ, яже пворяху великий шумъ; егда же ктолибо хотѣлъ получить какуюлибо вещь, жрецъ совѣтъ прошающе опѣ Ідола, опѣ негоже приемляще испищныя и извѣстныя оповѣщенія о томъ еже должно бы по вѣрѣ. Никого не смѣѣше прои...
историография.

прошла мимо близь того идола, без привнесения какоголебо вещи, едва же ничего иного имбыше, измопрши едино влась изъ одежды, и принося пок, кланяюсь до земли, и сие идолу довольно было.

о народѣ славянскомъ, нареченномъ венеты, или венеды.

Имя. Славянское не инымъ чѣмъ разнствуетъ отъ Вандаль, развѣ точию именемъ, понеже бо сии, и оныи народъ имбють едино тожде началобытвие изъ Сармаціи. Венеды имбють часть отъ народа Славянского изъшедшаго изъ Сармаціи во время Мартініяна Императора. люди Венеды прошли своими розбѣздами всѣ лѣсы и горы сущие между Февцуновѣ и Фінновѣ. Начали Славяне наполнили весь кряжъ страны лежація въ длину между рѣкѣ Албіи, и Дона, въ широту же между моря Коданскаго, и Адріанскаго, потомъ проиша даже до послѣднихъ предѣлъ Океана Западнаго. Вовремя Маврікія Царя, Греки его воиска, поиыали проѣхъ человѣкѣ Славянѣ, не имущихъ нікоего оружія съ собою, но имѣху кийою Арфу въ рукѣ. Вопросилъ ихъ Маврікіи: откуду идяту, и гдѣ ихъ есть обитание; отвѣтствовали: яко есть люди Славяне, живущіи при Океанѣ Западномѣ. Понеже Хаганѣ Царь Аваровѣ, посылалъ послы и дары княземъ ихъ народа, прося помощи:
помощи пропьву Грековъ, и что они паки посланы оть ихъ Тессархий, еже дапи знапи Хагану невозможность послапи таковую помощь, ради разстояния вело далекого странь, и пребыватомь въ пути изъ домовь 18 мьсяцовь. Аже носятъ арфы, понеже нікто изь ихъ странь носящъ оружія, ніже знайшъ, что есіь оружіе. Діяся Царь возрасту ихъ, и величеству пѣла, послалъ ихъ во Іраклію; Сы Славянне наименовалися при мори Венедиктомь, прежде нареченномь Кодань, въ началѣ пребхавши рѣку Вислу, и прішедше даже до оные Албіи, наскочили на кіпелей Шведовъ, Лонгобардовъ, Руговъ и Швітмоновъ при мори Каданскомь, іже одольни бывше оть Славянъ, отпідоша ко брегомь Дунаискимь, оставише всю страну во влассть реченныхъ Славянъ, сієже случаися вѣпо оть Христа 500, послѣ богомъ опредѣленныхъ преселеній народныхъ. Понеже Славянне овладѣли всѣмъ кряжемъ страны, вѣ неіже разширѣлся дондеже оть Гендріка Авкупа, і Оптаона великого Імператора, первое при рѣкѣ Албіи и Гавелы одержаны; потомъ же по шести сотъ лѣпехъ по ихъ обхожденію, во оные страны, непрестанными воинами Гендрікомь Леонѣ часть ихъ побѣлъ, і часть розогналь и покорилъ, вѣ котороес время со благочестіемь христіанскімь, ввели на ихъ мѣста сведенцовъ Нѣмцовыхъ, оставшися не многимъ останкомъ оть предреченныхъ Славянъ, при берегѣ Албіи вѣ Лузаци и індо.

Ж 2

ИМЯНА
имяна разные, славяны, венедовъ.

Аще Славяне въ началѣ, какъ заняли мѣста моря балтийскаго, именовался единымъ именемъ Славянскимъ, однако раздѣлился попомъ въ разные имена, понеже едина нарецкия Померания, имя Пресловущее во древности, значить житель при мори Померія [Поморіе] языкомъ Славянскимъ сказуешься Приморія. Померания, прежде прышествія Христова имѣла пристаньвишня границы, неже нынѣшніе, и жительства вѣ въ неи, во оное время Померане, и Кассубіане.

Вёлчи и Лютѣцы, или Лютіане, были чеѣрар народы послѣдующіе, тако нарецены ради великия ихъ сили. Толенцы и редарь, вмѣняліся за едінѣшмарже народѣ. Видѣнися, что тако сія нарецены, отъ города респра, а другіе отъ рѣки Толенса, близь которыхъ имѣли свои населенія, редары обитали въ рѣбахъ Степенезовъ, между рѣки Пана, и Одра. Цирципаны, произвели имя свое отъ рѣки Пана, ихъ жительство было близъ Гребсвалдіи, Волгаста, и Сондіи. Кіэины жили близъ города Гуцеговія, и сему оставили свое имя. Ругяне или раги названы омѣ острѣва ругіи, якоже Чехи боемскіе омѣ боемскі; Варнавы тако наименованы отъ Варнавы рѣки во убздѣ роспоховомъ; Обострины притяжали земли Мелгалбургезовъ, Полябы мнѣшесь, что пріняли по

имя:
о народѣ славянскомъ. 53
имя опь равнѣны мѣста. Городъ ихъ, начальный былъ рацебургъ, перво славенъ ради Графства сего имене, но потомъ же ради Епископства: Вагиры жили близъ Аделзбурхъ города нѣкогда славнаго ради Епископства, которое потомъ пренесено въ Любеку. Линтоне и лѣны суть погоже народа, уѣзда нынѣ нареченнаго Луне и Лунебурхъ. Имя особливая люди Славянскіхъ, жившіхъ въ Славіи Восточной, между рѣки Албінъ и Вадра, нынѣ именуемомъ Марка брандебургѣска, суть послѣдующая: Віліны, Спедерані, брѣзаны, Верлы или Эрулы, со многими инными именованными опь Гелмода. Верлы или Эрулы, жили близъ рѣки Галвельы, дали имя свое городу Верль, въ границахъ Обострѣшовъ, вся страна названа Верлія, нынѣ же Княжество Мехлабуржское. Въ которомъ въ прошедшихъ временахъ были нѣкоторые города бѣло славны, ради тюрговъ всѣхъ людей Сѣверныхъ, и между которыми онѣ: Вінава, Юлінъ, и Верлія. Аріпбергъ Господствовалъ надъ Верлами Славянами и Ругянами морябалтѣйскаго. Во времена Карла великаго Императора, Швенонѣ Король Шведи и Готскіи, взялъ за себя въ жену своючину Аріпбертову. Мѣстовъ первымъ бысть, иже воспріяль въ старости своей въру Христову, дѣствомъ жены своего Магарінъ, дочери Гендрика Авука Императора. Скончалась порода Аріпбершова въ сыновъ Гендриковыхъ, въ сына Годоскалковомъ, Канутъ сынъ Гендрика Короля Данскаго, егда
извелася порода Князей Верлеиыхъ, были утверждень на оное Государство Верлское и Мехлабуржское, отъ Лопаря Цесаря, въ 1180 отъ Христа. Сии люди всегда были волные, и никогдя не подданы римлянами, были первенственны между оныхъ Готфовъ, которыя возмущали воинами римъ, Италию, Францию, Гриананю, Африку, Европу, и Ассию. Карлусъ велики, бывшия со Сауны, неозлобиль Эруловъ. Левбузы же наименовался отъ Левбузия града, знаменаго ради епископства, Вилны Исподераны [помняя нѣкоторыхъ писателей нынѣшнихъ] имѣли свое жительство при берлинѣ и брандембургѣ. Бризаны жили во уздѣ Гавенбуржскомъ, городѣ ихъ брѣшенъ, содержимъ и нынѣ имя брѣзововъ. Предецепны, Сорабы, Фимасты, Голсацы, Шпермариане, и Нордальпни, всѣ Славяне, жилисъ вѣльшевали при Мори Венедиктомъ; были страшны, непоко по близнѣ ихъ и вѣло далымъ; докучали оружиемъ вѣло Королевству Датскому, не ради уже волностей земли оспрова; Но за Корону и Королевство, озлобили такожде Сауноню [брѣпанию] Туркѣю, Францію, Германію, Аквіанію, брѣпанию, Гумбрю, Саландію, и Галандію, начали мятежствовавши и Германію нѣжною, и ожесточаися на своихъ непріятелей, вѣдошшо 480. Того ради Аларикъ Король Шведскій немогуши терпѣти ихъ докукъ жестокихъ, поиже со всѣми своиими сѣлами до странѣ западныхъ, оставивъ Шлезию, Лузанию, и иные страны ближне къ Сѣверу и къ Востоку, осѣдясь близъ
блжь Дунай, Рена, Негра, и Алемана рѣвк. Король Славянской Чехъ, и Лехъ, по той заняли въ мѣста оставленные отъ шведовъ, и боевъ, какъ выше сказано. Сии Славяне Сорабы перешедши въ Турингию, остановились въ Меровезбуркѣ. Въ того города построили въ лѣсу, нариченномъ Гирборулисъ, Тунехдорѣ, Тугебратастепѣ, Невукуенронѣ, Готдорѣ, и многіе иные мѣста. былъ обычай у сего народа, егда умерть мужъ, жена ввергала себѣ въ костеръ огненныхъ, въ которомъ жено было шило мужнеекъ разбили въ лѣто 550, блжь города Лухны въ Сауонѣ, Князя Сауонскаго съ воисцімъ съ пятьюдесять премъ тысячами. Збили другое воиско совокупленное изъ Сауоновъ и Дамчанъ, блжь Лаупена, со смертію Короля Дамскаго, и съ облаженемъ Князя Сауонскаго. Понеже предреченные Славяне Сарабы, [имѣже тогда правпшелсповаль Звѣздодраго капитанъ славный] одержаны и упѣнены подъ командою біоислава начальніка ихъ, омъ многочисленного воиска Французскаго, правпшелспываемого Адольомъ Генераломъ Короля Гилдберта Французскаго, біющеся яко отчаинные, быша побѣдителемъ, однако же со смертію біоиславовою. Но его брашъ дерванъ, отмстѣлъ пую смерть разбѣшіемъ воиска правпшелспываемого Адольомъ же Генераломъ, и самимъ Королемъ Дагоберпомъ, наслѣдникомъ Гилдібертовымъ послѣди сей побѣды развоевали Турингію и Сауонию, опусщающе оные страны. Сии Славяне Сорабы, супь
историографія,

сушь часы опь оныхъ древняя страны Тріваловъ Мізія верхнія, которыя прішедшие опь Съвера, заняли великую часть Далмації, древнее же жителство Сорабовъ было [яко же Пліній сказуєтъ] окрестъ мора Месіоніа, ономѣда же опьдоша часть кь Дунаю къ Мізіи верхній, часть пуществоваваше чрез Сармацію, въ Лузацио. Иже разсѣяшсѧ по мѣстамъ ближнимъ, остановился при рѣкѣ Салѣ и Альбіи, сущіе же Мізіи верхніе, наредилъ сами собою Сарбіи или Сербіи, опь соѣдѣвъ же своіхъ нареченъ Срѣбы, или Срѣвіане, даша они имена Градомъ, Сербеко и Сербеспо. Уѣздѣ ихъ пропятазашесѧ опь Самаріи города, лежащаго при Дунаи, даже до Ніцевы. Мѣста спатьнѣсѧ Сербіи Споїньбиоградъ, сполныій градъ повъ україны Пріімъ, гдѣ родился Густініанъ Царь; Новомоніи городъ непоборимы и Монтенегрь, гдѣ есть прекрасное копаніе рудъ залпыхъ и серебра.

Сорабы Славяне Лузакіє, имѣли многіе воины съ Карломъ велиkimъ, разбили на многихъ бояхъ его воиско, изъ которыхъ на единомъ погибла притчащая двѣ тысячи Французовъ. Они же соединившися съ Велешами и Вілчами, съ другимъ народомъ Славянскимъ, разгоняли часто полки Карловы. Но Карл послалъ на конецъ сына своего Карла со всѣми своими силами противу тѣхъ Славянъ, надѣ которыхъ онѣ на конецъ явился побѣдителемъ со смертию Мѣлендаха Государя ихъ и правителя, шего ради учинивъ миръ съ Карломъ въ любо.
о народѣ славенскомъ. 57

въ лѣто 804 обращались противу Королевства Датскаго, возвѣстившес воину Королю Годерфриду, копе- рон получивъ помощь оть Вилчовъ Славянъ, вступилъ во страну Абродиповъ Славянъ, завоевавъ нѣсколько, крѣпости, прогналъ Драшку ихъ Князя, убивъ Догеламба другаго ихъ Князя, не безъ погубленія великаго своеихъ людей, долженствую шмы пришамъ здравіе свое, и оспанковъ своего воиска, мужеству Вилчовъ Славянъ, которые за древнюю вражды со Афровъ діами бывши, соединились своею олень Датчаніну; Драшка учинилъ отпышение имъ, завоевавъ великій градъ Змодлинъ, но не многу по томъ времени минувши, Драшка прилучили на ярмонкъ Рерцкомъ, бысть убіенъ предательствомъ людей Годерфридовъ. Абродипяне по смерти Драшковой, осадили и завоевали и опусшили крѣпость Гогбоховъ, стоявшую при рѣкъ въ Альби, разбили воиско Сіарда Короля Датскаго, близъ Эйнннъ, и разбивъ его макоже въ Юдіи, изъ которыя прогнавъ овладѣли ею, на другому бою взяли въ полонъ сына его Сіардова Ярмерика, съ дѣвми его сестрами. Едину изъ нихъ продали Королю Норвежскому, другую же опдали Германомъ, съ которыми по смерти Карла великаго, учинили многіе воины, и на прежнемъ въ баталіяхъ главныхъ [едина была близь Горингена въ Туринги, другая при родовикѣ въ Сауненъ, а третья между рѣками Оульды и Висурга] Цесарцы поперши болши 50000 людей съ малымъ урономъ Славянъ, едина.
ИСТОРИОГРАФИЯ.

Една часъть отъ нихъ живущихъ примори балтийскому, сильнымъ Флотомъ напали на королевство Аглійское, правителствуемое Гесперомъ Корою въ Королемъ, которому на конецъ бысть побдителъ, взявъ въ пріѣздъ Иоанна или Раша Короля Славенского, егоже Герешперъ повелѣлъ ослѣпить. Оставшии убо Славянъ возрѣзились во своя дому, и успѣрѣвши свои войска, опустошили Отоннію островъ начальнимъ на мори балтийскомъ. Имѣли многи воины со Арріомъ Саронскимъ первымъ Княземъ въ Германіи. Былся со Гендрискомъ Цесаремъ въ лѣто 934, воинствовали на Оптонова Перваго Цесаря въ лѣто 957, котораго разбили въ Турингіи тако, что едва возмогъ избѣгнуть опономъ. Возбуждены отъ Италія, подвѣтли войну на Оптонова вшераго, и во двухъ сраженіяхъ тако ихъ одолѣлъ, что на конецъ отходомъ ополчи во свояси. Послѣдняя учтивъ миръ съ Цесaremъ, помогали ему многократно прошку его враговъ, и между иныхъ на Вихманна, мнѣніка заспѣрбального Оптонова, егоже убѣлъ Мізаха Кназь Славянской и другъ Оптонова. Умерши же Оптонову, имѣли людѣйдъ войны со Оптономъ преышъ въ лѣто 989: на послѣднемъ бою, аще и пало Славянъ великое число, обаче Цесарь здѣ потперарь извѣбѣ своею воиска, и никогда было ему возможно покорить себѣ весьма семи народъ, которыми паче почиталъ вооность пріродную, нежели вещи драгоцѣнные, изволяли лучше смерть, нежели служить Цесарю.
О народѣ славенскомъ.

Цесарю, или инымъ. При томъ же совершающи свои оружия пропію державства, дали едино поражение досадное Корраду вшорому Цесарю, въ лѣто 1029. Также подобное принесли въ лѣто 1055, Цесарю Фрідерику, и прославились во всей Европѣ. Гораздъ Король Датской и Норвежской, взявъ въ шпоры своиъ злочиненія Дука и Дала Князеи Славенскіхъ со ихъ людми [кошорыхъ мужествовомъ подобно взялъ Аквіана] и прошедши въ братьнію, убѣль Короля Гумбрскаго. Постомъ учнѣвши Флотъ карабелными сілъ, напали Славяне едино на страны воспомчныя Зееландіи, гдѣ имѣли жестокіе воины со Королемъ росхідскимъ, и взяли многіе корыщы. Учнѣвше главный другій Флотъ 1500 карабелъ, [серебръ лодокъ] напали на Галландию идже прішла на нихъ буря нощнна, отъ которыя большая часть погибла въ мори. Останики же возвратившися въ дома, собрали новыхъ людей, и сразились со Швеномъ Королемъ Датскимъ. Королого разбивъ, взяли въ полонь Славяне. Кошорые ради своихъ не-престанныхъ воинъ, нерадили о наукахъ, лишися отъ остроіописели вѣрныхъ, иже бы издали на свѣтъ бои ихъ древня. Аще же и ту и индѣ, но и по вѣрѣ намѣренія было о нихъ написано какоелібо дѣло отъ списалеи дѣиствѣ пропіивныхъ, и по учнѣно съ полкою особливостію о своихъ походъ, понеже не издали на свѣтъ, развѣ оное честого невозможно было имъ оптречися, по причинѣ дѣиствѣ не слыханыхъ нѣкогда.
о Славянехъ в Ругянехъ.

Сіи были сільнишіе, и велевласиншіе между всѣхъ Славянъ, жицелествовали при мори Венедицкомъ, или на пяще послѣднѣй ихъ водь, имѣюще своего Короля.
Короля свояйственного, и преславным храмъ. Того ради пришпали себѣ и первенство во всемъ ономъ родѣ Славянскомъ предопределенно моря; къ тому же обережаху островъ ругийский, седьмъ мѣлъ нѣмецкѣйдѣлнюю, такожде равенѣ и ширѣною; земля такъ плодовита, что и нынѣ если жительница Седунезовѣ или Шведовѣ, якоже и Сцилія римляномѣ. Городъ сполнныя ихъ Королевственнымъ ругиановымъ, нарѣдался Архонѣ, стоящь на вѣло высокомъ мысу острова того. Отвѣ Востока и отвѣ Полудни окруженъ моремъ. Сѣянами полко высокѣ, что едва спрялою изѣ лука достигало до верхности ихъ. Но уже того града не вѣдѣшь ніже слѣдѣ. А отвѣ Запада былъ великомъ, и крѣпкою роскошью, которою его защищаль. Нѣкоторые писатели полагали Архонѣ на иномъ островѣ нареченномъ Вітора, острожествемъ отвѣ ругий ширѣною сѣ едину рѣку, разоренѣ отвѣ. Городъ Архонѣ Готфикаго, и отвѣ Гемминга Короля Датскаго.

Абраамъ Ортелій писатъ, что гдѣ былъ Архонѣ, древле былъ Венеца городъ Славенской бѣло превелѣченъ сущихъ во Европѣ, и преславенъ кѣ моргу отвѣ всѣхъ народовъ. Сей градъ Венеца, принималъ вся прочныя народы. Однако егда тамо пребывали, не было попущено имѣ жить по благочествию христіанскому, егоже ради запретѣлъ всегда вѣ поганствѣ, даже до своего разсыпания. Но необѣспѣлся народъ учтивѣшія во обрѣщеніяхъ обычаевъ, и вѣрноноопрѣѣшнѣшія и благоспѣшнѣ паче сѣхъ Славянѣ гражданѣ.
Историографія.

граждань Венецій. Который градь Венепу Гельмалдь пославль между успій Одеры, в город Каменя, где відняся еще его сліды, по мнію предреченого спісачеля; и не ошъ иного чего учинілся его разорение, разь ошь несогласія ихь междуусобнаго. Который градь Король Датскомь, собрав преслідное воіско, и наступив на него, взяль и опустошіль и разоріль до основания; Но жівущія ругяне во остромь ругійскомь вь льто ошь Христіа 809. учнівь флотъ 830 караблей, [моногіловъ] напали на Королевство Датское съ Фріею Воснуюю, взяли и сожгли города Алшенбургъ и Нёжінъ, въ которыхъ взяли безчисленную добычу. О чемъ прогнівавшися Карлъ Великій, подвигъ свои воіска, вь льто 810. и на двухъ бояхъ кровавныхъ, одолѣвъ ихь, покоріль подв иго Христово, наложивъ на нихъ дань, и приказаль имѣ имѣя въ почтеніи особливомъ церковь свящаго Вішы, котораго во онье времена, онье люди по премногу почішали. Плашіля усердно ругяне дань Карлу при его жізни, а послѣ его смерти, оставили дань купно съ благочестіемъ Христіанскимъ, и построили храмъ во Архонѣ. Въ копоромъ прінесли болванъ Священіе [которого они называли Священіе] и полко мужіе, соль и жены на всякой годъ пріносіли въ сей храмъ дань по единому пѣняю съ головы, и тако впадше въ грубонечестіе, покланяліся сему ідоловъ Священіе, копоромъ быль учінень древяныя, возраста Гіанпіскаго.
Гигантского, о четырех лицах, подобием фонаря, дабы отъ всякия страпы храма вѣдлься лико идолово. Еще же онь былъ безъ бороды съ кудрями со всякой 
спороны вырыванымы, по упошебленію волосъ Сла-
ванъ ругянскіхъ, во одеждѣ долгой даже до ногъ, 
держать въ правой руку рогъ изъ мяса. Которымъ 
рогъ наполнялъ виною попъ едінъ бородатымъ, со 
многими церемоніями и пожежествы, и оспавлялъ его 
наполненъ до ушра; ежели убудешь или не убудешь, 
тадапаіствовали, послѣдованіе изобилію, или нedorоду 
послѣдующаго года. Сем же болванъ лбвою рукой 
подперся, на бедрѣ въ споронѣ вѣдлься узды и седло 
коня его съ мечемъ огло великимъ и украшеннымъ. 
Стоялъ попъ идолъ между четырехъ сводовъ каплицы, 
стоящія среди храма, завѣщенъ отъ всѣхъ странѣ завѣ-
сами красными огло богатыми и украшенными. Едінъ 
шолько попъ въ Каплицу въ день, едінъ точию предвиду-
щія праздникъ, входилъ удержавая дыханіе. И когда 
хотѣлъ опохлнуши, бѣжавъ ко дверемъ, вышав-
лялъ главу свою наружу, да бы идол неосквернился 
дышаніемъ смершнымъ. Былъ едінъ Конь блода 
посвященъ Идолу, у котораго изъ хвоста, или изъ 
гривы неповолено было выдернуть волосъ, ниже клю 
могъ садився на него, орѣчь едінаго покло попа: 
вѣрѣ ослѣпленныхъ помян народъ, что идолъ болѣ 
на немъ всякокрапно, егда онѣ хотѣлъ разорянія 
ихъ непріяшлени. А ко увѣренно точноны сей вѣры, 
предлагаетъ,
представляли, что егда оставляли его с вечера во обыкновенной его конюшне добръ чистена и привязана, обрѣщали его часто въ конюшнѣ на утрѣ всполѣдѣ и огрызнѣннымъ, яко бы бѣздѣлъ въ большѣе пути нощью. Опѣ пущенствія того коня, провѣщевали добрымъ злымъ случаи своихъ ражинъ, и ради того окончанія вникали своеимъ бѣ копейѣ въ землю передъ храмомъ парами едино проштѣ другова, равно разсыпаящие между собою, и ко всякомъ парѣ привязывали иное копіе поперегѣ, шолѣко высоко отъ земли, что коню возможно и безъ прыганія было по верхѣ пройти; Потомъ въ день успавленнымъ сему дѣйствованію, молѣ по долгихъ и торжественныхъ молищахъ, взявъ съ церемоніями великими коня за узду, вождаше его чрезъ при перекачанные оные копія. И ежели переступалъ вся при ногою правою, безъ всякія помышлі правыя съ лѣвою, въ нѣкоторыхъ предреченныхъ чинахъ извѣстны бываху о побѣдѣ. И тако воѣдѣлъ проштѣнаго, Ідолу же давали престоль часть отъ добычи и отъ всѣхъ корыстемъ учнененныхъ, и окромѣ того ему же было въ его пощеніе особливѣ зоо коней, и 300 человѣкъ съ его страны, которыхъ за него ходили на войну, которыхъ всю добычу вручили вѣрно попу, которыхъ все полагалъ въ сокровишѣ церковное, откуду нѣкогда не было повольно вынимши ни малѣѣшую часть; На всякому годѣ по собраніи доходовъ, жертвы вали многѣ сконы сему Ідолу, и тогда же нѣкоторыхъ
Славяне ругяне въ которыхъ христианъ взапыхъ на воинъ, которыхъ кровью подтверждали попы, что было оним усльдажался, после тьмъ жертвы приносили круглыхъ пировъ великихъ, абланий изъ Муста, велчествомъ вмѣствителенъ содержали еднаго человѣка, въ которомъ вшедшъ попъ вопрошалъ у людей высокимъ волосомъ, ежели могутъ его видѣться, и всѣ отвѣщавали нѣть, обращаясь молитвы идола, да бы въ пришедшемъ году хошь мало его могли видѣться. Само Король Датскій, между иныхъ чужестраннѣй, послалъ сему идолу едну чарку златую вѣдь даръ, за что восприялъ почесть; понеже въ краткѣмъ времени умеръ смертію нужной и лютой, что вѣсма не помогъ ему Святовѣтъ.

Запровербли ругяне въ заблужденіи Грубостя въ 350 лѣтъ, донеже Вальдемаръ Король Датскій, ево слѣдѣмъ фломомъ соединясь ево Казимеровыми и богославовыми Князей Померанскіхъ, и Преблаговыми Государя Обостратовъ Славянъ, вшедши въ ругию, пообѣди сихъ людей свирѣпныхъ, и возложа осѣлъ болвану Святовѣтомъ на шию, приказали разволочими по всему воѣску въ присутствіи Славянъ. И потомъ разсыпи на части и сжечъ всенародно. Разсыпалъ храмъ до основанія, со всякимъ служениемъ собрали сокровищѣ, и учнилъ указъ, да бы всѣ оставили идолослужение, и воспряли служение истиннаго бога, повелѣлъ построити 12 церквей своимъ особливымъ издѣвѣніемъ, и шако весь оспировъ учнилъ Христіанами.

Яромаръ
Ярмарть государствь ругянскй, утверждывать онымь людехъ образомь и частыми поучениемь своими въ ру 
христову, въ сердцахь шагающих себе народъ грубого и прежеспиокого паче всякаго свѣра, которые 
былъ блажь упрямъ во обращеніи паче всѣхь пропчиых 
народовь славянскихъ моря венеційскаго или балтіи 
скаго. Предреченное же забобонство святовитово 
у ругяновть имущее сило, споило многое время 
въ сердцы у боемлянть, донеже блаженны вѣчеслав 
князь боемскій, далѣ имѣ мощи святаго вѣты, ради 
народного ихъ почитанія; обаче же не возмогъ истре 
біщи весьма памяты идола святовитъ. Понеже еще и 
нынѣ боемляне не сохраняютъ поздравленія частими 
шаго и всенароднѣшаго, развѣ подъ провѣшваніем 
именѣ вѣты, пріемлюще пріяпелей прѣбажающихъ въ изв 
далека съ сиимъ рѣчами вѣти вѣти; показующее 
срадование о ихъ здрави соблюденномъ дарованіем 
святовитъ. Идолослуженіе сихъ славянъ венедовъ поча 
емь. въ пропчиемь же имѣли въ политика человѣческо 
изрядные законы, и похвалные обыкношпи; Понеже убо 
великое пощеніе имѣли, да бы дѣти почитали родителей 
и слушайся, и не отрѣтися у нихъ никт о убо отъ или 
просій, за неже егда кт о за немощствуетъ, или 
остарѣшъ, абѣ врчуется въ пощеніе наслѣдникомъ, 
да бы имѣл человѣколюбезно управляемъ былъ и 
піпаемъ. были блѣло угодны и усердны и веледушны 
въ страннопрійимства. Сипраннойпрѣбаже не требовало 
исками постоянно дворя, понеже уже многѣе встѣ 
чаютъ,
о славянехъ ругянехъ. 67

чаютъ, и многіе на перехватъ просятъ его, чтобъ пріяли изволѣть ихъ уточненіе; И все чио приобрѣтали паханіемъ поль, въ рыболовленіи или въ зверииной ловли, харчилі госпепмъ, и къ подаянію тщалѣся возможно-
стію величаішео. Такъ кто бы былъ поровнятьшь, да не реку роскошенъ въ сихъ вещей, творили и морскіе разбои ночью на мори, что бы по угрю раздѣлить грабежъ страннікомъ: Аежели за случай обращенія кто, что опложень постной странніку; было позволено всякому за то сожесть его домъ со всѣмъ его веществомъ. Божія у нихъ была воззранена между
нами, понеже мнѣли, что присяга есть и кривоприсяга молдяще, во гнѣвъ мстѣпѣльнымъ отъ боговъ. Но кошо-
рые были поиманы въ какомъ погрѣщеніи непорядоч-
номъ, пѣхъ распинали, утверждающе, что Крестъ
не долженъ служити къ чему иному, развѣ къ казни
злодѣевъ. Отъ сего начася гнущаніе полико Крестомъ, отъ чего многие человѣки Святѣ и Князѣ Христѣане,
до попу трудился обращать ихъ въ вѣрѣ Христову,
Аще же и принуждены были усѣлствомъ великймъ вос-
приятию тую, однако же часто возвращался во Ідоло-
служеніе.

Юлійскіе въ Помераніи, аки уже послѣдніе остался восприяти вѣру Христову, вѣ лѣто 1226. Магість
чина Тевкпомского, вооружился на Славянѣ Прусовѣ,
іо одолѣвъ ихъ погода, первое ввелъ вѣру христѣанскую
на языкѣ Немецкомъ, отъ чего погасъ аки весьма
языкѣ Славянѣ Прусскіхъ.
Славяне российскіи суть нынѣ отъ иноземцевъ, обще зовомы Москвитяне. Сіи остался во своемъ жилищахъ, егда пропчѣ ихъ товарыщи и единоосвоянця вышли и пошли, нынѣ къ морю Германскому, а инѣ къ Дунаю, якоже сказано въ началѣ сей книги; древнѣ называли ихъ росоманами, и Тоссоланы, Трусоланы, Рущналы, россіане и рупени; нынѣ же названы россіане, сѣрѣ разсѣяны, понеже россія языкомъ рускимъ или Славянскимъ знаменуешь разсѣяніе, наречены тако причиною не малою; понеже люди Славяне, овладѣли всю Сармацію Европскую, и часть Азіи; егда съ начала вышли изъ Скандинавіи. Преселенцы Славянскіе разсѣялися и разсточилицы отъ Океана мерзлаго, даже до моря Медитерранскаго, средиземнаго, и залівы Адриатическія, и отъ моря большаго, даже до Океана балтийскаго. Начало послѣ того разсѣянія первоначальнаго, россіане Славяне, именно послали своихъ преселенцевъ во Фландрію, гдѣ за шое, люди отъ ныхъ основаные, названы суть рупенами; что въ Греки дали имя Славяномъ споросъ, сѣрѣ сѣрѣ народъ разсѣянными. Славяне руси, жили всегда внутри Сармаціи Европской; гдѣ отрѣбъаются и нынѣ, разрѣшите же много свое державство, прогнанныемъ всѣхъ простыхъ народовъ ближнихъ, или принужденіемъ жили по ихъ
о славянехъ россійскіхъ.

по ихъ обычаю, подобнѣ яко Царство россійское
протягается уже отъ донъ рѣки, отъ моря Меотій-
скаго съ воспока, отъ липвы же до рѣкъ Певце и
Полмы, отъ Сѣвера, отъ Ливоніи Пруски и Полщи,
съ запада, отъ рѣкъ Тира или Днестра, и горь
Сарматскіхъ съ полудня, въ которомъ разширѣнія,
объемлется Югарія или Югра правінція ошечество
Гунновъ. Изъ которыя изпредше, заняли Полщи и подъ
вожденіемъ Аппіловымъ, повоевали многіе правінцы
Европскіе, того ради не извѣстна слава о россіанеъхъ,
которыхъ подданныхъ въ предшествующихъ временъ,хъ,
покорили себѣ прекраснѣйшіе страны Европскіе.
Егда бо сія россіане жили въ Сармаціи, всегда показыва-
лися люди еспиесвѣнновоенные, и всегда неукроптимы;
Во время егда Помпей великій воевавъ пропишу
Міерідата Царя Понтийскаго, россіане приведены отъ
Тасоваза или Тазія Государя ихъ, разращеніе вели-
кое учинили пропишу реченаго Царя Понтийского,
въ споспѣщеніе своего союза съ римскімъ державствомъ.
Оружіе же у нихъ было, сабля, лукъ, копіе, пансырь,
и щитъ изъ кожи воловой: котороіе непрестианно
употребляли, не токмо пропишу соединовъ, но и про-
пишу пропишихъ людей дальнѣшіхъ и славнѣшихъ. Во
время Виспестана Цесаря, преѣхавше Дунаи и порубивъ
два полка салданѣ римскіхъ, вошли внутрь въ Мизіо,
и тамо убіли Агріппа бурмистра и президента; и
онѣ того времени обучились въ Мизіи Илліическому.

З. 3.
Историография,
отъ низка названа рощиця, были въ поварицахъ во всѣхъ походахъ воинскихъ съ Гондолами, которые разрастили Европу, и иные страны; стужали многажды державству Греческому, при Львѣ Лакапенѣ Царѣ Константинопольскомъ. Подняли флотъ корабельный о пляжахъ тысячахъ судовъ Монопольываемъ въ морѣ большемъ, и вооруживше шпионь множествомъ полковъ съ превеликимъ числениемъ, обыдоша градъ Константинополь, можде паки ученила при державѣ Константина Мономаха. Въ сихъ двукахъ походяхъ, побили многихъ Грековъ, и возвратились въ домы, со многими добичами богатыми. Въ льто же отъ создания мира [по исчислению иже Россіанѣ] Велікій Князь россійскій Димітрий, побѣдиль на баталии полевой Велікаго Хана Тамарскаго Мамая, и по трехъ лѣтѣхъ по томъ, паки сошелся равновастымъ въ предреченнымъ Ханомъ, дондже его разсѣлъ и испробѣлъ, что земля на шринаесять миль разстояніемъ, покрылася мертвыми въ томъ сраженіи; Кто желаетъ знаки всѣ дѣла преславныхъ народа Россійскаго, найдеть тья собраны въ книгахъ Іеремія русскаго, Стѣгмунда Герберштеина, и Францішка бѣзія бергамскаго и Кракорской, которыми описалъ испытно двѣ Сарматовъ, россіяне же сущіе погаными имѣли за Ідоловъ, Перуна [то есть громовое спребланіе] Стрѣба, Корша, и Мокосла. О обращеніи же ихъ во благочестіе Христіанское, разная суть мнѣнія; Льтописи россійскія хвалятся, что
о славянехъ российскіхъ.

что россию благословибъ, и вѣру воспріяла оть Святаго Апостола Андрея, который якоже глаголютъ прішель изъ Греціи на устье Днепрскаго и восплывъ вверхъ пріяя рѣки, даже до мѣста, ідже нынѣ обрѣ-тается построенъ Киевъ, тамо благословибъ имя российское, Крестівъ люди, водрузибъ Крестъ свой, проповѣдую и предглагою, что во ономъ мѣстѣ умножается многочисленно Церкви Христіанскія благо-датию божію. Опптуду опшѣлъ, доіде до источника Днепрскаго въ великое езеро Волокѣ, и порѣкѣ Левашѣ снѣде во езеро Ільмѣнъ. Опптуду шествуя водою рѣки Волхова, приіде въ Новѣ градѣ, и опптуду пожже рѣкою въ езеро Ладожское и рѣкою Невою плавающихъ до моря нареченаго Россіанами Варяжское, что есть Германское, между Віландтъ и Ливоніи. Доіде на конецъ въ римѣ. Такоже вѣрятъ россіане что еще обращены они же въ вѣру оть Святаго Апостола Таддея, того ради почиваютъ его паче иныхъ Святыхъ небесныхъ. Нѣкоторые Грѣки опріцаютъ сіе хвалівшееся обра-щеніе древнее россіанъ, буди тако якоже кто хотѣтъ.

Истинна не безсвѣдѣтелствованная пріводибъ самою вещио, что россіане были потоплены въ злочестию во время Василіа Македонянинѣ Царя, егда онѣ послалъ россіаномъ Теофилѣ Епіскопа чрезъ него же восприяла Христіанство, когда предрешеннымъ Епіскопѣ положибъ по упрощенію ихъ во огнь Кнѣгу Евангеліе, которою пребывшь невредимо. Аѣтопіи россійскія пріводятъ что
что Олга ЦарИца или Княгиня российская ввела благочестие христианское в свое государство впоследствии.

Игорь Князь российский взяв в жены предреченную Олгу, из Опскова, внушив с воинствомъ сильными во Грецию даже до иераклій и Никомідій, идже бысть поливжен его спаденіемъ славнымъ, возвратившися в домъ со остатніми онъ того побитія, убиены бысть на пушку оть Малдіпта Князь Славянъ древлянъ в домѣ нарѣзаемомъ. Коресты, идже и погребенъ прругъ Игоревъ, котораго сынь Врапиславъ еще сына младенецъ, недоволенъ бысть правлія Царству российскому. Олга воспріявши правленіе всѣдше, къ неизъ Древляне послали двадцать пословъ, еже просили ю въ жены Малдіпту ихъ Князю, Олга же приказала ихъ засыпать землею живыхъ, и прежде неже вѣдомостъ разглашалася, отправила своихъ пословъ къ Древлянамъ, да бы послали болѣе пословъ и благородія высокоцаря, и благороднѣшаго, вознахъ яко исптію желающѣ ю въ жену Малдіпту, Древляне же послали ей другихъ пословъ числомъ пятьдесятъ знаменитыхъ изъ ихъ народа. Достояннымъ же имъ къ Олгѣ, запретли ихъ всѣхъ въ баню и сожгли живыхъ, лабя послали иныхъ пословъ своихъ ко Древлянамъ объявивши имъ свои приходъ и приготовности по ихъ обыкновеніи меду и вся вещи потребныя къ пожертвованию памятіи умершаго ея мужа. Потомъ прішедшія она со всѣми своими людьми
люди добры вооруженными въ Древлянію, нарядилась въ печальное платье, и праздновала всякую славою возможною предреченныя поминки. И посомѣ въ банкетѣ шомѣ [якоже творшися обыкно такое дѣло,] упойла до пьяна Древлянѣ. Ихъ которыхъ повелѣла порубиши при тысячи. Попомѣ же возвратившися въ Киевъ, устроила воиско свое чиномѣ, и приведе его прочиу Древлянѣ. Которыхъ разбивши и развоевали, и загонѣ ихъ во свое началомъ градѣ. Олга осадивши ихъ, весь год подъ градомъ спояла не оспешно. Немогущи же принудили ихъ здатися, обѣщала имъ оставити осаду, за договоромъ, что бы граждане со всякаго дому, мѣсто дани дали ей по про Голубя, и по той воробья. Чего егда послали ей, и дали реченные граждане, пріказала то погась подъ крыломъ реченныхъ Голубей и воробьевъ не какѣ огни Архіефіціальных прівязать пустшь на волю, пріетвишъ ихъ же имъ каждому къ своему жительству, а би на многихъ мѣстахъ зажгли домы во градѣ. Граждане же немогуще пропиву спо- япши пламеню, вышли всѣ вонь изъ града, и впали во власть Олги, ихъ часть порубила, а часть взяла въ полонѣ. И тако побрѣвъ вся земли Древлянскія, и учинивши ихъ жертвовозвапаніе во ошмеченіе смерти Ігоревой, возвратилась въ Киевъ.

Вскорѣ попомѣ прішла въ Константинополь во время Іоанна Цімисхія Царя, и памо въ крецениемѣ воспрѣила себѣ имя Елена, возвратившися же въ Россию обогащена.
ИСТОРИОГРАФИЯ.
обогащена дарами учёныхыми отъ Царя, правлъ.
Государство свое великимъ смысломъ, и обращала ихъ въ брбъ христіанской съ радостью всего свтъ. По смерти же ея, правлъ Государство сынъ ее Святославъ, которыхъ послѣдовалъ спорамъ мужье своея.
Въ богобоязнвываемъ и благочествии. Сему наслѣдникъ его рясной Владиміръ, которыми непреставалъ по ощушвымъ стезямъ, ввѣль паки въ Кіевѣ Идолослуженіѣ и болванопочепеніе, иже имена Перунъ съ главою сребрянпою, Уладъ, Корса, Дава, Стрѣба, Зімерла, Махотъ, и Кумры ученицы деревянны. Онѣ же увѣль двухъ своыхъ братій Ярополка и Олегу, и учнѣлъ Самодержцемъ Всей россіи. Сей владимиръ воспріялъ послѣднихъ разныхъ народовъ, да предложимъ ему каждый воспріятъ ихъ вѣры особливый. Между полками разностями недоумваюся во избраніи, послѣд послѣднихъ пословъ своихъ въ мѣстахъ размопрія вѣры, и обнаемъ кого ждо народа очевидно. На конецъ предполеченіе паче всѣхъ прошнихъ Христіанскому законоположенію Греческаго.
И намѣрився воспріялъ ю, послѣд послѣд въ Константинополь къ Царемъ Василію и Константину, просимъ вѣжну Анну сестру Цареву, и предложимъ вѣжъ таковомъ случаи свое обращеніе къ вѣрѣ со образеніемъ Корсуна, и все чьй онѣ имѣлъ отъ Государства Греческаго.
По внѣдя же соизволено ему въ семъ, исполнѣлъся договоры предреченныхъ въ Корсуны. Идѣже и крестился, и нареченъ бысть Василій. Потомъ поставлѣ въ Кіевѣ Мітро-
Митрополита, Архієпископа въ Новгородѣ, и Епископы въ иных городах, по священы всѣ отъ Патріарха Константинопольскаго. Того ради отъ онаго времени сохранили россіяне безъ отверженія законоположеніе греческое. Единъ списокель, нареченный Ламбертъ, которыми написалъ исторію германскую, прежде шестьсотъ лѣтъ, глаголѣть, что въ дѣло о томъ пріѣхали послы народа россійскаго ко Омтону Цесарю просить да помилуютъ имя какова либо Епископа, которыхъ бы своимъ у енѣемъ и проповѣдью насадилъ благочестіе Христіанское между ими, и что оныхъ принятаго Цесаря былъ посланъ Адалбертъ, которыми оныхъ гонѣлевствѣ едва убѣжалъ изъ рукъ ихъ. Мнѣніе же и воззрѣніе онаго списаль сушили истинна [якоже вещию не безѣ свѣдѣтелственно, еще же и истинно что во оное время россіа воспріяла начерпованіе буквъ отъ изобрѣнія Куріла Архіепископа, законоположенія римскаго, Апостола Славянѣ Моравлянѣ, и учителя Адалбертова] потребно заключиши, что проповѣди и посланіе реченаго Епископа Адалберта, имѣли мѣсто, или нѣдѣлѣ плодѣ, или яко россіа обратилась паки скоро во ідолослуженіе; или еще, аще реченнымъ списаль потребно вѣрѣти что онѣ ослѣдѣ вѣ равногласій руссіи ругянѣ, понеже Адалбертъ былъ истинно Апостоломъ реченныя ругіи, и Архіепископѣ Магдебургу. Еще же можетъ бывать что реченныя Александъ возвратившися изъ россіи безъ собычія, утвердишася И впослѣдстві.
историография,
посомъ въ руги: отъ чего разность мнѣній спісательскомъ въ семъ членѣ пребываетъ разрѣшена и успокоена.
государь нынѣшняя россии, имѣть титулъ послѣдующий.
божіею милостію; Великій Царь и Государь.
Всея россіи, Великій Князь Владимировскій, Московскій;
Новгородскій, Псковскій, Смоленскій, Тверскій, Югorskій, Пермскій, Вятскій, Булгарскій, и пропчал:
Государь и Великій Князь Новаграда Нижня земли и
Черніговскій, резанскій, Вологодскій, Ржевскій;
ростовскій, Ярославскій, Белоозерскій, Удorskій, Обдорскій, Кондюискій, и пропчал.
rossiане біармскіе плавающе по Океану Сверному
уже сушь двѣсти и нѣколко лѣтъ тому, обрѣли
во оныхъ моряхъ еднѣ островъ незнаемыхъ прежде того, обаче же жителствуемъ отъ народа Славянскаго
подлежащѣ и осужденъ на непрестанные мразы и льды
называли его Філопода или Нова земля, величествомъ превосходишъ Кипръ островъ.

Начало знаменательства имени славянскаго.
сие имя Славы, или Славяне, не велия древнее всѣ
спісатель новѣйшій согласуются, что Прокопій
Цесарійскій [который опиалъ прежде 1170 лѣтъ воину
Іустиніана}
Густинная Царь съ Гощами. Гюрнанцъ Аланъ, которы писалъ въ поже время, они были первые, что помянули о имени Славянскомъ; еще и бенда, которы писалъ за сто лѣтъ прежде умялени державства римскаго написаль же о Славянехъ. Ппомолеи Алеандрянинъ во своемъ осмои таблнѣй полагаетъ людеи Сулаовъ, въ Сарматѣй Европской ближне къ Финномъ, которые были едины въ поже народъ со Славяны. И Петръ Marcelлъ въ зачатии Варварскомъ глагола о стѣ Сулаехъ, Славянехъ рече, яко супъ люди отъ нынѣшнихъ зовомы Славуны. Истинна есть, яко имя сие въ прошлыхъ временѣхъ, было въ писаніяхъ вѣло испрокажено и развращено. Греи и Италіане не разумѣюще знаменованія имене Славянинъ или Славинъ развратили его въ Славинъ [по руски невольницы] и въ Славо [по есть невольникъ значитъ по руски] которое прерѣшеніе како вошло, послѣдовано въ подлинныхъ писмахъ Прокопія Цесаріинскаго Гюрнанда, и бенда, мышлю что се погрѣшеніе должно вмѣнити мягкотѣножности языка Италіанскаго, которые да избѣгнутъ жестокости пронищенія,часто произглашатъ извергая літеру напримѣръ, яко места Флато Фят, вмѣсто Плаце Пяце, и тако места Славо Сяво, творяще малое разнество въ произглашеніи сяво или сяво, влагая букву Ц. Отсюда случілось что списали мало искусные въ языкѣ Италіанскому хоряще писаны по лашинѣ, не превели, или непозволил Славо и зъ.
Начало знаменательства.

но склаво (неволникъ) еще можемъ быть, яко сие случає,
лоесъ ради малыя пріязни, найпаче опь ненависти збло
велёкия отъ Італіанъ, наиболее же отъ оныхъ, которыя
живутъ при мори Адріатскомъ, понеже они въ прешед-
шихъ временахъ опь сего народа Славянскаго збла
были упомяны, и малю не всемъ изгублены. Іоаннѣ
Дубрави, спіесанель славныя, мнѣть, что сіе реченіе
Славо или Словянѣнъ, происходиітъ опь Слова, поноло
наче что всѣ народы Сарматскіе разсѣянные памнойтъ
спрашамъ разстоящымся, глаголюще едінымъ въкже
языкомъ, проложили себѣ сами оное имя Словѣны
Мартинѣ Кромерѣ, начальнѣ увѣрений, утверждая
тожде, проложиіт яко оные люди нарекошася Словянами,
да назначенъ себѣ истинными твердыми и
постоянными въ содержаніи слова даннаго комулибо,
и яко въ древнихъ временахъ, и не въдавныхъ, оные
люди страдали скорбіше вся щепты, найпаче и самую
смерть, нежели измѣніли слово. Понеже было между
ними позволено сотворіпи отмщеніе слова измѣніку,
или преступніку своего слова, пощучіюо предъ наро-
домъ, и оружіемъ.

Но оспавиѣ вышереченная претолкованія сказать,
что оное имя славо не пройшедесь опь иноду
развѣ отъ імене Славянѣнъ Слава, которое имя
восприяли всѣ люди пожде породы изшедшая изъ
Сарматии, послѣди Славы поликѣхъ ради исправленій
славѣнищѣхъ, которыя еодбяли всѣмъ своимъ спрашамъ
сродствен-
ИМЕНЕ СЛАВЯНСКОГО. 79
еродственнымъ, во утверждение вящшееся сея истинны, окончавали имьна собственная своиыхъ правителей и королей славянскихъ, симъ гласомъ Слава или Славянинъ, якоже на премьеръ Станиславъ, Венцеславъ, Владиславъ, Доброславъ, Радославъ, Болеславъ, и иная иная учтенная имена. Многие искусные спискатели, имѣющій спутное мнѣніе предреченное. Іеремій русянинъ утверждаетъ тое во описаніи о знаменитыхъ бояхъ случившихся при границахъ российскихъ въ лето 1118, сказуя: нарѣцается Славяне [якоже изобрѣтаю, въ древнихъ изданіяхъ нашихъ предковъ,] за многихъ побѣдъ исправленны и явно учтеннны отъ нихъ, бернардъ Юспіеніанъ, списатель Венецкій, между иными многими, исповѣдуетъ въ третемъ книѣ истории Венецкаго, якоже Славяне пріимжали сие славное имя чрезъ оруже, и самыми дьломъ слава природная, и наслѣдничая во оружи, пріимлежать Славяномъ паче, нежели инымъ народомъ свѣтскими. Понеже носили своя побѣдительная оружія во Асію, въ Европу, и Аѳіну, подъ имены Вандаловъ Бургундіоновъ Готовъ Остро-гошовъ Визіоготовъ, Гепідовъ Ептовъ, Алановъ Верловъ или Еруловъ, Аваровъ, Скировъ, Гирровъ, Меланкленовъ, баштарновъ, Певцовъ, [Печеноговъ] Даковъ, Шведовъ, Норманновъ, Фенновъ или Финновъ, угроръ или Ункановъ, Маркоманновъ, Кваловъ, Фраковъ, и Илліріанъ, кои оные вси были едина
шаляде порода Славянская, шопожде языка. И егда
Начало Знаменательства.

вышли из Скандинавии, их общего опечества, народился все [ о кромб Илліґіанов и Фраковъ ] едимымъ шокмо именемъ общымъ Готскимъ, отъ сихъ Готоовъ воспріяли начало Славяне Анпіяне, Скірры, Авары, Аланы и прочие единаго пожоже опечества Сармации.

Готоы, Ванданы, Віїготоы, Гепіды, Мелан克莱ны, и Гепы, были разны именами едимыми, въ проптчемъ же согласовался. были бѣлы пѣломъ, власами желтоваты, возрастомъ веліки, едимыхъ пѣхже законовъ, и пожде вѣры, едимъ поже языкѣ имѣли, нарицаемы Готскій; Нынѣ же [ понеже супь Вандальы истинные Готоы, ] невозможно отпереться, что Славяне паяжде супь породы съ Готоами, егда вси списали славные вѣшьмъ согласующашся, яко Вандальы и Славяне были едіаго пожоже народа: Вестфалы и Освалы были Вандальы же, еще сія не едимымѣ почю и особливымѣ именемѣ, но многіми и разными именами были называемы. Вандальы, Венедами, Вендами, Генетами, Венетами, и Славянами. Народъ Вандальной заняю во Европѣ, отъ Свѣвера до полудни, весь онихъ кряж, которые пропивается между моремъ Германскымъ, и Средиземнымъ [ Медіеперропскімъ ] убо того ради Москвишвѧне, Россіане. Поляки, Чехи, Черкасы, Далматыя. Ісприане, Карвашы, бошнаки, булгары, Рашчаны, и проптч е ближне, аще и разлины супь именами свойственными: однакоже были пожоже едіаго племене Вандальныхго, едіаго языка общаго всѣмъ:
ИМЕНЕ СЛАВЯНСКОГО.

всемъ. Обрѣтается въ лѣтописныхъ россійскихъ, что прішель въ несогласіе русси, ради обраниі новаго Князя, послалъ въ Вагрию города і въ провинцію, въ прошлыхъ временахъ слѣло славную Вандаловъ, споявшую въ нынѣшней близости Любеки: да бы имѣли како- валибо правителемъ отъ онаго народа, имѣ въ всемъ единообразнаго. Они же народа послалъ въ россію трехъ братьевъ, прошедшихъ изъ единиа породы, славянской и велеможныхъ Вандаліи, нарѣчаемыхъ рюрика, Синява, и Тувора. рюрикъ восприялъ владѣніе Нова града: Синявъ поставилъ свое владѣтельство на бель озерѣ, а Туворъ восприялъ Княженіе Пскова, и пребывашельство свое во градѣ Свирчѣхъ. Аланы, Вандалы, Шведы, и бургундяне, были Королевства Полскаго, имѣли моiже единъ языкъ Полскій, или Славянскій: Первые Чехи восприяли начало произведеніе отъ сихъ Алановъ.

Верлы, или Эрулы, были отъ сего народа Славянскаго тако наречені, понеже имя Верлы на языкѣ Славенскомъ, значить Лучъ свирѣпный, жестокій и гонный.

Авары, башпарны, Певчены, и Энны, были отъ тѣхъ людей Славянскіхъ: Авары нарѣчали своего Царя Хаганомъ, или Коганомъ якоже птицамъ и болгарами Славяне.

Скиры, и Гирры, были Венеды, или Славяне, которые въ прошедшемъ временахъ жилишествовали такожде и въ Дакіи.
82 НАЧАЛО ЗНАМЕНИТЕЛЬСТВА
въ Дакии, и тамо названи быша Даки: Прежде же
нахождения Гунновъ, обитали они въ мѣстахъ купно съ
римляны: того ради и нынѣ сему пребываетъ память
въ Дакии: понеже въ Молдавии и во Влахии [я же есть
древняя Дакіа] въ народныхъ писмахъ, и въ службахъ
божественныхъ употребляютъ языкъ и начертанія
Славянская. Молдавы болѣе сходствующій своевѣсту
нарѣчія русского, якоже Влахи болѣе подражаютъ
швековцемъ.

Шведы или Швецы, Норманы и булгари суть
такоже люди Славянъ: понеже первые суть начало-
родія Норманомъ и булгаромъ.

Унгряне или Угры, имбюшъ частью тьагожде народа
Славянского.

На конецъ Маркоманны, и Квады полюко прослав-
ленные въ повѣстяхъ, такожде быша Славянъ, понеже
отъ древняго едѣнства глаголанія, утверждается про-
странно едѣнство породы.

Всі люди вышереченныя, употребляли еще отъ
пѣхже имянь своеѣственныхъ во означении Людеи
высокопочтенныхъ: якоже Вѣдѣмѣръ, Валумѣръ, Сѣгѣмѣръ,
Тводомѣръ, Трогемѣръ, Свегуладъ или Сѣвалдъ,
Селѣмѣръ, Гелѣмѣръ, Радогастъ, Рахѣмѣръ, Раемѣръ,
Санхъ, Сѣгѣмѣръ, Вѣзумѣръ, Вѣнѣзъ, Мѣсѣлѣвъ, Оппо-
каръ, Вѣгѣлѣвъ, Сѣмѣланѣ, Предемѣръ, или Обрадѣ,
вся имена своеѣственная Славянъ. Ко свѣтлости и
славѣ ихъ, еще прилагается, яко не почю мушѣны,
ИМЕНЕ СЛАВЯНСКОГО.

но и женщины в вѣчную память проізошли оружіемь, якоже Амазонки, жены бывшіе Сарматы Славяновъ.

О ГОТОВѢХЪ СЛАВЯНѢХЪ.

Во времена древнейшья и прежде неже еще слава разгласила имя Римлянъ, не имѣющіе Готы и Славяне непріятелей отъ вѣнѣ еже вѣстися, воевалися между собою, и вышедшѣ изъ Скандинавіи первого своего отечества, билися со Умургами, и изгнали ихъ отъ своєственного мѣста, которыми завладѣли подъ вождениемъ Царя Беміха: оттуду пошли подъ вождениемъ Царя Філіміра въ Скифію имяннуюм Овінъ, потомъ остановилися при людѣ Спаллахъ, одольвше же и сихъ раздѣлилися Готы.

РАЗДѢЛЕНІЕ ГОТОВѢ СЛАВЯНѢ.

Едѣна часть Готы покорила себѣ Египетъ. Другая подъ предводительствомъ Амала Короля поіде къ Востоку. Пропчи подъ правленіемъ Валтовымъ обратилися къ Западу.

Оные пошедшіе къ Востоку, завладѣли Скиѳіею, выгнавъ
выгнавъ Скифовъ, послѣдили иныхъ Королей томъ странѣ, Король же ихъ Везовъ опъ иныхъ наречень Везоръ, подвѣжъ воину на бепорика Царя Египетскаго, и по-
бѣдилъ его. По немѣ наслѣдницъ бысть Томира Царица, Кошорая подвѣгла многа воины противу уерога Царя Персскаго, Эйліпъ Царь Македонскій взялъ въ жену Гопілу, дочь Царя Скифскаго. Алеандръ сынъ Эйліпова стражалъ имъ, но искусывъ силъ ихъ, учинѣлъ миръ съ ними, аще и курци показуеется нѣкогда роз-
гласень опъ иныхъ во хвалу Александру. Дары же воцарился надъ Персы, взялъ въ жену дочь Антирегира Царя Скифскаго, и до зды Гопоны были именованы Скифами, нера до того, яко бы начало опъ Скифовъ, якоже нѣкіе списатели италіанскіе тому мнѣренъ быши. Но понеже прогнавше Скифовъ, завладѣли держав-
ствомъ ихъ.

Другая часть нашедшая на Западъ, разоривши Грекию, предѣде во Асию, и подаде помощъ Трояномъ. Царя же ихъ были Еврипилъ и Телефъ, егоже убила Кассандра, и опъ Ахіллеса быть лишень оружія. Во время Августа Цесаря, цвѣтише между Гетовъ Царь Беробіста, въ которое время Елій Каронъ пріѣвѣлъ съ другія страны Дунай 50 тысячъ Гетовъ, да жительствуютъ во Фракіи. Царь же ихъ овогда обучениемъ блеснымъ, овогда презвостію и законами тако ихъ правителство-
валъ, что получивъ пространное державство, покорилъ себѣ многа народы соединяя, и съ великою смѣлостію, перепра-
переправяя Дунай, разорил Фракию, Македонию, и Иллирию, далёк велики страх Римлян, взяв безчисленную корысть отв ближних Галловъ, Фраковъ и Иллириковъ, разорил весьма боевъ подданныхъ, Кримскія, и Тавришковъ. Того ради Августъ, принужденъ послать противу его войска пятдесяти тысячи война, был мало не въ такое время Дромахис Король Гопфскій, который сражаясь съ Царемъ Лисимахомъ на Дунай, поималъ его жива, послѣди же съ великимъ другою члененемъ паки его отпустилъ. На знакъ же того виктории учнененной Лисимаху во Фракіи подданны Царю Дромахису, построенъ бысть городъ и нареченъ Лисимахія. Въ нѣкое время, сидя Гопфы воевалися счастиливо съ Македонянами, поѣхали на части Сопиріона намѣстника великаго Александра, съ триццатью тысячи военныхъ людей. Не за многое время прежде того, побѣдили Царя Филіппа, не прогнавшись Александра послованшей миръ съ ними. По томъ одолѣлъ ихъ Лукулъ генералъ римский. Они же хоппили было перебвано за Дунай, воспрепятствовалъ имъ тое Агріппа. Во времена Августа, разорили всѣ области ближняя подлежащая державству римскому. Во время Дюклітіана, многое убійство сопоровили по всему державству. Но да бы не долженствовали опиравши итв особливости, оставалъ Тацій порядокъ истроя римскій, онъ него уже начыня.

Третья часть Гоптова, котопая даже до оныхъ времени, осталася во острровъ Улмерговъ, завладѣла,
о разделении
совместно с пропами Гопей, Паннонией. Сначала же их Князь подвиг воenu на Фламенов, на котором, едва отбивал силу римскую, учинали мир с ними, и тако пребывали спокойны, даже до время в речённого Цезаря Домициана, который был первым, что отправил храм Иванов. Тогда Гопей распорох воюка римских, водимых Помпсом и Сабином Аттилиою, и убивше Помпса, отбили ему главу от трупа. Последняя знаменитая победа, Гопей разделись на две части, едина завладела Мизией и Фракией. От породы сих, через линию овеческую, родился Мауцим Цезарь. Другая часть подняла оружие противу Филиппа Цезаря римского, понеже оттеснился давать ему оброк обыкновенный. Декей Сенаторов, Опець [Капитань римских] и сын, пали на сем бою с трёдесятю тысячами воинов. В б память той баталии, поставился жертвеник на мост боевом, обреченный рукамъ декеевымъ. Овладели Гопеи Мизией. Во время же Гордиана, опустошили Азию, Понти, Македонию и Грецию. На единою бою, Макри́н сынь Цесаревич, бысть удив. Царствующую Постуму, насильствку Галинову, Гопей огосподствовали Фракиею, разграбили Македонию, разорившее Фессалию, и пропHECKше Азию, разграбили храмъ богини Дияны [Артемиды] во Евсеев. Городъ Византия пострадалъ много оть ихъ наездовъ: вошли съ паралиями своиими паяно во успке Дуная, и разграбили оныхъ жителя. Но нѣсколько обуздали ихъ Клеокань и Афиней.
и Афиней съярщение, Византийское, а Венерант впаде въ руки ихъ. Наскочили на Кизико, и овладѣли Ахію со всѣю Грецію. Гунтерикъ и Арсаикъ Царь Гопскій, были враги главныя Дюклюмъану Цесаря, котораго великий пораженіемъ поразили, взявъ намѣны воѣска римскаго, взяли Марціанополь городъ Мизийскій. Волуѣнъ получилъ миръ съ Готами. По немъ бывшую преемную Галеніану, Готы по предводительству трехъ своихъ Капитановъ, Виндикона, Фурона, и Варона, ослободили Ахію, Елесонитъ, Ефесъ, Вифінію, и Халкіонію. Разорили Анхіаль градъ, горы Елма, опустошили Ахію, Фракію, Македонію, и Фессалію купно съ городомъ Византиею, такъ, что въ Византии ніединъ спасся, разбѣ по случаю, которыхъ обрѣлся въ дому, за пѣмъ изобрѣлъ Магіміятъ Цesarь въ намѣреніе, еже утверждіи миръ съ Готами, сей Цesarь бысть первыи, которыя пѣмъ плащъ жалованье. Въ то время Губерикъ Царь Гопскій, покорилъ подъ иго Скиовъ, Туидовъ, бубен-гезовъ, Васмавроатовъ, и Кадовъ.

Царствуй Клавдій надъ римляны, пойде самь своею Особою на Готы, которые в微信号 согласиа на разсыпаніе державства римскаго, и учінівше съ нимъ бой, пали присла двадесятъ тысячъ Готоовъ, двѣ тысячи караселы пополены въ морѣ. Сей бои учінілся блѣдъ Марціанополя, и окресѣтъ Византии. За которую побѣду Синкълишъ римскій уложилъ, что бы въ честь Клавдіеву положить монету златую въ Синкълишъ, и единъ Андріанъ изъ алаш
оразделень

злана поставилъ предъ врагы Капитолий: учнівъ же Гомфы миръ съ римляны пребыли въ пышке на шестьдесятъ льтъ, даже до временъ Уалентла, который воспріяля ихъ въ свои союзъ, пустыль ихъ обіяти во Фракіи, попустівъ имъ имѣми своя оружія. Тогда Гомфы раздѣлішася во Острогомфы, и Вышгомфы, сіръ въ вышнія и ніжнія. Они, которые были ближайше къ Востоку, нареклися Острогомфы, Западные же Вышгомфы. Впали Гомфы въ въ междуусобную брань. Фрідигернъ Царь Вышгомфовъ, прішекъ ко Уалентлу ради помощи противу Аталарака Царя Острогомфовъ, ихъ Уалентъ збіль блѣзъ Фракіи, разгнѣвавшееся же за сіе на Уалентла, учніліся въ Ариане: Потомъ же егда Гомфовъ прогнали Гуны, пріпекли паки ко Уалентлу, и просіли Мізю и Дацю въ жіпелство. Но Царь бояся, да бы впредъ не наступили непріятелски на державство римское, противу своеи воли, успули имъ Фракію, и далѣ имъ двухъ своихъ Военачальниковъ, Луція и Магія, да бы получили подъ ихъ вождениемъ иныя лучшия страны: Но или за не великой смысли сіхъ двухъ Военачальниковъ, или за то, что Луціія покусился чрезъ отправу умерія Фрідигерна Царя Вышгомфскаго, пови подъ лъ оружіе на Уалентла, и на дву бояхъ, на первомъ блѣзъ босфора [Гірла черноморскаго,] на другомъ блѣзъ Адрианополя, разбойны и развоеваны быша римлане: Уалентъ Царь понеже раненъ бысть сброю на послѣднємъ бою, прінесень
принесён бывъ отъ своего въ пленникъ, которым по случаю зажгли неприятеля, и памо згорбль Уалентъ. Сие убо ему было проповедано за не многие годы прежде отъ еднаго монаха, которым увбская его въ мирѣ съ вышцпцами. Умершеме сцевымъ образомъ Уаленту, вышцпцы осадили Константинополь. Во благословеніе Спасительное сему Царственному дому, соболѣзновал вдова Царица Уалентова, та многимъ благословешествомъ побѣдила свирѣпство осадцпеленъ, понеже посылала имъ прохладныя вещи изъ града во обозѣ, и примѣрами гражданственными соединявшала милость, что Гоповы опставивши осаду, обратилъся пропяти Мизы и Фракии, Уалентинианъ наслѣдникъ Уалентовъ, былъ отъ Алтпаларика Царя Господстваго въ толкомъ почтении; что во все время Царствованія его, и его наслѣдника Едосиа, сем народъ свирѣпый не учинилъ вреда державству ихъ. Наиже по смерти Алтпаларика, пребывали 25 лѣтъ не избирая другаго, довольствующиеся жепии на жалованіи и подъ законами Едосиевыми. Попомъ егда вышли Гоповы изъ Фракии, поспавли Царемъ Аларика, отъ породы балтпевъ, емуже поддася радагастъ, грознибшимъ Барваб во оныя времена, и съ воискимъ 200 тысячь; разорили Фракию, Панноку, Илпирку, и Норикъ, предвидущу во Италію: но впадши радагастъ [въ побѣдѣ учиненномъ ему въ горахъ Физулы] въ полонь римляномъ, прія отъ нихъ достоиную умершвленіемъ казнь.
Между тем временем, Апетриш прошел в Испанию, овладел оное Царство, и владел им изъ львь, возвратился паки в Италию, гдѣ всѣхъ подъ мечь подклоны и попали. Обратился на Францию, отъ котораго Королевства прогнанъ бывъ, силою оружія, возвратился паки в Испанию, и самъ утвердился державство Вышіго Престола, прежде прихода Апетришева во Италию, которыя пономъ всегда пребывали въ миру со Францизами.

Остроготовы прерывали жестокія воины и гонения отъ Испановъ. Наконецъ же, егда обратилась фортуна къ Остроготовымъ пропишу сыновъ Апетришевымъ, была весьма прогнаны Гунны изъ Паннонии и изъ Мизы отъ Остроготовъ, которыя разорили Иллірія, обхвачали владѣніе земель завоеванныхъ львомъ Царемъ, съ нѣкоторыми повѣдѣніемъ, давше ему въ аманаты Теодоріка, которых пономъ былъ Царемъ во Италии. Въ сей время городъ римъ обрѣтается насилуемъ многими Цесаріи, или Государья, которыя другъ друга нѣвероятни, изъ нихъ Царствующихъ, или Тирантствующихъ Августулы. Отпокарь Король ругановъ Славянъ, овладѣйствоватьшь Царствомъ Италийскимъ силою оружія, разорилъ Тревизы, Виценку, и брецію, завоевалъ взятіемъ Павію. Орестъ и Августулы погибля на бояхъ послѣдующихъ. Римъ же почитанъ въ два года бысть лишень дванадесяти Цесарей, большая часть убиты гако. Семъ городъ яко обладашель мира, ни оть едінаго
годевъ инаго народа восприялъ величайшее поражение, яко опѣ народа Славянскаго. Сіе-то образомъ утасе державство римское во Италии. Оныя народъ Славянскій, бысть первымъ опѣ всѣхъ противихъ, держащѣ Государство сие: Аще же и оспася нѣчто славы державству римскому во Италии, всѣ се изнесь вонѣ съ собою народъ Славянскій. Чесого ради нѣже слава Кірова, за еже покорилъ себѣ Халдеи, нѣже она слава Александра велиаго, за еже покорилъ себѣ державство Персидское, нѣже оная самыххъ римлянъ, за еже погасила Монархію Греческую, могутъ уменшить славу оную Славяновъ, которые наложили конецъ прекословію гордому послѣднихъ.

Опомкарѣ же опѣ иныхъ нареченъ Одоакрѣ, бысть ругианѣ Славянинѣ, человѣкъ возрастша высокаго, которыхъ держаль царство Италійское пятнадцать лѣтъ. Едва же идяше съ воискимъ своимъ въ римъ, весь градъ убоялся изъ-за во сраженіе ему, творяще человѣку Славянину большую честь паче подобающія человѣку смертному. бысть поздравленъ Царемъ римлянов. Позавидѣвше Острогоптены, и Зіонѣ Царь Восточныѣ, Величеству Державства Опомкарова во Италии, Зіонѣ, и Острогоптены пооисстра Царь своего Феодорика на браны, которыхъ поиде съ сѣльвишемъ воиискомъ Острогоптѣфскімъ противу Опомкара во Италию. Прішедшѣ же въ сраженіе при рекѣ По, по трехъ боихъ слѣдующихъ и жесточайшихъ, бысть побѣдитель

К 2 Феодоркѣ
Феодорик, собою же Оспогоновь во градь Равенну,
бысть шамо во осаде чрезъ при году непречанно,
по шомъ сдался на договоръ. Феодорикъ же прописно
учиня оному договору, приказалъ умертвили его,
и огосподствовалъ Царствомъ Италійскимъ, которое
отъ Государствованія еднаго Славяніны Ругяніны,
прежде въ другое Славяніны Острогоновъ. Обаче же
съ великімъ премѣненіемъ фортуны, понеже Феодорикъ
свободилъ отъ многихъ разорений Италію, возставалъ
паки украшеніе граду риму, сопрядясь во многое
своѣство, дабы лучше том покореннъ имѣлъ. И во время
предыдя шести лѣтъ, вняже онь поживъ вѣ покоѣ,
на престолѣ, ните римъ ниже Италія имѣлъ желаны благо-
получіи прешедшыхъ, бывшихъ во времени Октавіана
Августа, или Траіана, или Адріана, или коего на
будь иного лучшаго Государя. Умершую же Феодорикъ,
бысть его наслѣдникъ, Государь худъ, молодушень,
и не промыслепленъ. Густинянъ же Царь вѣдя время
удобное ко опобранію паки Италіи, и надѣясь на храб-
рослую белязарію, побѣдитела и прогнавшаго Вандаловъ
изъ Африки, послалъ сего своего Генерала во Италію
въ сильнымъ воѣскомъ. Той бысть первы, прогнавшель
Острогоновъ изъ Сициліи. Прожения Феодата Короля
ихъ, освободилъ городъ Неаполь. Послѣди же учинилъ
бои со Острогоновыми близъ рима, на которыми вси
избранные салдыны римскіе падоша, прочи же спаслися
бѣгомъ, гонены Острогоновами, даже до врьшь Пінціаріин.

Основани
Готеовь. 93

Останки же войска разбитаго Густинианова, отступили отходомъ въ городь римь, которои осадилъ побавился.
въ другомъ бою пали съ 200 тысячъ римлянъ, а въ третиемъ погибли всѣ сильные салдаты римскіе,
осадные принуждены голодомъ посланы жены, дѣти, спаряя, и промѣя негодныя, въ Неаполь: Острогонцевь
основивши осаду, пожгли города Сомо, и римни, взяли градъ Медіоланъ и разоривши его опять основанія, сбили
понемь соль. Потомъ подъ вожденіемъ Топилы Короля своего, взявши боемъ равенну, Цезенну, и Петру,
овладѣли мало не всю Италію. Осадили паки римъ, приведшіе его голодомъ къ нуждѣ, еже ясны коренія,
миши, и живоопная домовая бездѣльницшая, орѣ чего помроща мною тыхацъ гражданъ. Въ то время
Топила нашедъ путь чрезь спбны, внице вѣ ночное время въ римъ, погубилъ всѣхъ мечемъ и огнемъ,
весь его запустошиль, и разорилъ. И изъ вонь, весь оставилъ его пустымъ; осадныхъ 22000 Грековъ,
[которые были посланы жити] порублены на части со всѣмъ гражданствомъ. Учинивъ тое разореніе сладкіствія
Топила, одолѣли паки Лукезами, Абруцѣ, Ёрпесу,
Руспиканъ, Перугіи, оспровъ Кипрѣ, и Акарнанію.
Белларии же предвуспѣвая, онымъ осуществоемъ
Топиловымъ, пріѣдашше паки ко строенію и укрѣплenu рима, но пріѣздѣ шамо Топила, возвратившись
пѣвъ походу Акарнаніскаго, паки его осадилъ, взялъ,
и разорилъ впоруцою краѣ. И учінися дѣды.
всея Италии, отриць равенны, наступили на него Нарсиэ Бенедикт Гундатиновъ, посланный шуда со всеми саями его державства, и съ помощью присовоку-
ленною пяти тысячь Лонгобардовъ, трехъ тысяче-
верловъ, или Урловъ, и четырехъ тысячеи Гепидовъ. боя 
былъ чрезъ два дня непрестанно: на конце видае 
Остроегоуы, что ничто въ корысть получали, разъ 
непрестанныхъ рашем съ римляны, определись влады-
дельства Италии, да возможуть вывезти съ собою вещи 
свои, где имъ будетъ угодно. И тако отвздоша изъ 
Италии, побеждены не отъ Грековъ, или отъ римлянъ, 
но отъ салдатъ погоже народа Славянского, вступи-
вшихъ въ союзъ съ Греками и римляны. Во опложении 
же изъ Италии Остроегоуы, часть приложилась къ бур-
гундыномъ и ко Французомъ, часть ко инымъ наро-
домъ, и часть возвратилась мирно подъ Государство 
Италіановъ, которые называють Гопсовъ, и пропчыхъ 
Славянъ, Варварами. Долженствовало бы имъ раз-
смотрѣть, что они сами тѣже суть оспанки послѣднее 
ошть тѣже Варваровъ, серѣчь отъ Гопсовъ, Вандаловъ, 
Верловъ, и пропчыхъ Славянъ.

Вышегоуы выгнали Вандаловъ изъ Испании, и за-
влали тѣмъ Королевствомъ. Ихъ Короли даже 
до недавнихъ временъ, наслѣдствъ непрестаннымъ 
держали оное Королевство, оставляше Галлию Фран-
цузомъ. Но многажды обладали и Галлиею, дважды Пан-
NONьею, прилѣди Мизией, седьмѣть Фракіею. И на конце 
всѣмъ
о вандалахъ. народъ славянскомъ.

Вандалы, отшедши изъ Скандинавии, стояли въ пустыне единь годъ вблизи, покаместъ прішли до рѣки, нынѣ нареченная Вислы, которая дала имя Вандалъ, просмѣхвающеся и ласковосердствуя сообразно имени своея Королевы, имѣннымая Вандала, которая егда они обдержали побѣду знаменитую надь непріятелемъ, бросилась въ тую рѣку. Иные же спѣсивели глаголють, что оные люди получили имѣніемъ Вандалами, отъ ихъ Короля Вандала, которыми по доступеніи ихъ къ рѣкѣ Вислы, правилъ ихъ съ краінъ удоволствованіемъ четырнадцать лѣтъ. Сии Вандалы всегда были славны во оружіи: воинствовали у Александра великаго, во всѣхъ его начинаніяхъ. Егда же онѣ умрѣ, возвратилѣся въ страну свою. Которую послѣ ихъ владѣли Сауонянѣ. Во время Августа Цесаря, владѣли берегъ восточнымъ рѣки Рена, съ воискомъ 80000 человѣкъ. Опкуду послѣдній опет Друза и Тиверія была прогнаны во своя жительства, близъ горы Карпаша, при границахъ Сарматахъ, или Полскіяхъ, изъ которыхъ мѣстъ прежде пренесли новоселенія своя къ морю балтѣн.
балгискому. Въ началѣ же многія воины воздвигнула на Датчанѣ, и Сауоновѣ: соединившись съ Маркоманы съ людми погождѣ народа Славянскаго, на Марка Антоніа Цесаря: въ лѣто отп Христова 183, наступили на всю Германію, пріѣхавши большую часть людей Германіи, жити уничтоженныхъ во странѣ бѣло узкой, и овладѣли единою брегомъ рѣки Висурга: пысяща навсегда плывя по рѣкѣ Висурѣ, вошли во Орізию, остановились на берегѣ воспрочномъ рѣки Аміза. Но егда наскочилъ на нихъ Титъ боеналъ, брата Адель- балда Князя Орізискаго, одолѣл ихъ и прогналъ отъ Аміза: бѣлѣя и съ Вышитопеями, но понеже побѣжденны и прогнаны отъ дунай: одержали Паннови, которой владѣли 40. лѣтъ. Вѣ лѣто 382, прошли во Италію подъ вождениемъ Короля ихъ Многасиль (отъ язвныхъ списапелей незнающихъ языка Вандальскаго, или Славянскаго, названаго Модигисиль, или Модідисиль.) Вѣ лѣто 415, прошли во Францию съ Крошкою своего капительмѣ, все государство сѣкуше и попаяюще. Но егда подоспѣлъ тамо Вышитопей сѣлбѣнѣ ихъ, имѣ уступили страну: сошли по Пермискимъ горамъ во Испанию, и овладѣли единою лучшѣй провинцией Испанскою, нарекли ю отъ своего имени Вандалузіи, нынѣ же со отсѣченіемъ первыя буквы, наречена Андалазиа. Егда же часть ихъ наскочили на Венецию и Істрію, разбили ихъ, и побили Василіскѣ, и рихимѣръ Цесари. Владѣли Виспінѣю 30. лѣтъ. Позваны
Позваны во Африку, подъ обвящаниемъ превеликъ по-
чесней опъ Конциа Вонифатіа, опступника державства
римскаго. Прешли Гірло Гіблітерское, и не устояли
въ слове, даниномъ реченному Концию, завладѣли
боналіку, Салу, Таманазіду, баназу, и Тингенды.
всѣ грады превеликія. Уалентпініанъ Царь на конецъ,
повелѣль имѣ изыши изъ Африки, съ нѣкоторыми
порядки мирными, которыя постановиль съ ниими.
Умершу же Уалентпініану, они паки возвратилися во
Африку, правителствуютъ свои въ Королемъ Гізерихомъ,
взяли воиною Кареагенъ, оную славную республику,
которая задала полко освобленіи рѣчи послѣднему
римскому; и яко до того времена пребывала, 530 лѣтъ,
покорена державству римскому. Учиниѣ тую побѣду
превелию, пройде Гізерихъ до оныхъ острововъ Сарди-
ніи, Сіциліи, Корсіки, Эбузы; или Пітузы, или Ивіки,
Овладѣл и оными: Марку, и Мінорку. [Изъ которыхъ
уступил Сіцилію, Отпокару Королю Италійскому,
за которую онъ обязался платитъ на всякую годь,
нѣкоторую дань Гізериху.] Гізерихъ прошедъ въ Шкоцию
и врѣманию, держалъ оныя мѣста до полѣ, что раз-
зорѣлъ могущность жесточайшаго Аппілы: Егда же
Махімъ Тирански овладѣл державство римское, взялъ
наслѣдіемъ Еудосію въ жену, вдову Уалентпініана.
Онаже, дабы ей избыши того Тиранна, шаинъ пославши
прізвала Гізериха славнаго полкомъ побѣдами, во Италію,
ко осадѣ рима, и да свободиѣ ю опѣ супружества
л
ненави-
о вандалых.
ненавистного. Тогда вшёл съ тяжким воинствомъ въ Италию, взял римъ, гдѣ употребилъ въ четырнадцать дней непрестанно, вся дѣйствія необузданнѣшаго нѣмилосердія. Но укропилъ свое, разсмотрѣвъ стыреніе и покореніе Папы Льва, отвѣдѣ изъ рима въ лѣто 457, взявъ съ собою въ плѣнъ, Еудосию и Плакідію со многими людьми. Гілімірѣ былъ послѣдняй Король Вандалеской, того поималъ внезапно Велисарій во Африкѣ, но воспріялъ его съ толикою храбростью, что ежели бы Гілімірѣ предолѣлъ изобиліемъ фортунѣ, споспѣшествующія ему въ семь бою, прогнавъ бы безъ еомнѣнія, и во оны разъ всѣхъ прогнанныхъ Грековъ изъ Африки, хотя Велисарій Генераль Іустиніана Царя, привелъ съ собою лучшее воиско державства. Но Гілімірѣ погубилъ, или нерадія о времени погодномъ, подалъ время Велисарію исправиться силою, и въ промѣнѣ бою, которыя дали оба воиска, убію бывшую брату Гілімірову, съ болѣе частью Вандаловъ, впаде живъ въ руки Велисаріевы, которыми приведе его въ Тріумфъ въ Константинополь: онъ же предстаавъ Іустиніану, неуничтожился мыслию, учіяъ разглаголствіо съ Царемъ, съ толикимъ постоянствомъ и твердостью, о непостоянствѣ фортунѣ, съ равномѣрѣмъ прешедшаго своего бытія, къ настоящему бытію, что Царь умѣлвся отъ словесъ Гілімировыхъ, и больше того отъ великолѣпи, и твердоспѣнія его сердца, нещокомо ему свободу даровалъ, но даровалъ.
даровал ему еще и изряднѣйшіе земли во Франціи. 
Которыми онъ владѣлъ, донельци жилъ, и съ его 
смертию скончался слава, и имя Вандалскаго, о кромѣ 
шѣхъ, которые держали стапь свои Вандалужскій, 
или Аналузскій, оные непреображеніе во Африку. Гдѣ 
Вандалы царствовали двѣстымъ лѣтъ, иже природная 
люстрыя, пріинудила Церковь римскую, прібавши въ 
моленія свой, еже отъ Вандалѣ избави насъ Господи. 
Вандалы же быша распѣліни ересю Ариевою чрезъ 
Господѣ. Егда же еще были безбожные, между иныхъ 
обычаевъ гражданствова, имѣли и тое, еже посылами 
единоаго послѣ къ шѣхъ, съ которыми ждали поспа-
новици перемѣрие, или миръ, которыми послѣ взяявъ 
въ руки камень, меташе его въ воду, глаголя: тако 
да случиться оному, кого изъ насъ первѣ преслушывтъ 
въру, иже нѣкогда нарушали Вандалы злочествые: 
ще же и нарушили пую бывше Арианами. Опѣ сихъ 
Вандалѣ родился Спеликонѣ оный славный пріятствен-
ный Освободилъ Царю римскому. [Греческому,] Который 
умирая, не усумнѣлся въ благи ему защищеніе сына своего 
Ономя, ему же неусумнѣлся дади, еще жилъ сына въ душу 
дщерь свою, въ воздаяніе его изрядныхъ дѣлъ. Опѣ 
Вандалѣ проісходить въ бургундіане нынѣшніе, понеже 
во время Уаленпіанѣана Царя, паки вышли бургундіане 
опѣ Сверы, изъ землѣ Винделяковъ, прішедшіе рѣку роданѣ, 
изобрѣпше во ономѣ мѣстѣ жителество покойное, оспа-
новицѣ, назвавше оную страну, опѣ своего имене 
бургундій.
о верлахъ, или эрулъхъ народъ славянскомъ.

Верлы, расплывно наречены Эрулы, и Эркулы, народъ Славянскомъ, изшедшии изъ Скандинавиъ, прішли до эсера Забаха, овладѣли судами, елико ихъ прі оныхъ брегахъ нашли, которыми учтѣвше сильный флотъ карабельный, преідоша большое море, [то есть Черное море] и взяли градъ Візантію, попомъ нареченнымъ Константинополь. Отпуду же прешьдше во Азію, порубили и пожгли нѣсколько провинціи римскіхъ, и во Ірій разорили Ілліонъ Фортецу Троянскую, которая до здѣ стояла на основаніи: Иисполненняяся добычами и грабежами, паки перешли большое море, и утверждли свое жительство надъ Дунаемъ. Сіе убо случілось при державствѣ Валеріановъ: да покажутъ колико въ нимо вмѣнили своихъ неприятелей, бѣвалися наги, покмо покрывъ части срамныя, горды и люпны. Мышлѣли что ни которои народъ поступали въ равенствѣ съ ними въ дѣлехъ воинскихъ можемъ. Первое завладѣли Лібунію, и попомъ во времена Анастасіа Царя Далмациі, задали великую трудность римлянамъ въ Панноніи, одолѣли Лонгобардовъ, и всѣхъ пропчихъ, своихъ сосѣдовъ, понеже необумашеся, кто бы имъ учтѣлъ воспротивленіе. Преславше отъ воеванія, опочили чрезъ при года цѣльными, отъ чего учтѣлася причина разрушения ихъ, понеже погубляющие во празднѣствѣ обученіе воинское, къ которому же ни вочшо
о верлахъ

вмѣняюще по своей обыкновести, силы своихъ непріятелей, не началяно быша объяты, опакованы, разбиты, и побиты отъ Лонгобардовъ.

Відомаръ, или Відіміръ Вторый Царь Верловъ, царствуя при границахъ Далматии, мучиль Свящаго Маріа со иными Христіанами: Его же наслѣдникъ Сукладо, или Сундувалдъ, помогъ Нарсію противу Госовъ, и былъ славенѣло за свои Эроискія дѣла. Жены ихъ хаживали съ мужьями на баштліи воіны противу ихъ непріятелей. Егда Верлы единою одольны были отъ римлянъ, пья жены поносили ихъ малодушію, понеже попустіли побдіпіся отъ народа возрастъ многіяго отъ нихъ. Прежде же обращения ихъ къ вѣрѣ Христовой, покланялися многимъ богамъ, имѣли многихъ поповъ, охраняли многіе законы; и церемонія бѣло разнштвенны отъ прочихъ паганыхъ народа Славянскаго. Между прочихъ егда еднѣ къ изъ нихъ занемоществуемъ въ возрастѣ старомъ, или что ихъ искусные въ хитростяхъ врачевской опчаявалася вооздравленіи немощняго, полагали его въ костерѣ древѣ, и посылали еднаго Верла убити его. И потомъ сродники убитаго соштаги шрупѣ и костерѣ, и жена убитаго повѣшвалася на висѣліцѣ при пепель мужемъ; аще же кая того не хотѣла творить, того имѣли забесчестную: Вѣру же Христіанскую восприяли при Грамѣ Царь своемъ, которому пришелъ въ Константинополь къ Царю Иустіану, и тамо со всѣми своими людми восприялъ Святое Крещеніе.
Оварь в славянском народе.

Си восприняли начальобытіе отъ Гепідовъ, воздвигли многія рапи на римлянъ, наибольшнѣе при державствѣ Маврикія Царя, которыми до учиненій препятствія ихъ нападеніямъ, даже имѣ дань погодную по 80. пышаць дукатовъ славныхъ. Вѣ лѣто 577, послѣ послѣ пословъ къ Маврикію Царю, по учиненнымъ отъ нихъ добычіи града, знаменитаго Сірмія, да бы къ даннѣ предреченной, прибавиѣ другихъ еще 20 пышаць. Получи намѣреніе свое, немного послѣди послѣ Хаганаъ Царь ихъ, дабы возрастиѣ еще другихъ 100 пышаць дукатовъ соловыхъ. Егда же вѣ томъ ему бысть отказано, разрушиѣ градъ Светонъ, и завладѣли многія иныя города, іллѣрійскія. Сімъ Царь принужденъ былъ паки примирился съ нимъ, чрезъ Елпідию Патрікіа, и Комменшіола. Которые исходили спокойнѣй миръ съ Хаганомъ: Но онъ скоро миръ разорвалъ, вооружиѣ своѣхъ людей противу Фракіи, и опустошаль не даже до долгихъ сѣмъ. Гдѣ Авары вступили вѣ бою съ Комменшіоломъ генераломъ Маврикіевымъ, которыми пронесло всякому надѣянію, побѣдилъ ихъ, разбіль и прогнавъ, вѣ лѣто седьмое надѣесь державствованія Маврикіева Хагана исправляя опѣ разбойни прошедаго, наступиѣ со своѣми людми на Далматію, и досели до балки, разорѣлъ 40 городовъ ближнихъ. Сиѣ Авары жителіѣ сповали вѣ Панноніи нижней. Оттуда по томъ сошли вѣ баварію.
въ баварию, великие были приняли Далматянъ, имь же частые помощи подавали на Сауоновъ: правителствуемъ Генрикомъ сынъ Омпоновымъ. Но восходивше Авары нькогда воздвигнули брань прошиту Сауонъ, преходящее въ воинствомъ своиъ черезъ Далматию, попросили у Далматянъ нѣкакія помощи. Они же забывшее благошворенія восприятая въ прошедшемъ времени, дали имь предъ ними въ мѣсто споможения едину сабаку вѣло жирную. Авары же приготовили незлобиемъ о сей обидѣ, со смѣяніемъ великимъ на Далматянъ неблагодарныхъ, которыми невремя было тогда отмстить, сокрываянное ко иному времени добродолучнѣшему.

о алланѣхъ славянѣхъ.

Си изшедшее изъ Скандинавиит, общаго опечества всѣхъ Славянъ, раздѣлися на двѣ части, едина пошла во Асію, и всѣлалася близъ горь Засѣверныхъ: нынѣ же наречены Тапарове. Другіе же соединившеся Вандаломъ, и бургундиономъ, изгнали Французовъ, и нареклись Скіи: нѣкоторымъ же спѣсашели названы Даки. Но лутче было имь названыимъ были Гогоами: понеже имѣли едина поѣже языкъ между ими: были соѣди Амазонянами, разсѣянны въ разны люди, и народы, распространился даже до рѣки Гангса, которая раздѣляешь Индию, и впадаетъ въ Море Южное: Нестроиля кібишокъ.
Целяю, ни домовъ, ни землю орали, но писались мясомъ, и множествомъ мlekа, всегда живуще на шельгахъ покрытыхъ кожуринами съ древѣ, и возили ихъ съ собою попростореннымъ степямъ. Едва же до-дущь до попасовъ, разставяся вокругъ, Бдели на шельгахъ яко скопы. Поваде пшюю отвѣджали на пѣхъ же, сожмѣе же мужеи со женами было общее, такожде и воспитанье дѣтей. Всякая страна, въ которую приѣзжали, казалася имъ своя. Изобиловали конми, скопами, и спадами, копоррыя на предь ходили ихъ походу. Поля оныхъ странъ, на которыхъ обѣщали и водился, понеже были всегда травенисты, и побыли плодовъ, не справляли никогда недоспешкомъ правы про скоповъ, и яблокъ про человѣки. Многолюдство неполезное, пробываше всегда вокругъ шельгъ, безъ обучѣпелства, со времени легчайшими.

Молодыя люди обучалися Бздіи на конѣхъ, понеже ходили пѣшими вмѣняли дѣло уничтожено. вси разбы были искусны воевашели, велики возрастомъ, лица было прихожаго, волосы среднерусыхъ, очей привѣзно грозныхъ, было быстръ, равны Гунномъ во всякому дѣбѣ, но не много своеплѣвѣши и политичны въ пѣшѣдствѣ, и во одѣяніи: забѣгали ловлю гоняще даже до Моря Меотида, до Гірла Киммерийскаго, до Армении, и до Миди, ратолюбцы, и бѣдолюбцы, не любили праздности и покоя, считали благополучие, еже умерши на бою. Тѣхъ вмѣняли за глупыхъ и бездѣл-
и безделныхъ, которые умирали отъ старости. Славенъ у нихъ, которои убивъ бывалъ на войнѣ. Вместо полоненниковъ, открывали голову непритемлемъ побѣденнымъ, и драли кожу съ нихъ, и полагали кожи на свои кони поводнымъ, за побѣду большую: и съ тами наряды вѣли ихъ на бои. Не имѣли ни Церкви, ни Храма, ниже Поповъ, ниже боговъ особливыхъ, ни щитовъ, ни копий: вынимать сабли изъ ноженъ, и воинну голыя въ землю, поклонялись имѣ, яко богу Марсу, егоже вѣрили были пастыря всѣмъ своимъ мѣстамъ въ нихъ же батальи имѣли. Имѣли знаніе дѣвное о будущихъ дѣтей, о которыхъ гадатели спрашивали, собравъ нѣкакія прутки прямые, и разобравъ ихъ въ время определенное съ нѣкоторыми обаваніи наговорными. Холодство не было у нихъ во упомянутіи, понеже вмѣняли себѣ всѣхъ рожденныхъ отъ славных породы. Обаче же имѣли правителей и судей избранныхъ, искуснѣшихъ и ученѣшихъ въ дѣтяхъ военныхъ. Наступали на Палестину, на Египетъ, и на Иудею, которыми страшное разореніе учѣніи, во время Веспасіана Царя, понеже опоморилъ имѣлъ проходить вращъ Каспийскихъ, Царь Урканскій. Разорили Мидию, Арменію. Во времени послѣдующая восприявше плату и служеніе овѣ римлянѣ, притягали верность славы, и храбрства. Покусившися многажды Гойы воѣны во Еракію безъ случа, призвавшѣ Алановъ въ помощь, пройдша купно, швовраще грабленіе велѣ. Имѣли Алане воѣну съ Домішаномъ. М и Троя.
и Траяномъ Цесарями: во времена же Декія взяли Візантію. Адрианъ Цесарь, не возможъ побѣдить ихъ оружіемъ, но пріимяжалъ ихъ дарами. Граміанъ же учінилъ: Уалентініанъ наслѣдникъ Гордіановъ, [котораго побѣдилъ Алане] разсмотрѣвъ безполезство оружія, еже побѣдати семъ народъ свиѣпы: сотвориъ указъ, коегоимъ обѣщаля свободу отъ подати на десять лѣтъ, идьмъ, которые ихъ возможноу побѣдить. Тогда Германе желашелы славы, и обѣщан- ня корысти, дѣйстія противу Алановъ и одолѣли ихъ: за что наречены были безданныки: Уалентініанъ потомъ вторицею въ путь въ воину противъ Алановъ, былъ не почию побѣденъ, но и удавленъ, повелѣниемъ борборага Царя ихъ. При- совокупившися Аланъ ко противнымъ народомъ Славянъ, сѣрѣван, аламъ, бургундіономъ, и Шведомъ подъ вожденіемъ общаго ихъ Князя Сімгібана завладѣли Галлію. Опредѣла же проішаша во Испанію, идѣ завладѣли оную страну Испанію, отъ нихъ названную Аланію, нынѣ же расплѣнно глаголется Каталонія. Не довольствуующееся же сею страною, наступши на Португальію, тымъ взяли городъ Эмерітъ-Августу, со всѣю Галліею гдѣ утвердили на нѣсколко время Царство свое. Радомиръ Король Христіанѣвій Гальціи, побѣлъ Абдара Короля Павіи въ лѣто 823. Они же Аланы, которые осталися въ домѣ въ Сармациі, истреблены была отъ своихъ соседовъ, тако что необрѣ-
необъясняется никому житель военных местах, разве только иногда проходящие казаки, искатели какую либо ловлю.

о баштарных и певчинах славянских.

Баштарны, и Певчены [Печенеги] бяхут едины народ, которые вселися от горы Певчениских, и Карпатских, между устью Истры, и Днепра, распространены даже до Моря Меотиса. Первои их поход воински учился пропив Даков, которых им сбылись благополучно. Воззвылъся на Павла Эмиліа совбшника и Князя Римскаго, которым наедином бою убили его: Тысячъ конницы их послѣди же восприялъ их на плащ: при Лепиѣ Консула, поднялися от Истры, приверяще паки нападение въ державство римское, быша побеждены отъ Помпея, и Цесаря. Дѣла римлянъ пршли бы во изнечтожение на воинѣ съ Міеридатомъ, аще бы непомогли вступленія баштарновъ противу онога Царя. Потомъ же пршли во изнечтожение силы ихъ отъ многихъ раженъ, прогналась отъ своихъ обшшательствъ. Того ради пршли на поселеніе во Унгрію, получивъ отъ Короля Матея Корвина островъ Дунай, гдѣ не во многомъ времени по томъ восприяли своюю волею въ Римской Католическую римскую.
Первая житейства Унгровъ, не обрѣщаются опианы
ни оть едиаго спѣсателя древняго. Мелеклены убо
были сосѣдны Аланомъ при рекѣ Волы, и ко Амазо-
няномъ. Опньду же со постукуаніемъ времене опшедше,
придоша съ первенственнымъ жили въ рубежи Подоліи.
Первѣсхватъ исрѣ рѣку, нападали многажды на воіска
римская, разорили и весьма разсыпали городъ Еессалоніку,
уже новопоселеніе учненное оть римлянъ, наеченное
Марціа Ипіа, потомъ же пребываніе. Королей Далмат-
скѣй, и Арсеналь Флотовъ Далматскихъ, пятинадесять
верстъ окружности, славень ради разныхъ распеи,
которыя имѣли съ разными людми и державшвы, раз-
споящъ оть Зары града, 222, мѣли італіанскихъ, и
законодательна многѣмъ людемъ раздѣленнымъ на 744
deсятниковыхъ, аще они бы, и воспрѣшѣлся часшо и
многажды воискамъ римскѣмъ, и инымъ храбрымъ наро-
dамъ, однако наконецъ завоевань бысть и разсыпань
оть народа Славянскаго, сирѣчъ оть Унгровъ, которы-
рые разорили и распѣли, мало не всю Далматию.

огиръхъ и исиръхъ славянехъ.

Сны жили окрестъ рѣки Вѣслы. Опкуду опшедше,
и вземше плату отъ разныхъ Государей, служили на
о финнъхъ
на ихъ воинахъ. Нѣкогда соединившись со Аланы
и Гоэами, учинили воину на римлянъ, даже до шоль,
что со пропициами Сармапы утвердилъ своя жишелства
во Иллрикѣ и Истрѣ. Во время же, егда дѣли Ампиловы
быша побѣжденій, завладѣли Мизию верхнюю, и во оном
вселѣліся во времена послѣдующая.

о финнъхъ или феннъхъ славянъхъ.

Финны Славяне послѣдніе люди Свера, заняли едину
страну мра едва жишелствуему, были добрые
сацдатники, и во мешаніи копія с велікою скороспѣю.
Не бѣ инѣ народѣ пристоївшимъ паче сего. бивался
стрылами болѣшими и широкими. Въ свѣроловеніяхъ
появлялся: не пребывали во единомъ мѣстѣ, но обши-
ніе ихъ было блудящее и неизвѣстное, на нѣкоторыхъ
бревнахъ закрѣленныхъ и загнущихъ [сѣрѣ на
лыжахъ] пропекали по горамъ покрытымъ снѣгами;
убѣжали же или достигнути неприятеля были скоро-
легки, обаянны всѣ во своей жды: Силнавадены
были опѣ Арнгрима Швека [которыхъ были по шомъ
земелѣ Ратону Королю Дапскому, правишелствуемы
Королемъ своиимъ Тенгиломъ] воспропивились храбро
неприятелю. По шомѣ же егда увидѣвъ себѣ погибающихъ,
устремился на бѣжаніе, бросившись въ лѣце неприятелю
гоницелю при камушка. Кошорые ему показалися
во образѣ
О ДАКАХЪ

во образѣ великихъ горь, чего ради престало воѣско Арнгримово гнаться за ними, ради препятствія, мнимыхъ горь: На другомъ днь Эйны, возвратился сраженійсь въ неприятелемъ, и когда паки быша сбиты и прогнаны, бросилъ на землю немного снѣгу, которымъ показался рѣкою широкою и глубокою, препятствіе побѣдило. Возвратился и въ претѣ отьѣдами участіе, со Арнгримомъ, но бывше весьма разбиты, и разгнаны, и вѣдѣлъ, что христосъ волшебная не мало помогала, здала ся и учінѣлъся немногими менѣе какъ данній Королевства Датскаго: Сіе же случілось не за много прежде прішествія Христова на землю.

О ДАКАХЪ СЛАВЯНЕХЪ.

Сіи вышли изъ Скандинавіи, и отлучившися отъ пропихъ Славянъ, выгнали Веровъ обитавшихъ на брегу Дуная, и въ пѣхъ местахъ остановился вовсе. Жителей свою имѣли писанную версту въ округѣ, имѣли же скотія воины съ римляны, постѣ въ части Аппія Сабина Консула, и Корнелія Фуска старшины. Препорскаго, съ великими воиѣски римскими. Воздвѣлъ воиѣну на Траяна Цесаря, котораго построилъ на Дунай оный мость, котораго слѣдъ еще и нынѣ показуется; своею особою бился съ ними и побѣдилъ Цесаря и ихъ Адабола: бился со Даками Доміціанъ Цесарь, которою
О НОРМАНБХЪВ.

которым должно себя употребитель Тріумфъ о нихъ, понеже на бою больши былъ побѣдженъ, неже побѣдитель: но Траянъ испінно былъ ихъ побѣдителъ. Тотъ видвъ оную сторону отъ непрестанныхъ раемъ изгублену, и лишень жителемъ, перевелъ туда девять новосведеній отъ всѣхъ частей своего державства. И отъ всего происходить, что и нынѣ говорятъ въ Дакіи [въ Волошской землѣ] языкомъ сложеннымъ изъ иныхъ многихъ: Языкъ Нѣмецкии введется въ Дакію отъ новыхъ преселѣній Нѣмецкихъ, которыхъ Карлъ велѣлъ послѣд житія въ Седміградскую землю, нынѣ же названа Себенбургенъ. Обаче же языкъ обрѣтая гяся нынѣ въ Дакіи, возвѣдѣла многихъ имена отъ Славянъ своихъ началозаводчиковъ.

О НОРМАНБХЪВ СЛАВЯНБХЪ.

Сіи разбоиники морскіе: наречени отъ Французы Норманны, сіры людемъ Сѣверные, выходцы изъ Скандинавіи послѣднее, набѣжающе и разоряюще мѣста пріморская Франціи, и вшедше успѣшия рѣкъ болѣшіхъ на сухомъ пути, одолѣли Фріегоновѣ, или Фріезоновѣ, пожгли Амбурсъ, осадили нововведеной городъ Колонию ренскую, и во Франціи заняли Неустрію, отъ нихъ нынѣ нареченна Нормандія: помѣшъ въ лѣто 887, рождества Спасительного намѣ: роллонѣ.
опыт король ихъ, которым потомъ нареченъ Робертъ, перешелъ съ войскомъ новыхъ Норманнъ, во Англію. Нобудучи отбйтъ отъ Агліанъ, пронялъ со своими людми въ Нормандию, въ неизъ житействоваваху, шамо сущій отъ его народа, съ ними же соединялся завладѣлъ весь страны заливы Свящаго Малая, даже до Сенны, древними наречена Секвана. И всюду въ суда, реченные брегомъ прешелъ даже до Руана: Его же и осадилъ. И понеже не было граду помощи, кшо бы онаго прогналъ, взялъ его подговаромъ, и огосподствовалъ толь великомъ и богатомъ городѣ, обращилъ мысль еже добыши Королевство Французское. Повелѣлъ принятъ изъ домовъ новымъ людемъ, и со ными разоряя всю страну гдѣ проходилъ, учнъ осадъ Паризу Королевствующу тогда Королю Карлу. И можетъ быть за- воевалъ бы онъ царственный домъ, ежели бы граждане увѣдомившіся о выручкѣ, [которая имъ шла, отъ Дуки Рихарда бурговскаго, и отъ Элама Коншія Пойтіерскаго,] крѣпкувъ изъ города осажденнаго, и уда- ривше въ пыль Норманновъ обратившихся противу невращеленновъ, на выручку осаднымъ идущихъ, не раз- били и не прогнали съ тяжкимъ урономъ своихъ людей ролонъ прогнанъ симъ развитимъ, собрали паки сильы евою, пошель паки внутрь Франціи, подклоня всѣхъ подходъ мечъ, и пожігая, нещадя ни возрасту ни естества особаго, ніже мѣсь Свящыхъ или не Свящыхъ. Карлусъ не надѣлся
О маркоманахъ и квадахъ славянъ.

Маркоманы были Вандалы: или Славяне, опѣ ихь же племенѣ быша и Квады. Сія Маркоманы, разлучившися опѣ прочихъ Вандаловъ, нападоша на древнихъ боѣвъ народѣ сверѣбшш. И выгнавъ ихь изъ ихь жительства, завладѣли имѣ, и воспріяли имя выгнанныхъ боѣвъ. Вселіся во все оной странѣ, яже нынѣ раздѣлілася въ Моравию, въ боемію, и Австрию ніжнюю, въ которыхъ странахъ было Первоѣ жительство Маркоманновъ. Второе жительство ихь было во странѣ Тревирской. Сіе ихь преселеніе случілось въ два
въ два времена разныя: Сирицы во время Іулия Цесаря, при правлении Аріовиста Короля Маркоманскаго и Шведскаго. Другое же придержавъ Тіверіевъ, которыхъ преселились много людей Германскіхъ. Третье преселение и женщ Маркоманновъ было въ Дакіи набережнои, гдѣ суть границы Венгерскія земли, и Транссиленія. Четвертное было въ Панноніи верхній, гдѣ вынѣ есть Австрия, и часть нѣкая княжества Сієртійскаго. Втъ мѣстѣ послѣдняго, переходили четвертныя населялись. Перво были переведены оны Клавіна Кесаря. Второе, вошли тамо оружіемъ: Въ третьемъ, тогда Кесарь Галінъ подаривъ Паннонію вышнею, Валерию своему мѣсту Королю Маркоманскому. Послѣднее, когда Уалентіанъ Цесарь воевалъ пропишы сихъ людей. Которыхъ выгналъ изъ Панноніи ихъ жительства, тоже паки они взяли при Адріанѣ. Понеже попомъ въ Пять вынаны оны Марка Антоніа Кесаря: паки вошли тамо во время Комода и Вассіана. На конецъ выгналъ ихъ вовсе Александра Цесаря. Пятное жительство Маркоманновъ и Квадовъ было въ Шилезіи, и въ Маркобрандебургской странѣ при Рѣкѣ Одерѣ: Шестое было въ другомъ краѣ въ странѣ Тревкровѣ: Седьмое было въ Берлікѣ близъ моря. Осмое было при брежахъ моря Германскаго, между Даніею, и Фландріею. Въ которыхъ мѣстѣ въ всѣхъ сей народъ былъ славенъ оружіемъ.

Начальные ихъ были послѣдующіе: Въ повахъ Сармановъ, Вацаловъ, Квадовъ, и прошнихъ народовъ
народова Славянскихъ, перебравши Дунай, завладѣвающе Паннонію, побили 20 тысячъ римлянъ.
Во время же Марка Антонія Цесаря показали опытъ велиія своей храбрости. Ибо егда Марко Антоніи, въ войнѣ противу Маркоманновъ въ Панноніи вышеней, испощилъ уже всю свою казну, и нехотя паче обыкновенного, какімъ либо образомъ опятотипли подданныхъ римлянъ: продалъ по оценкѣ, чрезъ проповѣдника на площади Троянскомъ, упари Царскія, чаши залпывья; кристалльная, каменноміріянная сосуды, серебрения, одежды, шелковыя ження. Ея же вещи златопокання съ многими драгоцѣны и каменьями, къ пользу лежившіся всѣхъ испуканныхъ сотворенныхъ отъ первыхъ художниковъ, вооружилъ мечниковъ, нанялъ Далматианъ, Дардананъ, Дюкеніповъ, и Германовъ, пошлѣся крайнего слоя ради оныя воины. На которыхъ Маркоманны побѣждали быва болшию божімъ промысломъ, нежели оружіемъ Марковымъ: понеже Цесарь вшедши въ страну Кавдоваъ, быть такъ осажденъ болше отъ недостатку воды, нежели чего иного, что и способу не обрѣталъ спасица. Тогда саламы Христіане обрѣтающиися въ полку римскомъ, видяще себя прішедшыхъ въ послѣднему испребленію, прішкекли въ помощь божіе, прізывающе имя Иисусъ Христъ. Иже услышавъ молды оныхъ немногихъ вѣрныхъ, послалъ полико множество воды, что воздоволествовалося ко прохлажденію воиско, и стрѣлы отъ Небесъ падоша.
надоела на неприятель не только частно, что побегли от своей станы безчинств и смущение, ако и римляне уже ударов на низь вь тыль побежали ихь мало не всебы не большими людьми, съ помощью Христовою получили побуду всеисполнению. Потомъ исповѣдаль Марко Антонія во своихъ писмѣхъ домособственныхъ, что привзаниемъ Іисуса Христѣ, учіненнымъ отъ салаамъ Христіанскихъ, получиь воду сь Небесъ, и побуду надъ неприятелемъ: Но аще Маркоманновъ сицеымъ образомъ и одолѣли римляне, обаче же не покинули докучаемъ провинціамъ ихъ. Того ради при Коммодѣ Цезарь наступили на державство Римское тому, что Коммодъ принужденъ былъ куплить у низь миръ, со опредѣлениемъ нѣкакимъ дани погодный, и со уступкой едина частя Панноніи, близъ Дуная. Александрий Цезарь римскій, да бы содержаний миръ отъ Маркоманновъ, общалъ имь все то что потребуемъ, и сумму не малую наличныхъ пѣняемъ.

Маціунъ Цесарь, имѣль долгія и жестокія войны съ симъ народомъ, бился часто съ шапающеюся съ моимъ овамъ формую. Аще и воиско преизрядное имѣль, сказано изъ Мавровъ, изъ Оспрогемовъ, изъ Парамовъ. Маркоманны утверждившись въ Панноніи, подняли оружие пропшую Авреліана Цесаря, вошли въ Италію, и разорили Маланезской стапь: Но по томъ одолѣль ихъ Валентиніанъ, когда овладѣлъ репию съ Норикомъ. Своейшинное же опечечество Квадовъ было, спрала лежашая
лежащая между боемисью, и Полониен: послѣ названа ость боемись Шлесией. Понеже спекались туда многия люди, изъ Мёзмы, изъ Померании, и Марки, населенія на неї, аки бы смѣй ползуще вошли во ону страну. Шлесией [Шлешиний] значиѣть на языкѣ Чешскомѣ: плѣннѣ или ползапи.

Первыми Король Маркоманновѣ [которые царствовалъ при рѣкѣ Албіи въ боемись, Моравіи, и во Австрии: въ началѣ Монархіи Римской] былъ Моробудуя, которыми перевелъ Маркоманновъ въ боемись. Насего Тиверія учінѣлъ нападение. Во оное время сія люди были зѣло страшны римскому державству. Капавалдѣ же выгнавъ Моробудуя [которыми много время жилъ въ ссылкѣ въ равенниѣ] учінѣлъ бысть Король Маркоманновѣ: послѣ Капавалды королевствовалъ Юбілію, прогнавшис Капавалду ея королевства, и пріѣханылъ его сончати жизнь свою во еренѣ, въ провинціи Нардонѣ: умершу же Юбілію, съ поспѣшествомѣ Тиверіа Кесаря, учінѣлъ бысть Король Ванніи. Которымъ королевствовалъ надъ Маркоманнами и Шведами 40 лѣтъ. При кончѣнѣ же изгнаша его Вандонѣ и Сидонѣ дѣлѣ его по матеріи: Однако же получилъ отъ римлянѣ нѣкоторыя земли въ Панноніи, и пу сконча жизнь свою: Сидонѣ же, и Италъ посемѣ королевствовали надъ Маркоманнами и Шведы, даже до временѣ Веспасіана Кесаря. Варабершѣ шестнѣ Король Маркоманновѣ, былъ во времена Марка Антоніа Кесаря, съ нимѣ же имѣлъ войну.
воену при года непрёстонно: Послѣ же Вараберта, королевствовалъ брандъ, которыми, по мѣстно-ни, построилъ городъ, и нарече брандебургъ: Во время Дюклэпаниа, Гунтерикъ и Ардерикъ, господствовали Маркоманнами и Шведами. По нѣкъ быть Салони, которыми далъ свою дочь Піду, въ жену Кесарю Галину. По Салони преемники были Гарпамундъ, и Карповістъ, который е помогли Авгеліану Кесарю на Гоэы въ Іллорику. Въ сие время Маркоманны, оставивше страну, едина часть переправилась въ реку, другая же въ Валерію и Панноніе: Сии имѣли за перваго себя Короля Габіиа, которому наслѣдникъ былъ Хунімундъ. Сего же побѣдѣлъ Теодомиръ Король Острогонскій, и отецъ Теодоріка берненскаго, понемнѣ преемники были Ахіолъ, и Ронізмундъ. Писмена [буквы] Маркоманновъ, не много разъвест-валися опять Славянскіхъ. Они почю едіны сспалеся побѣдителенны, понеже Гоэы, Гандальы, Маркоманны, и пропіче народы выше извѣстленны, бывшемъ еднаго шогоже языка со Славянъ, побѣлъ и покорилъ Державства, и Королевства, мало не всего свѣта: Наконецъ пришли воеванисся со Славянъ, бывшемъ опять нѣкъ одолѣннъ: и страны свой кущо съ имѣнѣмъ своимъ положены въ забвѣнѣ послѣднимъ. Понеже реченные Славяне ими завладѣли, и удержали даже до сего дне.

О АМАЗОНАХЪ
о Амазонахъ женского полу славныхъ воинахъ славянскихъ.

Ко святости славы рода Славянского, прелагается храбрость женъ сего народа: А вящше Амазонь, которые были жены Сарматовъ Славянъ: жилиша ихъ была при рекѣ Волгѣ, между Меланклены и Сирбы, иже были Славяне. Нѣкоторые писатели сказуяли, что оныя были жены Геомъ, и въ купности съ мужьями своиими бивалися въ платин мужескомъ противу Аврелиана Цезаря. Но или Гоэянны, или Сарманянны, были всегда отъ народа Славянскаго. Едва же представствомъ побили у нихъ мужей, тогда облекшися ония во оружія ихъ, наступили сердцемъ мужественнымъ на неприятелей, и учініи достойное отмщеніе за смерть своихъ супружниковъ. бывше же храбры во оружіи, подвигнули рапь во Азію, подъ правителствомъ Марпезіи ихъ Царцы, которая за свои побѣды должна уравнена быти, или выше почтѣться, съ первыми Воеводами и Кесарми бывшими. Понеже приидѣ со оружіемъ своимъ побѣдительнымъ, даже до горы Кавказа, идѣ же нѣколико время пребывши, подаде веществовощерцемъ, еже нарцами Марпезію каменною стремніною онаго мѣста. Того ради Амазонянъ обошли попомъ всю Азію меньшую, подѣ ито взяли Арменію, Галатію, Сирію, Килікую, Персиду, со иными многими областями Азійскими, идѣже утверждающе свое
Свое обитателство, построили многие грады, Каланчи, и крепости крепкими. Между, пропятых превосходительных дыб их, составили два града славных, Смирну, и Ефесь, в честь богини Діаны, [то есть Артемиды] которую они в великом почитании имели яко богиню защитницу своих святороловительств и рабем. Возставали они в славный храм во Ефесе, оный храм пропятен был между седми чудес на свете, егоже потомъ сжегъ никто Эросфантъ, желая сотворить вбщую память своему имяни память зажженемъ: Цари же Грецией устрашавшееся сылы Амазонкия, послали проптву ихъ Иракла, славнящаго Воеводу оныхъ временъ: Попомъ же пришли Амазоняны въ помощь Троянъ проптво Гековъ, подъ правителствомъ Панпазилея, и пребывали тверды въ державствѣ своемъ даже до временъ Александра великаго. Его же непобедимая сила егда чрезъ славу дошла въ слухи Калестры, или Мимунъ Царства Амазонкия: двинулась она съ воискъ 300 тысячъ бабъ, желала получить съ нея отъ сего великаго ироа. Путешествовала прідесять дней, и пришедши ко Александру пребыла чепиренадесять дней въ обьяшах сего Государя и единонаачальника мира. И познавши яко уже начала во чревъ, возвратилася паки во свое Царство, которое послѣди скоро упало, и погасло, купно со именемъ Амазонскимъ.

Таміра Царѣца Массагетовой [же быша Алане] проптвусна
брань имѣла сь Киромъ Царемъ Персскимъ, полкимъ мужествомъ, что взявши его жива на бою, приказала ему отсѣсти главу, и потомъ ввергнутію въ сосудъ полнымъ человѣческимъ крове, да бы насытился шой, понеже полкую жажду показалъ будучи живѣ.

Алиста Гопеаныя Славянцыя же, была женщина пресловутая, и изобрѣтательная разбойничества морскаго, и водительница многіыхъ бабъ единомышленныхъ. Нѣкогда биющіяся на единомъ флотѣ мужескомъ, у которыхъ убилъ бысть Капитанъ Генераль, она учінена бысть правителницею того флота, всѣмъ умершаго Капитана, понеже мужіе онаго флота, познали силу и храбрость и красость Алисты.

Во время воины Ригона Короля Шведскаго, со Арадомъ Королемъ Датскимъ, жены народа Славянскаго способствуваху странѣ Арадовой. И непоконно служили ему за простыхъ солдатъ, но собравшесь въ велике число, правили чинъ Капитанское въ семь дѣлѣ. Въ которомъ изряднѣ цѣѣли Тетта, и вѣдла, женщины Славянцыя, Первая бысть вождь великия части воиска: другая же носителница знамене Генеральнаго всего воиска, егоже потомъ въ сраженіи лишена бысть купно съ правою рукою, оть Старкапера богатыря и вожда воиска Шведскаго.

Кнанана Македонянныя, такожде Славянныя, и сестра Александра Великаго, якоже другая Марпсія, водила военство, биася съ непріятелемъ, и убила своею рукою Карію, Царицу Илліріическую.
Тевта жена Агрона Короля Ілліріческаго, по умершвіи мужа, владіла многое време Далматами, народомъ воїнскімъ, и пообѣдѣли часыными надь римлянъ, сънимиже Тевта имѣла многія воины, и показала искусство своея храбрости зло мужественно.

Градъ Оесалоника, избавленъ бысть отъ долгія осады Октавіана Цезаря, чрезъ женъ. Которые вышедшіи изъ града ночью, и расстрепавше власы, во одеждіи чернои, лучи въ рукахъ имуще, возжгли огнь во всѣхъ странахъ обоза римскаго. Строи замѣшали, и мѣтъ подали путь мужьямъ свойимъ учинили баталію великую, и овладѣли шапрнымъ неприятелскимъ и мѣстомъ.

Такожде возвеличилъ имя Славянское жены Ардунаго города Далматскаго, которые вѣдяще, что мужья осаждение отъ римлянъ, хотѣли здамы городь и покорися подъ его римское, первое перекинулася къ римляномъ, аки былые изъ города, и потомъ понеже муже ихъ всражеши изънемогоша, и начали совѣтовашъ о здачи, оныя взяше своиихъ дѣтей, помепали часть во огнь, часть въ рѣку, дабы избавилися имѣ отъ настоящаго порабощенія.

Такожде и жены Дарданскіе, Ілліріческія, егда пришли до краіносны, еже здамѣся побѣдѣлиемъ, взяше своихъ дѣтей, побросали въ рѣку свободныхъ, дабы не быши имѣ неволниками во власны неприятелскои.

Оныя же Далматскія жены, егда недоспашадо стрѣль въ концы мужьямъ ихъ, еже уязвляя неприятелей, брали.
О ерахъ, людехъ славянскіхъ.

О раки аще и неизвѣ Скандинавіи вышли, однако же были отъ породы общия народъ Славянскаго, имѣли едѣнъ языкъ единообразенъ Дакомъ, и Гоюомъ: Ораки, [какже Святимъ Іеронимъ въ полкованіи на бытія писемъ] получили началобытіе свое отъ Тира седмаго сына Іасетова, отъ негоже нарицался Траки, или Траки, и проімпновали именемъ своимъ Оракію. Народъ едныій отъ всѣхъ прочныхъ Европскихъ: Ораки была раздѣлена на пятдесятъ воѣскъ провинціалныхъ. Границы ея распространились до Востока отъ Чернаго Моря, и Пропонтійскаго, къ Полудн. отъ Моря Егейскаго, къ Западу отъ Македоніи. Сей же народъ иначе въ завладѣніи отъ римлѧнъ не былъ, развѣ по прічина войнъ Македонскія. Толико были мужественны и храбры, что баснословѣли онихъ, акіѣ на самыхъ Марсе былъ отъ сего народа Оракійскаго. Въ лѣто, 639, отъ создания рима, распекающеся на конѣхъ въ Тессаліи, и Далмации, добхаша до бреговъ Моря Адріатскаго. И увидѣвше, что не могутъ далѣе пройти, начали стрѣлами
о Иллирианѣхъ славянѣхъ.

Иллириане тако быша наречени отъ ихъ прародителя, сей же бѣ отецъ Ахиллеевъ, Автаривъ, Дардановъ, Тавлановъ, и Перебовъ, отъ которыхъ родился Панноны, Скордискъ, и Триваллы, Парао, Даорта, и Дацера, дщери. Отъ сихъ брахей изошли велики и свирѣпые народы Илліріческіе, сірѣчь, Ахиллеане, Автаріане, Дардане, Міды, Тавланшіане, Перебіане, Панноны, Скордиски, Триваллы, Парояне, Дарсіане, и Дацеремы. Отъ сихъ произошли потомъ промчие народы
народы жительствовавшее въ странѣ нынѣ нареченной Иллрійкѣ. Сихѣ была превосходительная храбрость, но бою первыхъ воинѣ, учнѣннмъ отъ римлянъ со Иллріанами. Сіе было во время Царя Агрона сына Плеврапова, который господствовалъ оной страною Иллрійской, лежашею окрестъ заливы Моря Ионискаго. Которою уже владѣли самовольно Пурѣ Царь Епиропскій, и отъ сихъ преемственности тому Агрону послѣдовали. Сей Агронъ такожде держалъ великую часть Епира, Кореи, дурагъ и Эаро, имѣлъ толико великое воинское и конное, какова нѣкто ины Царь Иллрійскій не имѣлъ. По упрощенію Димітіра отца Філіппа Царя Македонскаго, послѣдъ своимъ въ помощь городу, Мидонѣ осажденному отъ Эпироповъ и Кареагеновъ, правителствуемыхъ Аэдрубаломъ Аерическімъ, записалъ Амфіка Генерала славнѣшаго: пронзали осадниковыхъ, свободивше городъ, и исполнившеся добычами, возратился въ дому своемъ. Толку радость имѣлъ дали Агрону, что учнѣлъ имѣлъ первъ торжественный. На которомъ перву такъ довольно пильно, что отъ того впалъ въ болѣзнь, отъ нея же ему и смерть учнѣлася. Оставлѣ Царство, и единаго сына сѣра, именемъ Піона, подъ управлѣніемъ и защѣщеніемъ Тевки Евзы, или Евки мачехи опокровой: яже выслали воинское свое великое вѣдь государства своего, и приказала разбивать вся страны чуждыя не щадя никому. Пропечь свое воинское Елісіаны, и Мессены, взяли городъ Теніку, по согласію
по согласию с караульными салдатами Французскими, которых было осьмсот: разорвали и разбили воинство Албанское, прибывшее вло позна ко защищеню пред- реченнаго города. Потомъ етпа Царіца ихъ повелъ имъ вспыху возвратимтися, обнажили Еніку отъ всѣхъ ея богатствъ, и возвратилися, часть Моремъ, часть Землею во Иллірікѣ. О набѣгахъ и граблении града Еніки, [въ которомъ купцы Италіанскіе по- страдали великом убыткѣ.] Жалобы дошли въ Римъ къ Сенату на Илліріанѣ, чтобы унять въ волнованіе вло вредительную купечеству Морскому. Сие слышавъ Сенатъ, послалъ двухъ Пословъ, зовомыхъ П.: Юніа и Т.: Луціа Корукановъ, къ Царіцѣ Тевѣ: когда же пришли послы, воинство ея упражнялося тогда въ осадѣ того града. Представивше убо послы предъ Царіцею, жаловалися о обдахъ отъ воинска ея учнѣнныхъ: Царіца имъ возопивствовала: что моглабы возбраненіши своімъ творили пое, аще бы Римляне подданые ея были. Потомъ же гордо прімолвіла, что Цари не имѣли силы, возбраняции прибыли, которую Илліріане собственны могли имѣли отъ Моря. Младѣйшій изъ пословъ, на сіе отвѣцаль безвреєно, аще бы Римляне обѣчали имѣли отмщени тайно особноявныхъ обиды, и подавали помощь обидѣмъъ, учнѣль бы Сенатъ всякую возможность приудніши, воспрепятствовать набѣдамъ тайноособнымъ отъ яя подданныхъ: сие слышавъ Царіца и воспалівшися гнѣвомъ, презрѣла вѣну подданныхъ своїхъ.
с л а в я н ъ х ъ.

своихъ. Егда же ошошли послы вспять, по указу таиному Тевки, убивши быша напуши. Иегда осемь убивши прішла вѣдомость къ Сенату, умыслахь Сенатъ прігосовляяся вѣйской пропіву Царіцы, онаже предѣ- упредивши свойхъ новыхъ непріятелей, послала въ Грецію Еломъ Карабельнымъ вдвоемъ предѣ старымъ, неже обычай бѣ. Половина пошла въ Кореу, другая поплывла въ прістань Дурамскую, взяли гражданъ внезапу, иже было Иллірічане овладѣли спѣнами града, аще бы граждане отложивше страхъ первымъ, и непорядокъ, восприявши силу, бѣдующеся мужественно о защищеніи своихъ пожищковъ, непріудили наступателей къ бѣг- ству въ свой Карабель. Которы соединяя со свои, учінілія купно осаду граду Корфу. Коснщцей же осадѣ, прииде имѣ въ подмогу седьма Карабельн, вооруженныхъ отъ Акарнановъ ихъ союзниковыхъ, и ударилъ на пропів- идущихъ посланныхъ отъ Ахеовъ, и Этомоловъ, напомощь ко осажденному граду, и совокупляся, четыре Флора купно, наступили на Карабель непріятелскія: и ради вышедшаго своего числа четверицею пропівъ единаго, овладѣли четырьми галерами Ахеискими, потопѣившее едну пятивеселную, со всѣми бывшими въ неи, между которыми былъ Марко Карінко Каптанъ, сѣло славнымъ у Ахеевъ. По себѣ возврашалися побѣдители паки совершали осаду Кореу. Наконецъ взяли оной градъ на акордъ и поставили свой карауль опасной, подъ правителемъ Дімітрію Ѳаріа. Между тѣмъ
Иллриань бых, двинаясь от Бриана Гееней Оулвий с Флопомь двухъ состав Караблей, и Постумий Ценпомало, всільнымъ воискомъ земнымъ, подъ правленіемъ Оабіа Мугима; вовторыхъ разъ и Карваліа Мугима. Оулвий же пришёлъ къ Кореу послѣ здачі города, попсывъ во островъ, вѣдміся со Димітріемъ; Томъ же прежде слышавъ клеветы нанесенные Царіцѣ на него, и боясь слобы женския, утвердѣлъ римлянъ о своемъ имь вѣрности, и всѣмъ томъ, что было подъ его правителствомъ. Кореане возрадовавшися о приходѣ римлянъ, со соизволеніемъ Димітріевымъ, отворили ворота, и отдали градъ, и осадной карауль Иллриическій, вѣрности римскій, чтобы быши безопаснымъ пропиву безчисленства Иллриановъ: приняты бывше Кореане въ миръ, и Димітрій за вожда пущи ихъ, попсывъ римляне во Аполлонію. Идъ же совокупивши паки воиско земное, взяли се градъ на договорѣ: разсѣли они осаду Иллриановъ въ Дуракъ, которымъ городъ взяли добровольно. Вступающе далѣе во Иллрикъ, овладѣли многія земли на дорогѣ, взяли градъ Палермію на договорѣ, такожде и Апінша градъ послѣдовалъ пріѣмъ Палермскому. Прогнали Иллрианы отъ осады его, имже и овладѣли, якоже и иными многими городами Иллриическими, въ которыхъ, многихъ садамъ и офицеровъ Иллрическихъ полонили, пропчѣ же утекши въ Нарону, бѣгствомъ спаслися: Тевка же отступивши въ рицань, пріуждена была уступиши города Кореу, Лезіну, Лиссу.
лесу, Аруац, и страну Аттінтванов, понеже учініла миръ съ ними. Сія была первая во́йна Иллірічанъ въ Римляны: римляне же учінівше миръ съ Тевкою, и отправиавше многія грады Илліріческія Дімітрію Орію, за службы учіненными къ рѣчи респолітомъ, учініли его Королемъ Илліріческимъ. Той Дімітрій [яко же и прежде получіль почтеніе сіе: Смѣлъ и Храбры, на воінѣ славнѣй, нареченны ви кампанской, между Антігономъ Царемъ Македонскимъ, и Клеоменомъ Царемъ Лакедемонскимъ, на которомо въ баталии памятной, учіненномъ между Эвою, и Олімбомъ, взявъ со своїми Иллірічаны въло трудное положеніе мѣста, разбіль Короля Клеомена, и обдержалъ побѣду надъ Антігономъ] понеже былъ свирѣнь сердцемъ, и обычаень въ матежахъ воинскихъ, не взирая на благодаряное восприятное отъ рѣчи послѣднихъ римскихъ, собрасть свои воинствы противу союзниковъ римскихъ, разориѣ Навпакъ, Аханъ, и островъ Циклады: послѣднія напалъ на него Павелъ Эмілы Генераль римскій, посланный отъ рѣчи пособленъ, еже бы утасили оныя огнь, бысть побѣдъ больше коварствомъ воинства, нежели слюо неприятелскою, пошелъ прочь въ Македонію, на помощь Філіп у Царю Македонскому, на Эполовъ: потомъ же убіень бысть, въ наступленіи на городъ Мессеніановъ: Філіпъ же по наущенію Дімітріа, объявлвъ воишу Римлянамъ. Римляне же подъ водиепелствомъ Аніціа Галла Претора, по причинѣ сей воинъ, подвигнули оружіе противу Генціа.
Генціа Короля другія части Ілліріка, іже въ союзнікѣ Македоняномъ. Сего Короля, понѣсколкіхъ сраженіяхъ, взявши римляне въ полонь съего сына и съ братомъ Караванціемъ, сведоша въ римъ, и по указу Сенатскому послана паки въ Споленъ: Павелъ Эмілии по вступленіи въ повелительство Преторское: во единъ день коварствомъ своимъ ограбилъ седьмдесять городовъ Ілліріческихъ, которыхъ онъ не возможъ побѣдить оружіемъ. Дѣло же сіе бысть сцвѣвымъ поступкомъ: Эмілии отшедъ тайно въ римъ, и возвратився съ краею скоростью, сказалъ жителемъ всѣхъ сихъ градовъ особенно, что по указу Сенатскому, могло бы пропущено бысть имъ погребеніе, ежели бы они дали ему, все злато, и все сребро, елико они имѣютъ. Онимъ жителемъ угодно бысть сіе умыслѣніе. Тогда послалъ Эмілии своихъ людей въ оныя грады, приказывая всякому коменданту, что бы во единъ можетъ день определенный, по утрѣ предъ разсвѣтаніемъ, приказали ходить трубачамъ по всѣмъ улицамъ городовъ ихъ, и кричаши, что бы въ три часа всѣ принесли все злато, и все сребро, елико они имѣли. Еже егда совершалось, салдаты завладѣли остатніемъ, и принесли остатокъ въ Коллегіумъ рѣчи послѣднего: Сіемъ образомъ во единъ день ограбилъ седьмдесясть градовъ.
о ардебьхъ и піларіаньхъ славяньхъ илліріческіхъ.

Послѣди егда учініль Павель Эмілія предреченное разореніе седмидесятимъ городамъ илліріческимъ. Ардеане, и Піларіане, учініліся первые еже мстять сию обіду. Воздвигшесь убо на римлянъ, наступиша наихъ союznиковъ илліріческіхъ, стояли мужественно противу воiska, ио тысячи пѣхоты, ибо бо, конницы римскія: воспротивился такожде храбростью другому воiska многочисленнѣшему, пріведенному оть Фульвія, flavіа, обаче не возвобонь онь скончати сию воіну: Ардеане, или Вардеи, или Арпей, или Арпей, едини и тьсяцде Ардеане, тако реченныи, жительствовали при бресь Далматскомъ. Онь Плініа же нареченіи суть пустошителіи італійскіе: Піларіи же жительствоваху древле близь острова Корціры чернаго. Тогда наріцаусъ Плереи, или Пларане, нынѣ же оть рабугажь названы Пліщане. Жительство имѣють въ ихъ уѣздѣ, и близь Корціра чернаго, нынѣ же зовомого Курцола, отъ неяже названы острова Курцолары, что яствуется чрезъ нѣкоторыя розвалыны, земли древняя, а не не-богатыя. Сія люди совокуплѣшеся развѣзкая древле по Морю, и докучали непрестанно берегамъ італій-скимъ: улучши на наемнослужныхъ своихъ сосѣдовъ, и выглали ихъ изъ оныхъ странъ, наконецъ же одолѣли ихъ римляне, и принуждены жители въ земли при рѣкѣ Дрінѣ.
о скордискахъ славянѣхъ илліріческихъ.

Сія раздѣлися, въ большия, и въ мѣншья. Большия жителишовали между двуихъ рѣкъ: которые впали въ Дунай, сирѣвъ, на рѣкахъ Ара, или Сава, и берга, нынѣ же нареченной, Драва. Меньшіе со оныя страны Дуная. Іовъ Кашталао писаще глаголеть, что Скордиски жили во странѣ, нынѣ нареченной раціа: Но Марія Нігръ, другиі списаель глаголеть, что жителишовали на оныхъ мѣстахъ, которыми владѣють нынѣ бошнаки. Вѣдено римское 618, біліся въ первые противу римлянъ, водимыхъ отъ Гасконія Претора. Послѣдя 29 лѣтъ, побѣдилъ Кана Порціа, Кашона Консула, Дідіона: Лептула, Пізона, Корнеліа, Мініата Руфа, Мессалу, Луціа Сципіона, и Лівіа друзья Консула. Всі сія біліся едѣнь по другомъ, противу свирѣпаго народа Скордисковъ, которыя толико были жестоки, что когда кому неслучался чаша для питія на пуши, толь часѣ отсыкали голову полоненіку едіному, и вынывъ изъ нея мозгъ, упределяли кожу окровавленную, и покрытую власами, вмѣсто сумки, а черепъ вмѣсто чашки. Аще же и многое время были пресілны, обаче же отъ непрестаннаго войны съ римляны и съ соѣды, разорішася мало по малу силы ихъ.
о Сагестанъхъ славянъхъ ілліріческіхъ.

Сагестаны имѣли войну свирѣпѣщую съ луціемъ Каппомъ, Метепломъ, и Кесаремь Августомъ. Сей послѣдні быль раненъ людомъ каменемъ въ колѣно въ преступъ, который онъ чинилъ къ городу ихъ Сеповію, на конецъ же умѣренны оныхъ высокомоще-ства римскаго.

о яподахъ славянъхъ ілліріческіхъ.

Си хіпелскіхъ въ горѣ Амбіи, въ послѣдній изъ Ампійскѣхъ горѣ, и збло высоко. Опѣ едина страны порубежны быша съ Паннонами и съ Дунаемъ, а со другія со Адриатскѣхъ моремъ. Грады же ихъ были, Метуло, Арупесъ, Монетію, и Ведно. Имѣли жестокія войны съ римляны, а особенно противъ Семпронія Тудіпана, съ Тіверіемъ Пандузіемъ, а конечнѣ со Августомъ Кесаремъ, когда римляне находающе на Градѣ напріеммѣ. Метулу но частое были ошибіе-ны осадныхъ, которые пожигали многихъ ихъ машинъ военскихъ, и раняли пяжко самого Кесаря, егда покулись всковити со единою башни древней настѣны Градскъ, обаче послѣ покорилъ ихъ, подъ иго: мѣстахъ япдовъ-скія были не плодородны тако, что большая часіе.
піталися полбою, и просомь. во оружіе убірались по 
Еранцузски, а пламіє носили подобнъ якоже и прочие 
Іллірічане, і Еракіане приходили в БКардонь, ради суда. 
Нынѣ же наріцаються кранчіи, поданные фамиліи 
Аустрийскому Іоанну Стадіи, въ записныхъ книгахъ о людях 
Флорѣ глаголеть, что Японы жителствовали во оныхъ 
странахъ, которыми нынѣ владѣютъ Спиріане.

о пенобѣ или о паннонѣ славянѣ 
и лліріческѣ.

Си жили близъ Истра, или Дуная, въ Мизи Европскомъ, 
близъ людемъ Далматскихъ. Обыкни жизнь свою пре- 
провождали жестоко, и трудно, понеже ни земля, ниже 
воздуху удавался имь добръ: не имѣли ниже древянаго 
масла, ниже винограднаго вина, разбѣ зѣло нѣчто мало. 
не прибавали къ землеоранцю, для того, понеже-сама 
у нихъ была зѣло студена чрезъ большую часть Года. 
Пить ихъ была, житарь, и просо, изъ чего дѣлали свое 
питье, прочее же человѣцы быша зѣло крѣпки и силены 
отъ пріроды приклонны ко гнѣву, и ко убійству 
однакоже были славны во оное время, ради Агріановъ 
Македонскихъ, брашием ихъ, живущихъ въ странѣ нижних 
Пеоніи: Иже служили въ войнахъ Філіпповыхъ и Александровыхъ Македонскихъ. Во время римлянъ спрашнаго 
разобня учинили Корнелю Генералу римскому отъ чего
поликии ужась имела Италию, что чрез многое время, ни которым Консуль дерзнул покуситься о фортуны съ Паннонъянъ, которые превозшли фортуну Далмаціянъ ихъ союзниковъ, во времени Кесаря Августа:

о лібурнѣхъ славянѣхъ іллірійскихъ.

Лібурны іллірійскія, многажды воспротивлялися Генераломъ римскымъ. Разбили Лептулу, и Габіния, Генераловъ Славныхъ. Въ дальніяхъ же вѣдомыхъ отъ оныхъ, были славны въ войнахъ карабельныхъ. Всегда держали въ чину великімъ флотомъ, которыми пріступали ко островамъ Архипелажскимъ и нѣкоторыми завладѣли: Архіа Корінтанъ, основатель Сіракузскія, въ Сициліи оставлѣть Керстера, она породы іраклидовыхъ, съ частью своего воинства обитали въ Скери, которая нынѣ нарѣчаются Корцулой. Той прогнѣлъ лібурновъ бывшихъ ту владѣтеля. Лібурния провинція, воспріяла сіе имя отъ града начального, зовомаго лібурніа. Сія провинція древнѣйшая есть, нынѣ же пріведена во увѣдѣ града Зары. Повѣствуетъ Пліній во главѣ 11, книги третія, что прешедши во Апулію, во страну Педіколовъ, девятъ юношенъ, съ поликимъ же числомъ двоецъ іллірійскихъ, народилъ съ предпослѣднемъ времени шренадесятъ народовъ: Грады же сихъ Педіку-
Педікуловъ были, рудіа, Ігнатіа, бартонъ, первое называна была Япедь, нынѣ же бары. Сія мѣста посомъ были нарычены Певческіи, или Певченшіны, восправляше по имя оных предреченныхъ юношеи, котрые были Лібурская, изъ которыхъ едина часть называлась Певчентіане.

О ДАЛМАТЯНЪХЪ СЛАВЯНЪХЪ ИЛЛИРИЧЕСКИХЪ.

Народъ Далматскій за свое Мужества и храбрость вѣ хіропси воинской, ныко да довольно похвалень былъ между всеми прочими людми іллірическими. Греческіе же и Латинскіе списали, пролавали ихъ мужественныя бывши вѣ воинахъ. Сіи Далматыне первое имѣли башаліи съ римлянами, во время егда Тесина Царствовала вѣ Далмаціи. Попомъ ратовался съ Гаіемъ Макріемъ, которымъ вѣ первомъ сраженіи былъ побѣденъ оныхъ. Того ради послѣди непреставали воздвижами оружіе на римлянъ, и на прочихъ іллірианъ, ихъ союзниковъ. Не приниали пословъ посланныхъ оныхъ рѣки Посполитая римскія, разбили караулы воиска Марка Фіегола Генерала римскаго, прогоняя его даже до рѣки Нарона; Пришель Цецилии Месселъ Консулъ со другимъ воискомъ, котораго Далматыне дружески прияли. Онъ же по презіованіи вѣ Солонѣ
одалматянъхъ

въ Салонѣ градѣ первенственномъ и дружественномъ римляномъ, возвратился въ римъ премуществуя одалматянъхъ не воевавшия съ нами. Во время же войны Кесаревомъ противу Келтовъ, взяли Далматянъе настѣнимъ градъ Промону у Лубурновъ. Которые жаловались о помѣй Цесарю бывшему тогда въ состояніи ихъ: они же послѣ послы къ Далматомъ, да бы паки отдали Промону градъ безъ всякія ссоры. Когда Цесарь предреченный воевавъ противу Помпейа, Далматы порубили у него спомощныхъ 15 ротъ, и три тысяча конницы римской, которыхъ ему Гавнія велъ. Вступившую Цесарю въ войну на Парфянь, побили Атинъа съ темъ Компанисту посланными отъ Цесаря къ пограничнымъ мѣстамъ Далмацкимъ, да бы извѣстну было о вѣрѣ пословъ посланныхъ къ нимъ. Не за много прежде. Убили бѣба человѣка консулярнаго и каптана предреченныхъ полковъ, упекшую Атинію въ рабу старую. Воина [которую Далматы учинили совокупясь съ Псомами своими приятелями и соѣдами, пропиву Октавіана Цесаря, и его Генераловъ Германіка и Тиверіа] была свирѣпшая паче всѣхъ прочихъ. Число восставшихъ 800 тысячъ человѣкъ, между которыми 200 пѣхоты, и 9 тысячъ конницы было боевыхъ двѣстипѣнныхъ, подъ управліемъ бащона, и Пинка, людей славныхъ. Раздѣлися люди ихъ на три воиска: едно опредѣлено было наступити на Италій, другое вошло неприятелѣскимъ въ Македонію: Третье осталося ко оберегательству...
розвоевали провинции римские оного сосвества; Македонию мечемь и огнёмъ сокрушили. Цесарь же и Сенатъ, убоявшеся опь шхъ поступковъ неприятел-сихъ: Толко паче, что по реченію самаго Августа, могли бы достигнути въ десять дней, ко врхамь рима: Егда же всяким Сенаторомъ и кавалеромъ римскимъ до конца понудился, еже способствовати иждивenido селя войны, был послань Тиберий, съ тридесатью полками, съ которыми долженстовали совокупленія Цезаря, и Силванъ, Планцii Консоларные, съ подмою пятн иныхъ полковъ, и съ великою частію конницы Метаалла Короля Орафескаго. Далмацияне прежде, дондже бы не сочинилося тое совокупленіе, наступили на предреченную подмогу, и порубили ю почтами всю въ штуки, тако что Тиберий имьть многие неудобства еже покорши конечно подъ его Далматию, яже подаде больши стуженія рѣчи посполитомъ римскимъ, чего не-учинила другая война Карфагенская, по се время. Егда же Цесарь Августъ побѣдлъ предреченнымъ образомъ Далмацияне, покориль себѣ въ то же время жителемъ острова Меледа, и Корцулы, которые разбивали по Морю. Изъ которыхъ приказаль Цесарь побити молодыхъ, а старыхъ продавати народно по оцѣнкѣ. Между Далматами были Даорпы, и Дезидамы, аки непре-боримые ради спропштваго положения мѣста, и ради свѣрѣства остроумія ихъ, и ради чудеснаго знамен-ства, въ христианѣ воинскихъ которые никогда небыли всесовершен-
вплоть до времён Октавиана Кесаря, они покорились им, даже до времён Октавиана Кесаря. Они покорились Риму, даже до времён Октавиана Кесаря.

Егда же, когда угасла Монархия Римская, Далмации имели многия воины со своими державствами, и государствами, воспрепятствующиеся храбро всякому, кто искал лишений их от природных вольности. Между тем бился много времени со Енриком, сыном Опшоновым, Саунском, который тот в Далмацию со вооруженной рукою. Далматы соединились с несколькими боемами, и Сорабами, вошли в Саунин, проплекли и в Турингию. Но понеже безчинственно устроены разоряли страну, наступили на них Коне Поппонь, разбив, и разгнали с великих побеждённых их, а напаче с Сорабскими. О мякотьсях, Карлсеб великий, Король Французской, и Цесарь, оскорбился, понуждаясь с примирили их, паки себё. Понеже они вб воинах проплекли, противу Вилков славян; неприятелем главных народов Французского, подали ему споможение великое, подъ правителством Вилкана их Государя, что бы держали в своем починателии предреченных Славян Сорабов, и Авродинов. Первое Карлус подарил имь страну обонь полъ Албина ки, накоторой обитали Сауоны, которых онъ ради мятежности перевел опшду во Францию. Во время же Генрика первого, и Опшона претияго Цесаря: Далматия пострадала зело, за свои находения, однако же вышереченный Король Французский, и Цесарь, всём своиим
своими силами не могли приклонить непобедимых сердец Далматских к порабощению, но посланник войны, который им были с речью Посполитою Венецией. Тот же речи посполитой задали великие труды, прежде подданства своего им. Прежде времен Римских, Далматия под правлением Даяна Капитана славного, который ради войны Домашняя, оставив отечество, овладел оруженной рукой Япиги, нынешнюю Калавріа, оть имени же Даянов называли пущую Давнюю. Во времени древнем Далматия владела городом Салоном Пріамоном, Нініею, Синопром, или Синопим, которые в прах были разсыпаны оть Цезаря Августа: господствовавшие даже до Андрея в мѣстѣ крѣпчайшаго, и до Далмании града великаго оть котораго [града] воспріяли себѣ имя Далматы: Далматы на всякую осьмь льть чинили, раздѣленіе своего убезду. Пріходили вь Салону Далматы по должности написались вь десятки 362. Далматовъ, 22 Декуновъ, 239 Діонисовъ, 79 Мазеовъ, и 52 Сардишовъ. Во градѣ Нарону пріяхивали 89 городовъ по должности. Занимали во владѣніе на и болши, многія острова на Мори Адріатическомъ. И тако созерцая добрѣ великия силы Далмашовъ, весьма не будемъ сносно о томъ, что описано о ихъ храбрости вь.
о дарданъбхъ людехъ славянѣбхъ илларическихъ.

Разныя имѣли мнѣния писатели о странѣ, въ которой обитали Дардане народъ Славянскій ілларически. Едіны опредѣли ихъ жителей страны нарцатемъ бошна, другіе же положили ихъ въ Сербию, и рации: Сем народъ имѣли обычаи обмываться точию пріжды въ теченіи всю свою жизни. Первое, егда раждался, второе егда оженялся, претрѣ послѣднее егда умираху: Сбы люби забавлялися музыкой на инструментахъ надымательныхъ, и струнныхъ. Имѣли пресвѣрѣпия воины съ Филіппомъ, со Алейвардомъ великимъ сыномъ Филіпповымъ: со Алейвардомъ сыномъ Пирровымъ, со Антпігономъ, и съ Димітріемъ, со всѣми Цари Македонскими, послѣдняго же изгнали изъ его Царства. Многажды опражали оѣт себе воіски римскія правителственноемъ оѣт Консуловъ Скробоніа, оѣт Курісана Проконсула.

о мезіанѣбхъ, или о мезіанѣб народѣ славянскомъ ілларическомъ.

Двойкѣ были Мезианы ілларическіе, вышнѣ нынѣ названы оѣт нѣкоторыхъ описателей Сербы, оѣт иныхъ еж бошнаки. Нѣдняя же нынѣ названы булгары.
всі едінимь іменемь названы были Скифы меньше.
Сіже Мезіане были не милосердны, свірьпы, и горды.
Марко Крассо Консуль римский, егда прішел съ вои-
скимъ грознымъ еже бы покорити ихъ подъ иго.
Мезіанское же воиско стояще близь къ оному воиску.
Во время егда оба воиска были въ готовности сражать:
ся, едінь Капітанъ Мезіанинъ выхалъ вонъ изъ съ
своего обозу, и воззвалъ отъ воиска римскаго крьп-
кимъ гласомъ, спрашива, что за люди? Егда же ему
возвратилъ онъ: римляне, господи вѣсѣ народовѣ.
Тогда Мезіане въскричали: будемъ тако, аще насть
побдимъ.
Сія Скіфи Меншая, еще обдержала страну бессій,
и Тріалловъ. Отъ бессовъ произошли бохначки, якоже
речется проспраннѣ въ разглаголосѣ особливомъ
о бошни.

о тріаллахъ людехъ славянѣхъ
ілліріка.

Філіппу Царю Македонскому, побдившы многія
народы, и покорившы въ малѣ не всю Грецію, и
побдившы воиска непріятелей своѣхъ. Едінь токмо
Тріаллы, паче всѣхъ промчихъ устремилъся на него,
егда онъ возвращался обремененъ добычами въ Македо-
нию, ранѣлъ его въ бокъ тако, что прошедшее желѣзо
сквозъ
сквозь, ранило коня его до смерти, разгнали все его полки, и овладели всею сліко было добычю воиска Філиппова, которых имѣл великій трудъ спастися бѣгомъ, и никогда потомъ дерзнувъ наступили на нихъ.
Александръ великия сынъ Філипповъ, хотя послѣ смерти отца своего омстители оную обиду, воззвѣше воину на Трівалловъ, ста же мужествомъ небоизнаненнымъ противу стали ему. Послѣдовали между ими многая сраженія, въ которыхъ офоршунъ бѣ не до-умѣшелью. Видяще же Александръ, что не можетъ ихъ одолѣнъ, и егда они отступили въ Певче островъ Дунаиской, воспріявъ дары отъ Сірміа Царя ихъ, учнілъ миръ съ ними. И понеже искусилъ ихъ силу во оружіи, во всѣхъ своихъ походахъ воинскіхъ, восходѣ на воинахъ употреблами ихъ, наіпаче и Пеоновъ, и Агріановъ. Жіпелествовали Тріваллы во Фракіи, и отъ Агріановъ доспѣвали даже до Дунай на 15 днѣ пущенія. Съ начала спрадавал много отъ своихъ междо-усобныхъ ратей, потомъ же побѣдили быша отъ Македонянъ и отъ римлянъ. Между сими Тріваллами такѣ были люди, которые помимо взглядою единымъ изурочивали, и убивали младенцовъ, на которыхъ аще они посмошряти упорно очесы гнѣвными.
о агріанѣхъ народѣ славянскомъ иллірііа:

Сія имлія житеьство свое между горы родопа, и Ема. Въ началѣ Агріане искры войны не уступныя со Александровъ великимъ, и съ его опущемъ Філіппомъ Царемъ Македонскомъ. Потомъ же примирившися со Александровъ, асными показали знакъ своей вѣрности въ соювѣ, хотя разрашали не которыхъ способниковъ Даріевъ, да бы учили они спомоществованіе Дарію Царю Персскому, непріятелю Александрову: но Агріане и непріуслушующую Александру, подъ правѣтельствомъ Лагара Царя своего, укрѣплены ону державость оныхъ способниковъ, расторгая, и разбивая ихъ нолки, обязующе ихъ пребываны во смирѣніи. Александровъ застѣ воздавъ Лагару достоиное благодареніе, помѣшъ его драгимъ подарки, обѣщевая ему вѣну, сестру свою скоро дати, егда возвратится въ Пеллу. Но онимъ бракъ пресвѣчено тогда смертъ Лагарова съ великою печалю Александровою. Той Александръ всегда былъ многопріязванія Агріаномъ, и употребилъ ихъ во всѣхъ своихъ воинахъ, кавалерію, имѣя яко споможеніе начальнѣшее своего воинства Македонскаго, и оберегался со своего собственнаго лица. И вскорѣ Агріане быша причинно разбитія и смерти Дарія Царя Персскаго, и победы полско знаменитый, которую Александръ воспиралъ, надъ Персами, ибо егда начася баталия, многе...
из Македонианъ въ первомъ напускѣ были побиты, и большая часть побѣжали къ Александру. После же уже воздвигнули было высокий гласъ побѣдительный, и Александровъ окружнѣнь былъ въ средѣ оный Персова, былъ вѣ превеликомъ бѣдѣ. Но Агріане наскучивши на непріятелей окружившихъ Александра, принудили ихъ паки обратиться противу себѣ, и тѣмъ подали время Александру свободнѣсь оный бѣдны, и паки совокупнѣть своѣхъ, и подъ дѣбдемъ непріятелей. Споможеніемъ Агріанскімъ, получивъ Александровъ въ добычу, Ионию, Морею, объ Фригію, Каппадокію, Пафлагонію, Ардію, Карію, Лікію, Памфілію, і Фарнакію, Храбростію Агріановъ, покорилъ подъ его Египетъ и сѣ Ливією Греческою, часть Аравіи, Кіоскрію, Месопотамію, баланію, Сузы, Персію, Мідію, Армению, Парфы, и вся люди обдержимыя подъ державою Персовъ, и Мідовъ, окромѣ врапъ Каспійскихъ, Кавказа, и дона реки. Силою руки Агріанскія, простре державство свое въ бактріанскихъ, и ірканыхъ, прогнавъ Скіевъ въ ихъ лѣса, покорилъ себѣ индѣ, и даспѣ, Аксѣнѣ, и ідраомѣ рѣки славнѣшихъ.

Того ради, да признается нѣкаковымъ образомъ заслуга Агріанѣ Иллійскихъ, а во оныхъ и весь родъ Славянскій. Царь Александровъ далъ грамоту жалованную, славную, которую по нѣсколько сотѣ любъ нѣкто Гулия Валласаръ, секретарь Цесарския, обрѣлъ въ нѣгохранителнѣй въ Константинополь, въ нѣкъ написано-сиде:
Мы Александр Охлоповч, Царь Македонский, Государь Монархия, изображительно начател державства греческого, Великого Диабога сынъ чрезъ напавану возвышень обладатель Августовъ, и брахмановъ, и арбоновъ, оть Восхода Солнечнаго, даже до Запада, оть Полудни до Сввера, благородной породѣ славянъ, ихъ языку, милосыръ миръ, и здравие оть насъ, и оть нашихъ наслѣдниковъ; которыя во управлении свѣта, по насъ наслѣдствовали будучи. Понеже намъ всегда были, есть въ брѣ правды, во оружій мужественны, и наши проводницы, и сильные раборцы, за сие вамъ даемъ, и сообщаемъ богатдарно, вѣчно, всю часть земли Свверной, даже до границѣ послѣднихъ Полудня Италійского и до горѣ Персидскихъ, таково, да бы нѣкто дерзаль тамо пребывать, обитами, или жителствовали, развѣ покмо ваши. А ежели нѣкоторые восхотяшь населяться, да будуть вамъ неволны, и дѣти ихъ, да будуть неволны ваши сыновъ.

Дана вѣтрѣ Новомъ Александрии, которому основанъ нами на великой рѣкѣ Нилѣ, вѣдо, впослѣднее на десять нашего Царствованія, предстапелствующую намъ великому богу Ювышу, Марсу, и Плутону, и богъ Мінербѣ. Свѣдѣтели сего дѣла суть высокородны Алкента нациѣ канцлеръ, и прочие единидаесьмъ князей, которыя по смерти нашей безъ наслѣдія нашего, Оспавляемъ наслѣдниками нашими и всѣя вселенной.
Сия грамота жалованная есть единая от древних, какову нынѣ иной народъ вселенныя можетъ показаны, во свидѣтельство мужества своихъ предковъ. Не должно видѣться странно въ предреченной грамотѣ, реченю сему, славону, понеже славону, и славы знаменемъ славные, и прослыщыя, все едино суть, яко вмѣстѣ речеся выше: градъ же Агріа, сущи въ Даки, быль созданъ отъ сихъ Агріановъ, бывшихъ между гордъ Ема и родопы соседнѣыхъ Македоніи:

о Македонянѣ славянѣ иллірическихъ же.

Аще и бѣдители спісали мнѣшвъ, что и Македоняне повѣнни были причатываются между Греки: Однако же можемъ заключимся, что Македонія была всегда жителствуема отъ народа Славянскаго, нѣнходящаго отъ Тира: Сѣ утверждается отъ доводовъ послѣдующихъ.

Языкъ Македоняновъ всегда быль разнственъ отъ Греческаго, сѣ утверждаю образомъ Александра Великаго. Его же воинство было сославлено большая часть изъ народа Греческаго.

Нѣкогда Олопъ сынъ Парменіоновъ Капитанъ смѣрщии люди Македонскіхъ Александровыхъ, имѣя разглаголствіе о единоимъ своемъ дѣль предъ всѣмъ сѣ множе-
О МАКЕДОНИЯХЪ.
множествомъ воїска: Александръ рече ему: Македоняне, о Ыилотя будущь тебе судиши. Я пие воспрощаю, хочешь ли ты говориши съ ними твоимъ языкомъ прирожденнымъ? Ыилотя же отвѣствовалъ: Ежели природнымъ языкомъ говориши буду, Греки неразумѣю. Александръ же поносшая Ыилотя глаголаше: ельыштые Македоняне, яко Ыилотя языкомъ своимъ природнымъ гнушаетесь. Се нынѣ явно есшь, аще бы были Македоняне Греки, чего бы ради Ыилотя отрѣцалъся говориши по Гречески предь Греками: напаче же и замолчанное согласие народовъ было первое, еже ввести въ употребление писмена: Ыоническая, понеже и прирожденная рѣчь Македоняна была разнообразна оть общаго языка Греческаго: есць признакъ явственности, что Македоняне не были пріятны между Греки. И оть сего таожде, что нынѣ историографъ писетъ, что бы во всенародномъ раздѣлении языковъ Немродовыхъ, достался Македоняномъ: едіныя языки своєспеенноособны, разностующи оть всѣхъ промежъ людей. И на пропѣвъ многие писатель утверждаютъ, что Македоняне всегда были языка Славянскаго. Оукідій генеральный Грекъ, который покоривъ даже до Византии, и Полы, великую часть Эрати, и Мизи, и весь Ылірікъ: Нарѣщаетъ въ сия пространная мѣста, едінымъ именемъ Македонія: яко бы онѣ судища опкровенно, что мѣста Эрати, Мизи, и Ыліріка, были едино съ Македоніею, за еже были
были имь тогожде единаго языка съ нею. О кромь того и шпиля Царя Македонскіхъ, и Греческихъ (которую употреблялъ Александръ) разствруема, и обычаи природные твхъ и другихъ тымъ разно разствренны суть, что показуютъ много Македонянъ не были Греками: Сего ради, аще нѣкогда амаи нааче уповѣствовавшему Варварскіхъ и читается, что Александръ Великимъ былъ Еллинъ, тое бысть того ради, понеже Греки были болѣе знаемы паче всѣхъ прочихъ народовъ въ Европскіхъ, за древность разст въ своихъ съ Восточными.
И того ради вмѣняемы, яко люди Западные были всѣ Греки. Якоже и въ наши времена, Греки, и Турки, и всѣ прочтѣ народы Восточные, мнѣлъ всѣхъ людей гущихъ въры Коптулическія, яко суть Нѣмцы. Ферема русианы, добрый писарикъ, въ лѣтописяхъ Московскихъ пишеть явно, что россіане и Македоняне древніе, были единаго тогожде языка: Македоняне, подвѣщеніемъ Еллійса Царя своего, принудили преждѣ грады Греческія къ послушанню своихъ законовъ, и покорили подвѣ его работы всю Грецию, яже до оного времени бысть свободная, сравнивалася своимъ славою съ превысокими Царями. Александръ Великій, сынъ Еллійска, обладалъ. даже до предѣлъ земли: пограбѣлъ многое множество народовъ, иумолчане земли предѣлъ нѣмъ обладателемъ. Послѣ же Александра, Македоняне, и ихъ наслѣдники господствовали 266 лѣтъ Египтянами, окромѣ многихъ иныхъ Царствъ. съ 30 иллійскіхъ
О ДАЛМАТИЯ.
Адалматянъхъ съ славнъхъ ілліріческіхъ, о твердости и поступкахъ ихъ.

Далмація была Палестра, или школа воїнска, салдатству римскому, где они обучался оружию и обыкновно трудами военнымъ: понудился римляне въ ихъ превеликія начинанія, да бы Далмашянъ имѣлъ за поварыцыя при бою, которымъ имѣлъ Клодій Царь сь Геоами, которымъ число доходило до 350 тысячъ воинъ. Конніца Далмашская показала искусство изрядное своея храбрости, во время Ополитъ. Царь, егда вѣла римскія оборвалась въ великомъ бѣдствѣ. Полки салдатъ Далмашянъ были поставлены строеніемъ города рима, понеже за ихъ храбростеречество, и за сію Тбесную, были аки крѣпость начальная всего войска римскаго. И нынѣ Султанъ Турецкии, употребляетъ начальныхъ главъ къ правителствамъ, и избираетъ вождей главныхъ своімъ воискамъ изъ сего народа ілліріческаго, держащіи къ охраненію своея особы, число до 20 тысячъ янычарей ошъ тогожде народа.

Еліконадлежитъ къ языку древнему Далматовъ, ипротичъ народовъ ілліріка.

Аще нѣкоторые ивсихъ или подтверждены, что языкъ нынѣшнихъ предреченныхъ людей, есть разностень во всемъ ошѣ онаго, коиорый они имѣли сперва: и что они первое
первое введение было от славян въ литье Господне боб.
Егда сии славяне овладѣли своими мѣстами, гдѣ въ предшествующее время было или Греческой, или Латинской языком, обаче не должно держать за извѣстное, что въ Далмации, и во Иллрійѣ, было всегда то же языком, который днесь шамо обрѣтается, хотя онѣ нахождения Гофовъ, и славянѣ нѣколико отмѣнѣлся: доводъ недостовѣрствуемымъ есть о семъ. Что гдѣбѣ лѣбо первыя жители едѣныя страны ни подвѣлѣся, весьма остался всегда первыя древнѣй языковъ оныя страны: развѣ почию нѣколико отмѣнѣлся: якоже вѣдѣмо есть во Италіи, гдѣ остался языковъ древнѣй Латинѣ, аще и разственно отъ непрестанныхъ нахожденій разныхъ народовъ: чужестранныхъ: моеже случілось и Далматомъ и пропыцымъ Іллріаномъ, которые сообщались со славяны, развратили свои языки древны, и извѣ двѣ языковъ разныхъ учіяли едѣныя третіи, сродственны двумъ. Тое есть истинна, что въ нѣколынихъ градѣхъ морскихъ Далмации, были переведены римскіе, которые говорили языкомъ Латинскімъ. Но и по есть правдѣво, что ония перевелѣся всѣ, егда оними мѣстами овладѣли славяне, въ литье отъ Христомъ, боб. Едѣны другіи доводъ не оспорны, преводъ "Святаго писанія учіеньѣ отъ Святаго Іероміна учителя Церкви римскія. Языкомъ славянскімъ Долматомъ, и пропыцымъ народомъ Иллрійскимъ мало не за двѣсни лѣтъ прежде, какъ славяне овладѣли Далма.
о ДАЛМАТАХЪ и ИЛЛИРИКАХЪ.

Дамату: онь чего производится без свидетельствования,
что языкь Далматских и Иллирических, былъ прежде
прихода Славянъ: Свя истинна показуется всеконечно
оны разныхъ имени городовъ Иллирическихъ, яко же
Грапсокорипа, Блазоря, и иные. Которые имени
быть вся Славянская: аще же бы и видѣлось, что
языкъ древняя Далматии, и Иллирика, былъ единъ со
онымъ Гоескимъ и Славянскимъ, но сѣе удобносію
разумѣвался между ими, ніже было такое разносто
между Далматовъ, и Славянъ, слѣко было между
сими Илліріаны.

облагородныхъ и знатныхъ человѣкъ ихъ Далмати и Иллирика.

Кромѣ оныхъ вышеназванныхъ оной порожденія
Славянского Иллирика, обрѣбваются еще послѣдствую-
щій муже знаменіи, Клавдиі проіменованный Элаций,
него братъ Квинтілія, Пробъ, и Каръ Цари Римскіе,
родцася оной родителя Иллирическихъ, по послѣдованію,
Карінъ Инумеранъ Цесарі, дѣпи Клавдиевы, были
оны тогожь де народа, Рабінія, съ Діокліаномъ
Царемъ, и его сынъ Мавіміанъ, и Мавеній его внукъ,
сынъ Мавіміановъ, были Далматы, Декія Августъ,
съ Декіемъ Цесаремъ его сыномъ, и Овінтанъ, два
Уаленшнтана, Уаленъ Грантанъ, и Валеншнъ Цари
имѣли порожденіе изъ Паннонія. Галлеріи, и Мавімінъ,
и его
Учитель Церкви римск., рожден в в земли Страдонской Даалмации, его же благородство, яко же глаголеть Августинъ, на Иулиана сияще, якоже Солнце, отъ Востока, до Запада, человѣкъ толковъ власти, яко ученья Греция, учительница хвалимая миру, въ писемахъ, долженствовала проспелствовати съ писаниемъ о библии, ученья опи сего Даалмации.

Даалмация даловала двухъ краинихъ Архіеревъ славныхъ Церкви римской, Гава, и Иоанна четвертаго. извѣнныхъ единѣ первѣ, украсить Церковь божію многими успавами Святыми. При диоклетиане убо Августинъ, своемъ сродникъ, вънецъ мученія пріяль. Другіи, которые родился опи отца Венанция Схоластика, человѣкъ сына благоговѣннѣ въ паче прочихъ, иже своимъ имениемъ многихъ плѣнниковъ Христіанѣ искупилъ. Преславился въ благовоніи Святаястномъ: Гавиний брата реченнаго Гава, человѣкъ звалъ ученый, въ Святомъ писаніи, со Сузанной свою дочерью [двою преизрѣдными, красопы, иже искалъ познані въ жену Мауиманѣ, сынѣ Диоклетиана Царя] мученикомъ звѣнными по указу реченнаго Диоклеціана замученъ, которыхъ вѣнѣ, такожде получили Мауимъ, и Клавдій брата Гавеевъ, и Гавеевичъ, со Преподобнаго жену Клавдію и со Александровъ, и Лукіею, съ своими дѣвами. Маріе и Левъ брата, рожденныя въ Даалмации во градѣ Арбіи.

Кирія дочь Декія Царя: Артеміиа дочь Диоклетианова, и Серена жена его замученъ отъ Мауимана брата его же.
о раздѣленіи ілліріка учіненномъ отъ римлянъ.

По толкѣихъ минашъ минувшихъ лѣтъ въ непрестанныхъ воинахъ, римляне пруделѣлись да бы получить іллірікъ; и на конце получивъ намѣреніе свое, покоривъ подъ иго свое раздѣлили его на десять провинцій въ замннопремѣнныхъ, и при держащихъ Державству римскому. Первыя провинціи были Норіка береговая, близъ Дуная, въ неизъ были солдаты римскіе, на охраненіи, которых нареены ріаріи, или ріаріолы [то есть береговые] нынѣ же нарицается Австрія; впорая провинція была Норікъ междуzemной, первымъ или верхнимъ, въ которомъ жителешивали бои, обону страну Ёма рѣки, нынѣ же зовомъ Тироліи. Норікъ въпорий или нижнимъ, былъ премія провинція, нынѣ жителествуемъ отъ Стірань и Ларіонань: четвертая провинція Валерія, древле была часть Панноніи, и о содерженія между рѣки Драва, и Дуная къ Западу, нынѣ же творящая, часть Австріи и Унгаріи; пятая была Паннонія, между рѣки Драво, Савою, и Дунаемъ; нынѣ же Унгарія, и Карни: въ томъ былъ Сірміи, гдѣ рѣка баконшт въ падаетъ въ Саву, и есть гора Альмъ: шестая приближалася Панноніи, и была провинція реченная Мієта, начнающася отъ предрененного порѣчія, и простиралась даже до Понта, раздѣлена едина въ верхнюю
о разделении Иллирика. Т. 3.

В верхнюю, другая же в нижнюю: Первою владели Трибаллы, нынѣ же Сербы, и болгары; другая соспавляющая седьмую провинцию, нанесъ же обѣшали Скифи меньше, или нижние, иже суть Влахи, и часть болгаровь, между симъ была Дакія береговая; осмая провинция, по сей странѣ Дуная, учреждена по изгубленію Дакіи Дунаіской; девятая провинция была Лібурния, своевременно названа Иллірикѣ, новосведенствъ Ядры, или Цары, нынѣ же наречена Славонія: десятая и осмашняя провинція Иллірическая была Далмація, грады начальные онъ были Салона, и Епідаврь, нынѣ же рауза: къ симъ десятимъ провинціямъ римляне присовокупили помошь другія пять: сирьѣ Дарданію, Емімонту, Ахейю, Македонію, и Фессалію, которые называли всѣ единымъ именемъ Иллірикѣ, и всѣ нѣкѣ имѣли Губертапорово, и урядниково римскѣ, едѣнь Маршалъ, Препорскію Сержантъ, или хороники воинства, при Капішане, едѣнь въ Мизіи нижней, другій въ Дакіи, третій въ Мизіи вышней. Были два Консолара: едѣнь въ Мизіи нижней, другій же въ Дакіи; междуzemли; и осмѣ Президентовъ. Подъ Маршаломъ Препорскимъ во Иллірикѣ, были двѣ Губертіи, Македоніа и Дакіа, Кавалера Далматская содержала пятое, осмое, и девятое мѣсто въ воинствѣ: подъ Хоронжемъ всѣго Иллірика, были урядничества, и доспѣшія послѣдующая.
урядничества, и достоинства римская во Иллрикъ.

Единъ полкъ Паламинскомъ, бертоны старые, помощиныхъ Паламинскіхъ шестъ, младые вооруженны копіями: сагдакники выборные, непосѣдимы йовіане: несломны; ость полковъ Конпеиствъ, то есть Марціане, Костапанезы, Марціи, Діанскіе, старые компании Германіковыхъ. Вторые копейщики Августы, Мінервіане, і копейщики молодые, вооруженные по обыкновеніи Конпеиствъ, послѣдующие, щасливые Теодостане молодые. бургарацезы Скомпезы: Улпіанезы, Местезы, вторые Теодостане, балестріеры [каменомелники изъ самострѣловъ] Теодостане молодые: и Скапезы. Сие воинство описанное имѣло прави- шелемъ, и оeoоіцаловъ послѣдующихъ, сирѣчь одного Прінцца, двухъ писарей, или смѣтчиковъ, одного Секретаря: начальные ящечные, которые учиняются писарми, казначѣи, пріемщики: и прочие ради охраненія персоны Коншеи Подарунковъ во Іллрікъ; Коншеи купечества во Іллрікъ, главными надъ казначѣями. Коншеи надъ Металлами: послѣдующіе урядніки выше- реченнаго Коншеа купечества во Іллрікъ; То есть Приммкіріи [писарь прінцеской] всего уряднічества: Приммкіріи ящика правільнаго, Приммкіріи Нопарскіи, Приммкіріи ящика щепчиковъ, Приммкіріи ящика слѣпковъ золоша, Приммкіріи золоша на овѣнѣ, Приммкіріи
о уряднічествѣ во іллірії.

о началобытії въ Далмаціи.

о началобытии, о поступкахъ и одѣлѣхъ, памяти достоїыхъ рѣчи послѣдняя русскія, народа славянскаго далматіи.

Градъ славный рауза, былъ основанъ на разрушеніяхъ града Епідавра: коіошори уже былъ Колоніа у римлянъ.
о началобытіи въ Далмації.

у римлянъ, нареченно Марта, девятый полкъ: сей градъ Епідавръ былъ знаменъ и древнѣй, основанъ во времена, впослѣдствіи Мойсей, вождь, и законодавецъ людей Евреискихъ въ лѣто опѣ міровыягія, 2606.

и содержашеся даже до временъ Валериана Царя лѣто Спасительного Рождества, 265 впослѣдстві вместишь Гопеты на Еракто и на Іллірікѣ разорили велікую часть Епідавръ, того ради богатства, и можнѣйше граждане Епідаврскіе, да избудутъ впредь такова неясномства народъ Варварскаго, построили на высокомъ и неудобномъ острову въ Морѣ, и по природѣ, и по художеству, было безопасенъ опѣ вселанаго нападенія сухопутнаго и морскаго, едину небольшую Фортецію, которая вѣ лѣтъ 283, благородно возращена; Сарматы во времена Пробъ Царя, освобождающе Іллірікѣ, опустошены аки весма городъ Епідавръ, которыя поповъ былъ оставлень весма. Егда во ономъ мѣстѣ объявился оны славный Сміи названный боусъ пожирающѣ быки, умерщвляя пастухи и размѣлъ валъ въ воздухѣ дышаніемъ. Сей Сміи обтѣшше во единой пещерѣ, было глубокой [которая пещера вдѣма есть среди Епідавра] и бысть поповъ сожженъ опѣ сего Свямаго Іларіона, вѣ лѣто Спасительного Рождества Христова, 360 градъ же рагуза воспріялъ свое имя опѣ каменѣ, нареченаго Греками Ласъ, того ради прежде нарицался Лаузане, потомъ же премѣненіемъ первыя буквы Лъ: на Ръ, нароскѣся раужаны: первыми

У
О начале бытий в Далмации.

Съвь римскихъ обходь противился полмилли окрестъ. Первые творцы сего града Равзы, были Григорий, Арсакий, Валентинъ Архидаконь, Иоаннъ Іерей Святаго Стефана, суть даже до сего вѣка, лѣтъ съ 1360, по отхожденіи своемъ изъ Епидавра, построили семь градъ. Въ немъ же положено, и пѣло Святаго Панкратія, въ Церкви Святаго Стефана средь града, положено. Въ Началѣ Рагузяне спѣснены бывше въ маломъ и бесплодной странѣ, съ великимъ писаніемъ и приливаніемъ вдался торговли и купечествамъ Морскимъ: съ поступаніемъ временемъ, возрасла богатствомъ, и людми разобороствениѣшвыми: торговыми же промыслы, нажили богатства: къ постстучь же природною подданыхъ, родился люди храбрѣйшіе во оружіи: но ныне сие должно весьма видѣться странно: яко та страна, ею же владѣютъ нынѣ Рагузяне, еще прежде приходу Славянъ во оная мѣста, производила всегда людей храброоенныхъ: понеже первое обитали въ нея Паршіны, которыхъ часто бивался съ римляны. Внен же оное державство было въ вящемъ увѣрѣ, тогда помогали имъ на ихъ неприятелей. Во время Помпея, отложился было Епидаврѣ, люди Паршінскіе, и по нѣкоторыхъ сраженіяхъ, томъ бунтъ былъ укрощенъ отъ Полліона. Римляне егда ходили съ Германѣкомъ, на градъ репинъ, или рошаней [его же слѣды и нынѣ видались, въ горѣ Куманѣ, уѣздѣ Рагузскомъ] была вѣло ослобожденіи, жребіомъ и огнемъ, верженымъ на домы.
на дома града отъ осажденныхъ и избгшихъ въ замокъ и погибь большая часть осадителей. Цесарь Августъ, збло порцая нѣкогда безмужествнюю Марка Антонія, направивъ же хвалился самъ, что силою своей покорилъ между проптивъ ъллріанъ Партіновъ, которые будучи въ дружбѣ со римлянами, многажды имѣ помогали въ ихъ воинахъ во ъллрікѣ на неприятелей, а напаче во свободдении башитаповъ отъ осады, отъ чего въидется ясно, что убѣдъ рагузскій былъ природно плодовымъ людми военными. Самою же вещцю возвремена новѣшняя правителства своего показался всегда таковы. Но егда Михаилъ Царь оставиль, мало невсю Італію, и многая мѣста Сѣклии, разграбленіе Варваромъ Кареагенскѣмъ, Скіи, Памонскія, Далматскія, и проптивъ мѣстъ: сѣовичи, Корвацы, Сербы, Захлубы, Тербуницы, Каналипи, Диоклимпианы, и ращаны, отъ прямѣше иго державства римскаго, ему же бышъ подлегли, положился въ вольность: пой ради прічины, Агаране Карпагинскѣ, подъ вожденіемъ Сулдановъ Саббы, и Калоумы, человѣковъ въ хіпоспи морской обученныихъ, съ премая стами Караблею, напали на мѣста державства, и взяли многія грады Далматскія: между которыми бупаму [нынѣ буда] розу, и Капарь ніжній. Осадили рагузу первый градъ сего народа, держаще его чрезъ долгое время осажденъ, ради великаго противостоятелства осажденныхъ. Которые вѣдьви себѣ прішедшихъ до послѣдняго изнеможенія, послалъ
послали пословъ къ Михаилу Царю Константинопольскому прось помощи. Ихъ же: умершую между того времени Михаила: пріяль Василій Македонскій Царь, наслѣдникъ Михаила, и получили отъ него Илоть въ вспоможение состоящій востѣ Караблѣхъ, подвожденіемъ Никиты Патрѣка, Адмирала Морскаго, по прозванію Орѣша, еже упомянутыхъ противу Варваровъ. Варвары убо услышавъ прежде о приходѣ Елого, оставили осадъ Рагузскій, и обращался въ Италию, нападая озагда на оную страну, озагда же на глаголемую Лонгобардию: взяли градъ бары, и тамо остановлѣся, завладѣвая весь онны Тракіи страны даже до Рима. Но Карваты, и иные преждепомянутыхъ вступившѣ подъ защищеніемъ Царя Василія возвѣкрѣпили своими людми олотъ его Карабелны и соединяся вѣ помощи сильную съ Рагузаны и оными на бѣдство Короля Французеаго, и Папы Римскаго, собрали сильнѣе воинство. Съ которымъ подъ правителствомъ Орѣшы, за воевали барѣ Король Французеckiя, съ другимъ воискомъ помощнымъ, разбилъ славно Солпана, и поималъ его жива, со всѣми Агарянами, оставшимсяся отъ бою. Воиско Рагузскіе и противѣ Славянѣ, стояли потомъ многое время Лонгобардіи, подъ правителствомъ Прокопія Противестарія Василіева и капитана Славянъ, и западныхъ. Сеи Василіи капітанъ, со своими людми учнѣлъ многоя дѣла Героискія, еб побѣдѣмъ великимъ Срацынѣ, на конецъ принудили вѣ несогласіе
въ нераспасіе, со лвомъ другимъ капржаномъ товарищемъ своимъ [которои имѣлъ при себѣ Македонянъ и Оракіанъ] бысть побѣденъ отъ неприятеля въ сражении оружия, по преданію определеннаго Ава своего товарища. На той баталии пропало много Славянъ и рагужанъ, прежде всегда жившихъ въ своей природной волности. Нѣкоторые списали Венецкіе, развѣ только приспастиси сущѣ на опечатство ихъ сказали, что рагуза поддалася подъ защитеніе Венеціаномъ, въ лѣто 998, во время Петра Арсеола Князя Венеціано, которыи воззвиѣ въ войну на Нарентановъ. И яко она рагужане посылали своего Архіепископа, съ хѣколѣми своими благородными людми, первыми изъ рагужанъ о-подданствѣ предреченному князю. Сія ложь вѣдется явно отъ лѣтописей оныхъ временѣ, въ которыя времена рагуза была довѣдственна въ союзѣ съ Василіемъ Порфиріогенетомъ Царемъ Костантінополскомъ; съ которыми и Венеціане были такожде въ дружбѣ такомъ, что во время державства его предреченными ихъ графъ Арсеоль, получѣлъ отъ него волность отъ дани. Итако, аще рагужаня тогда пришель бывши единаго Царя полко сильнаго, какую бы имѣлъ боянѣ или нужду, изъ волности какову имѣлъ, учреждился своею охотою подданными иному. Но причина похода Архіепископскаго, и благородныхъ рагужанъ къ Венеціаномъ, невѣдома Сабеллику хвашенѣ менѣе порежествованія живаго. Ибо была не такая, какъ выше номянуто, но сія послѣдующая: Егда

У 3

пребывали.
пребывали Венециане в войнѣ съ Нарентаны: Петръ Арсеоль графъ, послалъ десять караблей разорять границы неприятелски. Егда же сии шли въ той походѣ, встрѣтились на едфнъ карабль рагузский, бѣло велики, и нагруженъ богатыми товарами, и было въ борѣ нѣсколько купецкѣхъ людей Нарентановъ, на которой Карабль нападши Венециане и взяли его. Рагузяне увѣдомившися о томъ были не праведномъ, послалъ Сенатъ сего града рагузъ, нѣсколько благородныхъ Со Артепископомъ въ Венецию, просили о отдѣль взя- того. А наслучан ежели оскажутъ засвидѣтельствовали присутствиемъ предреченаго ихъ Артепископа, да бы прінесли въ жалобы предъ Царя Константинопольскаго, [съ нимъ же объѣвъ страны были союзны] и въ томъ себѣ оть него саписсфакцию да получатъ. Сія была истинная причина предреченаго посланица, о немъ же Сабелликъ описатель, многажды самъ себѣ противословенъ бысть, не имѣя вѣдомости. И понеже онъ ослѣпленъ пріѣстрастіемъ къ рѣчи послѣдной Венецики, своему отечеству, егоже понуждается прославитѣ свѣщено чѣна дѣла Венецианскага неразсмотрѣленъ, несторпимъ списатель нелицемѣрнымъ, чѣмъ напаче тое отечество помрачаєтъ, и творитъ подозрѣтельно послѣдороднымъ: о чесомъ онъ самъ намъ даетъ пріемѣ ясныя во своихъ вос- помѣнаніяхъ о войнѣ Венецианѣ съ Нарентаны. Которыхъ непрестаєтъ называть не малыми ворами. И потомъ намъ паки повѣствуетъ, что оные не малые воры, въ разспоя-
въ разспояніи непрѣстанномъ, ста седмideсятымъ лѣтѣ, нападали, оскорбляли: и еще того горше, учініи данія ямепелную, обогащаясь правдивою рѣчь Посполитую Венецкую. Которую за сѣє ему должно имѣти не въ великомъ возвышении, еще же мало и вѣрши ему надлежитъ, ради оныхъ его мѣру превосходящихъ и пристрастныхъ возвышении, изъ которыхъ выключается толковое неудобовѣрство въ его починаніи. Того ради на порокъ такового неосмотрительнаго писателя, оставитъ уже сѣе исполненное: что рѣчь послѣдняя ругаeskая всегда жила волная, ниже опѣ чужестраннѣыхъ была правиществуема много, разѣ въ токмо единощіи, егда да бы свободнѣться опѣ мучительства Даміана Іудова, благороднаго ругаенѣна, намѣрляся прѣтши правищение временнѣенное Венецкѣанское, тако согнетена бывши нуждею, которая непрѣемлетъ закона естественнаго. Таковому дѣлу научаетъ насъ горностаи животное безсловесное, упѣсенѣнѣ бывши отъ грязи и отъ огня, произволять лучши ипшы въ томъ огнь, нежели окаляшися грязью. Бѣды бо послѣдня, требуютъ лекарство закону естественному всеконечно противныхъ: случаи же страданія тогда учнѣвшагося рѣчи послѣдней ругаѣской, былъ сіевъ.

Ругаѣская рѣчь послѣдняя, бывала во оное время правиществуема опѣ еднаго ректора, которыи нарцался Магистратъ вышшій онаго Государства, глава консиліи, и президентъ въ палающую публичное.

Правишел-
Правительство сие пременял о было съ года на год. И тако въ лето 1260, былъ обранны на оное достоинство Даміанъ Юда, человекъ богатый и высокоумышленный. Тон вкусъ сладостии господствованія, вступиъ въ первенство, чтобъ удержать правительство ради посполтыйя, выше предѣла закона предбуставленнаго. И быши бы вѣчнымъ и Самодержавнымъ Прінцемъ: учнѣлъ на своемъ кошшем ради сего злоначинанія великую гвардію, салдамъ и по исполненіи года вѣръ вправѣ правительство своемъ въ вельма по въ городѣ своихъ единомышленниковъ и сть помощниковъ. Потомъ егда прійде день собранія Консиліи, ради обрани новаго Ректора, не созвалъ большои консиліи, ниже восхотѣлъ изъ нихъ изъ палаты. Кослуховеркношенію, шляхетства далѣ знами сице, что его разсмотрѣніе было переобразованія злоупотребленія введенія въ правительство отѣ несогласіи шляхты мятежстворнаго. И сие дѣло учнѣлъ, будто бы намѣрѣнъ опложніи потомъ правительство и жили въ монашествѣ. Тон притворъ показался наипаче удобовѣренъ, понеже онѣ не имѣли дѣйстви мужеска полу: но понеже нѣкоторы благородные, въ началь оние первои омедліи бобали, неповѣрѣли его словамъ, наипаче же его укряли всенародно за его Тиранское намѣрѣніе, и воспропишівлялся ему всею силою. Но тот Даміанъ Юда приказалъ паяно Гашеру Унгру, капітану гвардіи своемъ палатной [салдамъ гвардіи, суть] прѣшавы
пріставы пріпісные, обычаїные правітеля Рагузскаго, еже заключиа въ штурмы оные особы, а достаалы благородніе, увбдомившися побъжали въ бошню отъ спраха Тіранскаго. Онь же свободенъ будучи отъ всякаго спраха, тіранствовалъ болѣе двухъ годовъ единогласно, ослобляя непрестанно рѣчь послопліюю Рагузскую: со предбосужденіемъ опечествва, и добра всенароднаго, и со соблазномъ своїственныхъ своїхъ сродниковъ. Чего ради Пепрѣв бенеша, зять мучителевъ, молодецъ великолушный, и великоревнителъ за освобожденіе опечествва отъ Тіранства, пожеланію отъ множества нѣкоторыхъ начальныя Сенаторовъ, патно быль послань въ Венецію, подъ приговорствомъ дѣла своїственного, просили помощи отъ Венеціанъ, и предложили правітелство единому коему либо изъ онья рѣчи послоплійыя. Венеціане убо пріемши предложеніе, дали бенеше двѣ Галеры добры вооруженные, подъ образомъ двухъ Пословъ, приговорно посланныхъ къ Царю Константинополскому. Съ которыми пришедъ къ пріспаніи рагузскои, сказалъ тешьно, что предреченные Послы, имѣють себѣ приказаніе согласиися съ нимъ; прежде опечествія ко двору Царскому, и того ради должно ему возвать ихъ на свои обѣды. Даміанъ Тіранъ позвалъ ихъ на угощеніе; послѣдиже и Послы просили его на заупрестшній день, взаимно на угощеніе въ свои Галеры, ежебы показали ему дары и госпиницы, которые рѣчь послоплінная Венецкая посылается Царю: Фонь же
онъ же неусомнѣваваяся какому либо быть обману,
а къ тому же опѣ взыя увѣщанъ, еже содержаніи дружбу
съ оными Послами, опдалъ имѣ Вѣшну въ предречен-
нымъ день въ Галеряхъ. Въ которыя едва покмо вшелъ,
оѣѣѣы галерные наученные хитроости, приказали
подняты якори, и отстустви далѣре въ море, потомъ
Даміана ввергнуши въ штурму связана, яко юзніка.
Онь же вѣдя себя впали въ власш быть другій, болѣзнюя
о измѣнѣ зяпшеи, и Венеціанскому, паде во отчаяніе,
и ударяся многажды головою о древо кормы галерныя,
убился до смерти, убица самѣ себѣ бысть, которыя
прежде былъ отечеству Тиранѣ. Венеція возвратился
паки съ Послами въ Рагуазу, гдѣ въ народѣ начали
крячати волности: аще же и многие шляхтичи понуди-
лись, что бы привести дѣла въ прежнее состояніе,
безъ вступления інограциыхъ. Нехотяющи же множе-
ство онаго народа измѣнишь вѣры Венеціаномъ, избрали
за ректора единаго изъ предреченныхъ пословъ примор-
ныхъ, зовомаго Марка Дандоль. Обаче же съ договоро-
ромъ, что бы немогъ дѣлали какое либо дѣло безъ
указу, и сообщенія Сенатскаго, и сіе послѣдовало
въ лѣто 1202. Но семъ Ректоръ Венеція, не имѣлъ
власти надъ дѣлами всенародными, и нѣкогда не держалъ
более четырехъ служѣ, безъ обыкновенныхъ тврдытъ
салдатскія. Вкрапту рецить: былъ тако презрѣнъ, что
нѣкогда напалъ на него въ Церкви Соборныѣ единѣ
шляхтичъ, измѣнованный Сарака, невозмогъ нѣкогда
въ шомѣ
о началобытіи въ Далмациі.

въ томъ получили сатисфакціи оть Сената Рагуэскаго, аще и учинилъ о томъ прѣніе; Сен есть случаи, которых поадъ подлобъ баснословію спѣсамелей, которые мечтался умомъ, что ония галеры пришла покорпить подъ иго еднѣ градъ Рагуэа, котораго жизели своѣхъ вящши, 20 галеръ имѣли въ Морі: и что, въ лѣто 350, прежде возпротивлялся осадъ всѣми силами Срацінскої, и послали помощь немалую людей самому Царю Константинопольскому, еже пораповати Срацьны въ Апуніи: въ чемъ въ неправды остался Венеции Историкъ Са贝尔екъ, иако въ семѣ мѣстѣ, якоже и воинныхъ, гдѣ пипетъ о Рагузаныхъ, буди хотя забытъ о чистости дѣлъ, или отъ слобы, или отъ погребёнія. Тоеже еще учинилъ Историкъ Цезарь Кампана, спѣсамель всѣка тысяща шестьсотъ ного, сени въ 15 книѣ, во втором стапѣ написалъ, что въ лѣто 1594, усумѣвающеся Рагузане оть нахожденія Цикаль Капішань баши Турецкаго, просили Венеціанъ о вспоможеніи, умыслѣвше лучши поддапъ ихъ присуду, нехели оному невѣрныхъ. Жизнь сего повѣствованія Кампана, было познали сами Венеціане, и отъ окольчивствъ союза ихь временъ: понеже рѣчь посполитая Рагузская, ни чрезъ писмы, ни чрезъ пословъ, ниже иными коими либо образомъ приписала во оное время, не по точи къ помощи Венеціонъ, но ниже къ Королю Ішпанскому, ниже къ Папѣ римскому, которыми такожде въ семѣ времени имѣла бы прпѣшъ
О воинахъ начальныхъ рѣчи послѣдняя рагузскаѧ.

Окромѣ браны вышепомѣщенныѧ, пишутъ лѣтописи вѣрныѧ о длѣхъ прешедшихъ, яко городъ рагуза былѣ вѣлѣно 1075, осажденъ отвъ боѣна Короля ращенскаго и Сербскаго, чрезъ седьмъ лѣтъ безвопшестпно: понеже рѣчь послѣдняя рагузскаѧ, спояла твердо въ содержаніи защищенія, поданнаго племянникомъ предреченаго Короля, убѣгшемъ въ рагузу, ради почтенія ихъ. Оная подвигнула сию брань вѣлѣто время, еже градъ рагуза уже вѣло распро-
о воинахъ рагузскихъ
распространился величимъ спечениемъ людей, купеческимъ морскимъ, и волностю суда привлеченныхъ. Въ войнѣ, которую имѣли Алексіи Комнинъ Царь, и Венеціане, на роберта Гвіскарда Дуку Апулійскаго: републіка Рагузская, подала споможеніе Дукѣ на неприятелен. И егда начался бои карабельный близъ Дурацы, Капітанія Рагузская снідеся со Алексіевою Капітаніею, и овладѣла ею тако, что перешедъ единъ салдатъ Рагужанинъ на корму, побѣженныя галеры Царскія, намбрілся уже было убиты и самого Царя, аще бы не возврасшень былъ отъ своего Капітана, которого на него закрѣчалъ величимъ голосомъ: понеже сей есть Алексіи, недолжно его касаться, показуя въ томъ малую умѣренность, и чествованія, въ пощадѣнію достоінства Царскаго, и ведущее свое о владѣніи галерою.
Въ лѣто 1148, разбили Рагужане флотъ карабельный Мірослава, брата Асци Ауки Рашскаго, въ Політѣ, которая даже досего дни, ради вѣчной памяти называется, Портъ Рагузскій во Албаніи.
Въ лѣто 1160, разбили набою Требінскомъ воіско баріха Короля, или банна бошнапскаго.
Въ лѣто 1253, дали десятипъ караблей вооруженныхъ, рѣніру докѣ Венецкому на Геновезовъ въ войнѣ Акрскомъ.
Егда Петръ Король Аррагонскій, воззвѣти воіну противъ Карла де Анжо Короля Неаполітскаго,
Рагужане дали сильное споможение Королю Петру, его же сын Фредерик Король Неаполитан, знаменательно в многих случаях к посполитой речи Рагузской, которая за разными подмоги данных, двору Царя Константинопольского на Сракын и Солданов Египетских, получила в 320, опь Андроника Царя свободность опь всяких подвиги и пошлины, что всему его державству.

Николай Кабога, послань опь Сената с флотов морских Рагузских, пропизду морского разбоятства Лудовика Дуки Английского, разбив весьма балдасара Капитана караблей предреченного Дуки: потом же егда разоряли береги морских Рагузских, двь галеры погожде Дуки Английского, поимали их Рагужане в полонь, близь порта Юлиана, с девятнадцать баронами Французаны: за искупление оных, обща ль Карль шести Король Французский, двьстить писящь Дукашовъ: число безыменно по оному времени велико. Но Сенатъ Рагузский никогда не внималъ корысти денежной, во своих добродѣяняхъ воинскихъ, уволив их безъ искупления, и послалъ съ единою галерою даже до Марсиліи: Егда никогда такъ же послополная речь Венецианъ съ Геновезской были вь воинѣ, оная Рагузская речь послала двь галеры вь помощь Геновезомъ, которые ихъ воспріяли, съ толикою частію, что Матеа Георгіева, капитана оныхъ галеръ, присоединили къ благородству своему.
Въ лѣто 1404, егда Октопиа Король бошнацкій, объявилъ вою къ рагузаномъ, тогда рагузане подъ правленіемъ Андреа Волчи, шляхтича рагузскаго, разбили предъ Королю девять галер, посланныхъ отъ Вуладімава Короля Неаполскаго въ помощь вышеписанному Октопию.

Въ лѣто 1413, овладѣли островами, Корсуломъ, Лезикою, Лисею и Браццею, прогнвъ оберегательное войско Харвата Вухчика, Дуки Спалатскаго, которыя потомъ ополчили Сигизмунду Царю, и Королю Венгерскому.

Вкратце сказать, сія посломатая рѣчь, не мало знамениты и славны во испрашеняхъ, учненныя за свое защеніе: яко же еще и чрезъ помощь часпыхъ поданыхъ по союзамъ случаінымъ, учненныя отъ Попенпамовъ Западныхъ, противу невѣрныхъ, рагузане противостояли осадѣ, [ которой учнѣль Салманъ Турецки Султанъ подъ рагузою, со стомъ двадцати галерами: такоже и нападеніямъ Энгана Сажака Амурата Салдана] такъ мужественно, что сія Оспомансканая принуждена была оставши рагузанъ въ своемъ пріородномъ волности, и удоволѣвомовшися нѣсколькимъ даваніемь погоннымъ за торговлю Восточную.

Република рагузская, между всѣхъ прочихъ дѣлъ которыя відятся даже до сего дне, можетъ истинною хвалиться, что была всегда убѣжище и ухраненіе мѣш великихъ въ фортуны гоненіе спрадавшихъ.

о убѣжши
убежиши поданным отъ републики рагузской принцемъ и прочимъ особамъ великимъ вѣрнымъ.

Первое убѣжище, которое сія послѣдняя дала принцессу Сильвестру, сыну Прелемира Короля Далмацийского, изгнанному отъ своихъ подданныхъ изъ Королевства. Кои оной принцъ съ материю въ рагузы, идѣше возмужалъ, и попомъ помощью того Посполитаго рѣчи, паки посланы въ Королевство отеческое.

Въ лѣто вышереченное 1075, спаслѣся въ рагузы сынове браниславовы, гонитѣлѣствуемы отъ богина своего дяди, короля рашскаго, и сербскаго: и ради содѣренія вѣры сего защищтельства договоренаго, премѣришь послѣдняя рагузыска долгу войну, и осаду седьмѣйню отъ предреченаго короля богина.

Въ лѣто 1310 сынове умершаго короля Стефана бошнапскаго изгнаннаго изъ Королевства, удалится съ матерью своею Ісабеллою въ рагузы. Посполитая же рѣчь рагузыска своями силями послѣдняя въ реченное Королевство Стефана первороднаго изъ предреченныхъ сыновъ.

Въ лѣто 1359, рагуза подала хранѣлѣще Дабцию, брату твапшке короля бошнапскаго, и многимъ инымъ баронамъ онаго королевства, гонитѣлѣствуемымъ отъ реченраго Твапшка: Отъ него же упросила помохь милостью всѣмъ симъ обѣщующимъ.
о рагузяняхъ.

Въ лѣто 1396 Сигизмундъ Цесаръ и Король Венгерский, убѣгая отъ разбѣгія, баязіты Царя Турецкаго подъ Никополемъ, пріѣхалъ въ Рагузу, отпусти потомъ провожденъ на галерахъ рагузскихъ въ Сербію черезъ мѣсто, возвратиться въ свое Королевство.

Въ лѣто 1440. Георгія Деспота Сербскія, разбѣгъ отъ Сулуmana Амурата, ушелъ на галерѣ рагузской изъ Амфиаровъ въ Рагузу. И аще и были послѣды великия, и угрозы послѣдующія отъ Сулуmana; однако же его спасла, и помогла ему получитъ стамъ.

Фома Палеологъ, Деспота Магнійскія, выгнанъ отъ Туровъ, обрѣбъ защитение крѣпкое въ Рагузѣ.

Сигизмундъ слѣдующій, прогнанъ отъ Папы Піа вптораго, получитъ убѣжіе въ Рагузу. И егда хотѣлъ онъ перебхать къ Портѣ Турецкой просилъ помощи отъ невѣрныхъ на вредъ Италій. Сенамъ рагузскимъ, да бы препятіи вредъ болѣе великій христіанству, и да бы установлѣнъ долгожданѣ, и мщеніе Сигизмундово, учіныли его Генераломъ всего своего стама, аще и непребовали того, понеже были въ Рагузѣ иные особы благородные, годны оного чина.

Въ нахожденіи повсюду, отъ оружія Опшоманскаго удаляся, стамы всего Иллірійка и владѣтели помѣстной [прогнанныѣ изреченныхъ стамовъ] нѣмѣли много убѣжіца спомощнѣшаго, и убѣдѣшаго неизмѣбали, помою во обоятіяхъ послѣпіїя рѣчи рагузской.

Въ лѣто 1575, Король Испанскія, Элійнъ вторинымъ, въ Сулуманъ
о воінѣхъ славныхъ во оружіи рѣчи послѣдняя руганския.

Въ лѣто 887, вишь бобаловъ, рагуэнанѣнъ, капітанъ караблей рагузскихъ и Нарентанскихъ, съ своими караблями разбиль флотъ Венеціи [въ которомъ пораженіи убили Петьра Кандіана Венецкаго, зовомого Доже.] И была причина побѣды знаменитая, которую воспѣли въ томъ день Нарентане надъ своими непріятелями.

Михаилъ бобаль, разбиль при воінѣ Требінской барыша Короля башибатскаго, и пою баталіею, свободилъ свое отечество, опѣ умѣреніи онаго Короля.

Николай бобаль же [домъ плодовъ людми рако-борственными] разбиль, и низвергъ воиско Немана Дуки Рашскаго: непріятеля великаго рѣчи послѣдняя рагузская.

Маринъ рештовъ, капітанъ силь морскихъ рагузскихъ, прогнавъ опѣ городовъ Лезыны, брацы, Корцолы, и Лішны, воиско береговое Дуки Гарвона. Послѣдовали шому
о рабузяняхъ.

пому Матеи, и Маринъ, Георгіевичи, которые сіе морское здѣсь прославили, и вѣчнодостойное памятн соорудили свое имя, и своего отечества: Матеи въ воинахъ Геновезскіхъ противу Венеціанъ, а Маринъ въ дѣльхъ храбрыхъ, учіенныыхъ въ творціствѣ братнемъ противу курсаровъ Дуки Англоискаго, Короля Неаполскаго и Сикійскаго.

Матеи и Иванъ Луккаревы, получили чрезъ оружіе имя вѣчное своему отечеству, и своему дому.

Матеи, учіенъ бывъ отъ Стігэмунда Цесаря, и Короля Венгерскаго бань Далмаціи, и Кроаціи. Иоаннъ пріятъ бывъ въ первенство въ Уранское, и въ правительство бѣлгородское, защитиль оное предосвѣніе христіанское отъ оружія Оспоманскаго.

Оставляю помінами о многихъ иныхъ особахъ, ясныхъ во оружіи послѣдняыхъ рѣчи рабузскія, что бы не подати скученія читателемъ: и пріѣхъ до оныхъ особъ, которые прославили туюже ученьми.

о людеяхъ ученыхъ послѣднія рѣчи рабузскія.

Иоаннъ Стоикъ, ради своего ученія глубокаго въ писа-ніяхъ Святыхъ, возведенъ въ Кардиналство Церкви римскій, обогатилъ свои ихъ наслѣдниковъ своими ученіями рукописами на языкахъ греческомъ, вполнѣ сего
сего ради почитаемъ бысть градь базилеа [единъ изъ пречь надесятия, которые составляютъ Швейцерскую.] яко умершу оному Силоиу человьку сущу велику и честную, погребень въ предреченной базилеи, гдѣ вѣдимъ есть его гробъ, свидѣтель вѣрныхъ его добродѣтелей, такожде и отечество рагузское.

Элія цервінь, творецъ славнѣйшій, юанъ Годин, реторъ краснорѣчівѣйшій, заслужилъ славу своего вѣка, прославленнаго своими пройзведенными писменными, хранимыми съ великомъ пишаніемъ въ книгохранительныхъ преславнѣйшихъ Европскіихъ.

Георгіи бенігнъ, минорігъ, былъ вѣло учень во священной богословіи, чему свидѣтельствуютъ оставшіеся по смерти его некоторыя труды дѣвныя, которыми послѣдовали и богословцы схоластическіе.

Иаковъ бонскій, творецъ славнѣйшій, сложилъ стихи латинскіе о жизни Господа нашего Иисуса Христа.

Матеи бобаль, былъ вѣло учень на языкѣ греческомъ, съ котораго перевелъ на латинскій, вся спианія святаго Василія, слогоописательствомъ вѣло починнымъ учеными.

Савінь глухій, стояще породы бобалскія, былъ стихотворецъ преизящнымъ на языкѣ італійскомъ и славенскомъ, о чемъ онаго дѣянія намъ увѣряющій.

Климентъ ранійской, чина святаго домініка, вѣло учень во священному писаніи, издалъ на свѣтѣ нѣколыя бесѣды, въ великомъ починеніи держимыя.
о уѣздѣ рагужскомъ

Тождѣ породы былъ Доминікъ ранинъ, кавалеръ Свящаго Стефана, стѣхошворецъ славный, на языкахъ Италіанскомъ и Славенскомъ.

Ніколаи Віта Гочінъ, человѣкъ преученый. О чесомъ супъ свѣдѣли его писанія изданная на свѣтъ, на языкахъ латинскомъ, и простомъ Италіанскомъ.

Минуло молчаніемъ безчислениыхъ мныхъ учения подобнаго съ вышепомянутыми, да скончю сихъ повѣшевованіе со описаніемъ уѣзда прилежащаго рагузѣ.

уѣздъ прилежащіи рагузѣ.

Уѣздъ обладательства Р'ччи Посполитаго рагузскія слѣло узокъ шириною, дліну же содержѣть со 135 миль Италіанскихъ. Между прочими грады, содержащіе: Сапанѣ, Лагустую, Меледу, Гюпану острова, половину и Каламошу, супъ и многие острова прилежащія. Лагusta оспороитъ отъ рагузы 100 миль, имѣетъ 50 мильъ въ окружъ, изобилуютъ виномъ, масломъ древянымъ, пшеніцею, и всѣхъ родовъ овощами, и плодами земными: жицели его сушь свѣрѣны, и сѣлн., обоего пола мужскаго и женскаго.

Меледа, древле наріцаема Меліта, и Мелігенна, 30 миль дліенъ, и во окружъ его. 63 мили оспорощь отъ рагузы: производитъ вина болши красныя, и сільныя. Пшенцы не уготовляещь довольно просвоихъ жицели.
жителем: Есть един монастырь Святаго Венедикта, в нем же были многіе человѣцы велики в науках Святых, и мирских, и во благоговѣнствѣ было удивительны.

Двѣ вещи дѣвныя повѣствуются сего острова: Первая: что его жителю аще и далеко другъ отъ друга, ізгромѣмъ свѣстаниемъ разумѣются было изрядно. Другая: яко единъ нѣкто житель, зовомыс Казаля бабинополи, проклять бысть отъ матеріи, которая молиша на него гнѣвъ божій, сіце глаголя: [понеже онѣ оказыѣлъ упрямо въ пріятіи ея въ домѣ своей] тако да попустытъ богъ, да не земля, не море прииметъ кости твоихъ. Умершу оному, и погребоша его предъ церковию Святаго Пагкрация. Наутрѣ на другомъ день, нашли его внѣ гроба, може случилось во многіе дни послѣдующіе. Того ради бросили его въ морѣ, которое тогда стояло тихо, но томъ часѣ, когда воспріяло оное пѣло проклятое, начало смущаться, и въ единой минутѣ выбросило его между нѣкимъ бреговъ, гдѣ оныя кости припнули къ каменю, въ таки образѣ, что съ трудносію превѣликую могли отпорогнутися отъ каменя, и то жѣлѣзомъ было пводрымъ.

Островъ Гюпана длишень отъ Запада къ Востоку 4 мѣли, и десять кругомъ: Сей единъ изъ всѣхъ изряднѣйшихъ острововъ, что держитъ его сенамъ Рагузскій, таако веселосты ради мѣстоположенія, яко и за
и за добрыми винами, которых производить множество.

Остров Средний, тако назван, понеже лежит между двух иных островов, сердцев Калампты и Гюваны, имьетъ 10 миль округъ себе, имьетъ воздухъ дороги изобилуетъ водами присными, между соленымъ. Производить вина премногое число: Показуешь сады, и палаты прекрасного спроения, прозраченъ онь многихъ странъ къ восприятию караблен. Сей егда въ льто 1538, восприяль дружелю 12 галеръ Папы Павла третьяго, [надъ которыми былъ капитанъ Патриархъ Аквилийскій, дому Гриманскаго Венециана] былъ отъ иныхъ людей нечестиво расхищень.

Каламонта меньшая, острова Среднійка не плодовитъ, и не многожителенъ, но производить добрыя вина. Жители сихъ трехъ острововъ, больши обучаются химическому математическому. Чего ради многажды случается, чьто мало муштъ, больши бабъ обрываеться во оныхъ островахъ.

Изъ сихъ трехъ острововъ выходятъ нынѣ оные большие карабли, которыя видимы суть въ моряхъ, на Италійскомъ, и Испанскомъ, изъ которыхъ рѣчь Посполитая ратушская наиболее учинимъ можетъ спо, окромѣ многихъ иныхъ галіоновъ, и судъ меньшихъ. Которые, понеже требуютъ великое число людей, суть причиною, что ратушане немогутъ по земляномъ пути поставитъ 5, или 6 тысяча воинъ. Однако егда поставятъ всѣ свои карабли вкупъ, дѣлаютъ едивъ
единый превеликий и прекрасный флоть, нежели сего времени возможно учнити кому иному принцemu на Адрисском мори, тако ради их великости, якоже и ради великого числа Армилерии, которую возьмь съ собою. Но паче болши ради крѣпости величественных морозовъ въ бою съ турками. Ибо покаешь ньединымъ изъ нихъ обращается жить, поощряютъ другъ друга, воспоминающе памятствовати, яко они суть Рагузане, обыкновенно всегда опмщаций съ великимъ кровопролитиемъ неприятелямъ, до послѣдняго издыханія свою смерть, о чемъ образцы суть ясновенны всему свѣту.
собрание

Историческое

о короляхъ даматскихъ, и о прочихъ народахъ соѣдныхъ илл. ироку, отъ лѣта спасительного хрістова рождества 495, даже до лѣта 1161.

Гдѣ держалъ Скіпетръ державства Константинопольскаго Анастасію, окаявшиися ересію Евміхиевою, въ римѣ же правительствовалъ Церковь Папа Геласій, тогда вышли отъ Сѣвера Гоэы, подъ предводительствомъ трѣхъ Князей братій, бруса, Томиа, и Остроґла, сыновъ Короля Севлада. И покоря Унгрію, вошли въ Темплану, и разбили воѣско Королей Далматскіхъ и Істрскіхъ. На томъ бою Істрскіи Король убитъ, а Далматскія двѣмя ранами раненъ, въ Салону свою резіденцію ушелъ. Гоэы же поббдители суще, раздѣлили свойхъ людей на двое: Томиа убо съ единою частью прошелъ во Істрію, и отъ шуду во Італію: идже учініемъ разореніе обыкновенное, варваромъ, и нападъ на Сіцилію, не во множѣ времени умре: По предреченію Свящаго Ц
Венедикта, проявившего в многою Священную во Италии в то время. Остроил же вшед во Иллириком, покорил себя Далматию, со всеми местами приморскими, и остановился в месте Превалыщан, откуда послал воиско свое под правление его сына своего Свевлады покорил оставок Иллирический, сам же остался с ним многими людьми в дому. На него же нападше люди Цесарские, убивша, не без урону своих. Свевлад же хотя и умешальним было вно чинили отмщение за смерть отцу свою, однако ж онобращал пока добывшие от его места, которые разпростралися от Валдовна, до Пелонти, или Пеловитами, и от Моря Адреапскаго даже до Свера. И по учении великого вреда Христованием, умер в первое на десять вло Царствования своего. А по нем был принес наследств. сына его Селимър, человъкъ правый и праведный, аще и поганыны, обаче подлежащихъ себе христянъ, только дань давши понудишь. И понаполнивъ страну народомъ Славянскимъ, и Царствовавъ дни 12, умер. Вулдаръ сынъ, и наследникъ былъ в добродетели и въ царстве отца Селимранъ, и былъ сына свербна и горда, называемаго Селимър. Въ это время вышло великое множество людей отъ реки Волги [отъ нея же взявше имя, и нареиися Вулгары, нынь же болгары] съ женами и детьми, подъ единымъ началомъ ихъ породы Катаномъ, сце значень Царь, отъ иныхъ же названъ Христъ, и вошли въ провинцию Силодузскую.
и протчихъ сосѣдныхъ. 187
Подъ тѣмъ началомъ были девять Князей, или Государей, которые отправляли судейство тѣмъ людямъ. Несказанною смѣлостью овладѣли Силодузею. И покоривъ Македонію, вступили во область Лаптынъ, [рековыхъ рѣмлянъ, по тѣмъ мараулазы наречены, серъчъ Лаптины черны] и овладѣли ею. Царь Константинопольскій, неимѣвъ оружія, оставили ихъ въ покой, а напаче и миръ учнѣлъ съ ними. Тожъ и Король Вуладарь учнѣлъ, самъ болше, нежели сей новымъ народъ, имѣя языкъ и вѣру общую съ ними, понеже сложень изъ Славянъ, взведенной мѣжъ породы съ Грецами. Сии болгары отъ всякія страны безпокойны бывше, построили села, города и замки, наполняяюще людми всю тую страну мѣста нареченного булгарія, въ неиже жительствуя вѣкъ до сего дня. По тѣмъ умрѣ Вуладарь, оставшись свое Царство своему сыну Радмѣру, врагу и гонителю главному христіанѣ. Его же дѣйствамъ послѣдовала четьре его преемники, Короли Далмацкіе, подъ которыми христіане пострадали тяже гоненіе, и принуждены были опокинуть свои пожитки на поляхъ, и удалишись въ горы, дѣй же за лучще изобрѣли пострадать многая злоученія, убожества, гладъ и иными бѣдностями, нежели осквернитись въ прохладныхъ и нечистыхъ обычаяхъ оныхъ царштователемъ. Которымъ Королямъ изъ ихъ отродя наслѣдникъ бысть Свѣтломиръ, сей оставляй гоненія на христіанѣ. Въ тотъ же время
о королѣхъ далматскихъ
время увѣшано вѣфесалонікомъ Константина философь,
сынѣ Леона Патріка, мужъ вѣло ученый во священ.
номъ писаніи, и неравнѣтельствующихъ. Тому насвяжены
духомъ священомъ, прииде во областѣ Кесарію, и
свою премудростью побѣдишь всѣхъ философовъ оныхъ
мѣстъ, обращить весь народъ къ вѣрѣ христіанской;
софіе сонестрии посредъ вѣ булгаріи со оныхъ языкомъ
славенскѣмъ, и нареченъ бысть Киріиллъ. Умершую же
Королю Свѣпомиру, наслѣдствова по немѣ будѣмѣръ
[нареченъ по обращении своемъ вѣ бѣру христіанскую
Святополку, еже значить на Славенскомъ языку
отрокъ святъ] мужъ праведенъ и миренъ. Въ то
время правителствовалъ Престолъ римскій Стефанъ
Папа. Тому извѣстившись о предвѣдѣнняя святыхъ
Константиновыхъ, или Киріилловыхъ, позвалъ его
вѣ рѣмѣ. Онь же прежде опшествля своеего, оставлѣ
своимъ прішедшимъ, сѣрѣ нововѣровавшѣмъ булгар.
скѣмъ, вѣ пѣшу духовную, переводъ всѣхъ книгъ Вѣпшаго
и Новаго Завѣта съ языка Греческаго на Славенскомъ,
со священники учеными, ради насвяженія вящаго
оныхъ людей. И едва пріять его вѣ путешествія
Король Святополкъ, научилъ Святополка служению
христіанскому, и обратилъ со всѣми его людми вѣ бѣру
христіанову. Послѣ сего обращенія дѣтаго, возврати.
лѣся паки христіане изв горѣ вѣ поля, и по повелѣ.
нію Короля Святополка паки построили грады и села
разоренные вѣ прішедшемъ времени ошѣ поганѣ или
невѣр.
и протичъ сосѣдныхъ. Священникъ же желая правду предложить своего Королевства, и немогши воспрятить отъ своихъ мудрецовъ уравненія согласного своему намѣренію, послалъ пословъ въ Римъ, и въ Константинополь, для получения пріемочныхъ себѣ требованія. Тогда Папа Стефанъ далъ сіѣ посламъ трехъ Кардиналовъ, между коимъ были первенственныхъ Озория мужъ премудрый и Святъ, имѣя предать всю власть посредственную въ духовномъ дѣлѣ. Егда жъ принялъ ихъ священникъ съ великимъ почтеніемъ, або собраша соборъ, состояніе изъ Христіана Латинъ и Илларіана, въ немъ же упразднился 12 дня. Осмѣ днѣ изъ оныхъ трудился о совершении управлія дѣлъ надлежащихъ Церквѣ, пропчия же четырѣ дни о управлении предѣловъ Королевства, и права власни Королевскія. На семь соборъ явнонародно прочтены и принятые съ радостнымъ всемирнымъ довольствомъ древня привилегіи Латинскія и Греческая, посланная оставка Папы римскаго, и отъ Царя, о раздѣленіи областей и земель, въ согласіе разположенному и правилепствовано оставѣ древнихъ Царей. Съ тѣмъ Священникъ рукою Озорія и товарищемъ бысть вѣнчанъ, и освященъ Король по обычаю римскому. Посвящали и двухъ Архіепископовъ, единаго въ Салону, другаго въ Дюклюю, со многими иными Епіскопы премѣннонаслѣдными. Выдалъ Король указъ своимъ чинамъ ежелі наслѣдствовать вперед будѣть ихъ присутствіе духовное, имѣ впадештъ въ жестьюное погребенія.
погрѣшеніе, яко́бы обезчестилъ величество королевскаго, и мучень будемъ по уложеніямъ оберегательнымъ власній Королевскія. И подобныя пріѣдыны въ судебнѣыхъ пола-
шахъ Королевства повелѣль вписать. Въ ихъ же сообра-
зованіе, раздѣливъ Королевство во области, на рекѣ съ
страну морскую [оная мѣста лежащѣ опѣ водѣ гор-
ныхъ даже до моря Адриатскаго къ полудни,] Исеою. 
И другую страну отъ пѣхъ же водѣ къ Сѣверу даже 
до Дунай раздѣлилъ [мѣста поморская] на двѣ области: 
первая страна начиналась отъ Далмы, [Престоль 
Королевскій и держанного собора] и протяжалась 
даже до Валдевена, сѣрѣть Винода. Тую наймено-
валъ Кротамба бѣлая. Еше же наречена и Далматія 
нѣжнѣя. Еи же соизволѣніемъ послованъ Папѣнихъ, дана 
въ Мітрополію Церковь Салонійская съ пріисными 
Городы, Спалатомѣ, Травомѣ, Скардомѣ, Аронстѣю, 
или городомѣ Зарою, Несною, Арбюю, Абсиртисю, 
Вегію и Епідамвръ, нынѣ же нареченныя Рагуза. 
Другая такожде начиналася отъ реченаго мѣста 
Далма даже до града Валоны, нынѣ реченна Дуратѣ, 
нарекши съю страну Далматію вышнюю, и 
назначилъ въ Мітрополію Церковь Дюклеманскую 
съ пріисными Антіваромѣ, будуєю, Сербіюю, босною, 
Камаромѣ, Олхійєю, Сфаціею, Скуборомѣ, Арівс-
томѣ, Полемѣ Требіномѣ, и Залкуміємъ. Сербію 
Сѣверную по томѣ раздѣлилъ на двѣ области, едину 
опѣ рѣки Гріна косѣнѣ Западнеи, даже до горы 
Pіна
Пина и назвал бошною. Другую отъ реченья
рѣки ко странѣ восточной даже до Луфтин, 
и до эзера Лабела, наименованъ растною. И во
всякои изъ тѣхъ провинцей поспавязъ бановъ или
жупановъ сестря Констанвъ, и Полковниковъ.
Коемуждо бану далъ седьмъ полковниковъ ради
управлія судѣйства людемъ, и выбирани дамь, и по
помѣ отдавати бану. Которыми изъ того давалъ
половину Королю, а другую половину оставлялъ
на употребленіе свое. Каждый жупанъ имѣлъ подъ
собои единого полковника, съ нимъ же управлялъ судѣ
народа, своего уѣзду. Жупаны давали двѣ прещи
отъ дани Королю, а прочая прешь была пронѣхъ.
Власть всякаго баны была определена въ своей области,
а не пропиздалася до области другаго. Отвѣшованіе
dавали всѣ о своемъ управліи самы Королю единому
безъсредственно. Поспавязъ на конце Святополкѣ
законы и установленья, въ правѣ по пѣрдо управленії
въ судебствѣ своемъ людемъ, и опступилъ
пословъ и Кардиналовъ исполненныя въ честь дарами
и милостыни, пославъ баны и прочия урядники
новыя, въ мѣства назначены служенью всякаго.
Королевшованъ Святополкъ со благодарствіемъ
отъ всѣхъ вездѣ 40 лѣтъ, и 4 мѣсяца, умрѣ Марта
17 дня. Оставляй плачь но всюду всѣмъ по-смерти,
погребень же бысть въ Церкви Святыхъ Маріи въ градѣ
Докадъ.
скорбёхъ даалматскихъ
Диоклеи. Въ которомъ градь созвану бывшую народу,
учиненъ наслѣдникомъ, и вѣнчанъ Королемъ Святоликъ
сынъ умершаго. Отшель шая Церковь, бысть всегда
къ погребанію и вѣнчанію Короли. Во времена по-
слѣдующая, царствовалъ мирно Святоликъ ходя по
слѣдамъ отчимъ 12 лѣтъ. По немъ наслѣствовалъ
Владиславъ сынъ его, которыми остава путь добрѣ-
пелей отчимъ, и дѣдичныхъ, вдался во многія не-
подобныя нечестиводѣянія. За что обрѣте смерть и
мученье отъ бога, падши въ ровѣ глубокий во время
охоть своея со псами. Имѣлъ Владиславъ по себѣ
наслѣдника Томислава своего брата, которыми умудрив-
шися отъ злоключенія бывшаго Владиславу, учинилъ
человѣкъ добрый и Король прѣвѣдный. Имѣлъ
Томиславъ многія воѣны съ Гуннами, нападали на
его королевство, которыя всегда побѣждали. И вы-
гнавъ ихъ весьма изъ своихъ земель, умрѣ въ 17 лѣто
своего правѣтельства, оставивъ преемницу Себеслава
своего сына, которыми нѣзложіль Гековъ осадитель
города Скоторія. И въ 24 лѣто, своего королевства
умрѣ, оставивъ двухъ сыновъ близнать разбивом
и Владислава въ наслѣдники. Съ раздѣлили королев-
ство отпчес: Разбивою доспѣлалася страна морская,
Владиславу же Сербія. Разбивою взявъ въ жену дочь
Короля Унгарскаго, утвердилъ миръ между Унгры
и Славяны. Умершую же ему въ 7 лѣто, своего королев-
ства безъ дѣтродѣй, часть его паки присоединена
ко удѣлу.
и протчихъ сосѣдныхъ.

ко удѣлу брата его Владислава обладателя всего королевства на 13 лѣтъ, оба же королевствовали 20 лѣтъ. По Владиславѣ наступиЛ сынъ его КарамиР прошь, котораго Крація бѣлала взбунтовалась. Отъ оныхъ бунтовщиковъ КарамиР разбитъ и опровергнутъ бысть, умеръ на бою, бывшемъ со онымъ ихъ бунтовщиками. А по немъ сынъ его Твердославъ паки получиЛ королевство опеческое, и скончалъ мирно свои дни. ИмѣЛ за наслѣдника своего сына Толимира, Государя миролюбива и праведна. Но отецъ бысть Пребиславу Королю неправедному жестокому Тиранию и началоводу многихъ не преподобной вѣй, которыя ему воздвигли и мишень отъ подданныхъ, и смерть нужную руками бунтовщиковъ, и погребеніе въ мори.

КрепиМиръ сынъ и наслѣдникъ Пребиславовъ отмстилъ смерть опечову смертию опчистниковъ увидѣлъ, и воспріяЛ правленіе Королевства, разбілъ воиски нѣмецкія наступающія на Крацію, прогнавъ ихъ изъ всего своего мѣста Гетмскаго и Крацскаго. По томъ же взялъ дочь Генерала нѣмского, зять роднаго Цесарскаго, въ жену сыну своему Свѣттораду. Которымъ бракомъ получиЛ миръ въ нѣмцы. И по 20 лѣтъ въ едіномъ мѣсяцѣ правиМества, оставиЛ по смерти еще королевство сыну своему Свѣттораду, человѣку крошкому и блаженствовому. Свѣтторадъ имѣЛ за наслѣдника радослава, подражателя добродѣщели: опеческіхъ, и родилъ Часлава, Государя
о королѣхъ далматскихъ
мѣшканаго, и возбудителя тайного мятежствованія. Кроации бѣлья, радославъ противу ея пошелъ съ воискомъ преслѣднымъ, котораго половину вручилъ въ команду сыну своему Чаславу, другую половину соблюдая подъ своимъ правителствомъ. Съ тѣми двѣма воиски осадилъ со всѣхъ сторонъ бунтовщиковъ, и побѣдилъ ихъ на голову. И тѣхъ, которыхъ взялъ въ полонъ Король, отпустилъ на свободу: противъ же которыхъ взялъ Чаславъ, роздалъ въслуги садашомъ своимъ. О чёмъ разсердился садаты радославовы, и возбуждены перешли всѣ къ Чаславу въ служение, оставя страну радославову. Радославъ же гонителствуетъ овъ оружія сыновня, едва спасся съ не многими своими дворовыми, преплыть чрезъ заливъ морскую на нѣкоторы островокъ [которыми нынѣ названъ Камень радославовъ] и принялъ бысть во едиѣ карабль по прилучаю дѣвному, и пробѣгалъ во Апулию провожденъ бысть въ Сипонѣ, а отпуду и въ Римѣ. Отъ которогова бѣжанія, пребысть Чаславъ самовладѣтель королевства опеческаго. Въ то время нѣкоторые молодые изъ именемъ Тихомиль, отъ странъ Страги, сына поповъ, деревни рабкы, пастухъ стаднымъ нѣкоторого барона будислава, тѣломъ городенъ и еленъ, и охотникъ за свѣрною ловлею, и досужъ во скоробѣганіи. Той, понеже ударомъ палочнымъ ненарочно убилъ гончую псуху онаго своего господина барона, отъ страха ушепъ къ королю Чаславу, принятъ
о королевь далматскихъ
св болярычною, такожде римлянынею, родъ Павломира, Государя мужественнѣшаго, и за пригожество стана и лица прозванного пригожий. Сей любезнѣ бысть своѣмь и промчымь римланомь. Между тымъ Срацыны св флошомь состоящымь въ десяти тысячахъ судовь, вышедъ изъ Сцилии, пристали къ берегамъ Далмаціи, и разорили всѣ грады приморскія. Жители же Латины изъ нихъ удались въ горы, оставивъ равныхъ пустыя мѣста. По томъ егда опстушили Срацыны, возвратились вспять Латины во свои грады. Но отъ Славянъ были поиманы, и задержаны за неволниковых. По томъ паки опстушили ихъ на волю съ должности ньсколкія даны погодныя, и служени потребныхъ, и паки построили города отъ Срацыны разоренныя. Сродники же жены Павломирьвой, будучи гонительствуеми отъ своѣхъ непріятелей, умолиша Павломира оставшись римъ, и исками много жительства, и общались усердно послѣдовали ему всѣя. Павломирь убо отѣлиде чрезъ Лпулую, и оптуду перебхавъ въ Далматію, остановился въ мѣстѣ нареченномъ Грозва, имѣя съ собою пятъ сотъ салдатъ, опрѣнь женъ и дѣтей, сродниковъ и своіспремниковъ. Славяне убо увѣдавшіе пріѣздъ его, общали ему королевство отеческое. Онъ же пріѣхавъ на сухомъ путь, построилъ единъ замокъ ради увѣдвища въ случаи нужды. Что услышавшее жители разсыпанныго града Епидавра, ушедши въ лѣса, и воинныя мѣста твердыя, пріѣхали пуда
о королвах Далматскихъ
съ болярною, такожде римлянненю, родъ Павломира, Государя мужесвенинъшего, и за привличество стана и лица прозванного привожн. Сей любезень бысть своими и пропчымъ римлянномъ. Между тымъ Срацыны съ флотомъ состоящымъ въ десяти тысячахъ судовъ, вышедъ изъ Сицили, пристали къ берегамъ Далматии, и разорили всѣ грады приворскія. Жители же Латини изъ нихъ удалися въ горы, оставивъ равными пустыя мѣста. По той егда опомнили Срацыны, возвратились всѣ Латини во свои города. Но отъ Славянъ были пойманы, и задержаны за невольниковъ. По той паки опустѣли ихъ на волну съ должностю нѣсколько дани погодныхъ, и служеньи потребныхъ, и паки построили города отъ Срацынъ разоренныя. Сродники же жены Павломировой, будучи гонительствующими отъ своихъ неприятелей, умоляла Павломира оставили римъ, и искали иного жителенства, и обѣщались усердно послѣдовали ему везде. Павломиръ убо отвѣдѣ чрезъ Апулию, и оттуда перебывъ въ Далматию, остановился въ мѣстѣ нареченномъ Гравоза, имѣа съ собою пять сотъ саламъ, притча женъ и дѣтей, сродниковъ и своѣспвенниковъ. Славяне убо увидавшѣ прибывъ его, обѣщали ему королевство отеческое. Онѣ же прибывъ на сухемъ пути, построилъ единъ замокъ ради убѣжища въ случаи нужды. Что услышавше жители разсыпнанаго града Епидавра, ушедши въ лѣса, и воинныя мѣста твердыя, притекли

шуда
и протчихъ соединыхъ. 197

падь вси, и пособи ему въ строении реченного замка начатаго. [Которого отъ каменей по ихъ языку называемыхъ лави, бысть наименованъ Лаузии, арх. и по томъ за премѣненіемъ временъ премѣнѣвшее букву A: во р, бысть наименованъ раузии, городъ рабузы. Ещѣ же быль именованъ Дубровникъ отъ лбсовъ, въ которыя прежде жили.] Построивши же предреченными замокъ, и гварніонъ довольны посадкѣ, изъ Павломирѣ съ пропьми Епідаврами, вдались пропынъ подданныхъ королевства опеческаго. И перво егда остановился въ Требиѣ, тамо вси принцесы и бароны королевственныя [окромѣ Люшомира Жупана Рацскаго отъ породы Тихомировой] признали его за Короля той страны. По томъ покорилъ онъ и разцу со смертю нужной Люшомировой на бояхъ при рѣкѣ Лимѣ и Идрѣ. По которыя побѣдахъ пребысть наслѣдникъ миренъ своего королевства, укротивъ навѣги Унтаровъ наступали на разцу, съ ними же по томъ и миръ учтивъ, опредѣливъ рубежъ своего королевства рѣкою Савою. По томъ же умрѣ въ Требиѣ смертю скоро- постѣщенною, по немѣ же плакали вси люди. Въ седьмый же день по его смерти, родила Королева вдова Королевича названного Ташмировъ, отъ неоке за его младенчество, опставши покорствѣв свое князья королевственныя, принцесы сродники породы Тихомировой въ разцу, покмо едини остался вѣрны ему Требиняне и Лаузяне. Егда же Ташмировъ прішель ЧЗ
о королѣхъ дalamatскихъ въ возрасѣ мужескомъ, взялъ въ жену, съ совѣщомъ матернѣмъ, едину изъ дщерь Лидомира бана Кроатіи болыя, съ нею же породилъ двухъ сыновъ Прелимира и Крещимира. Еогда же сии возрасли, Твѣтимиръ отецъ ихъ, послалъ Крещимира къ бану Кроатскому въ своеемъ пестю, его же помощи напалъ Крещимиръ на бана бошнастскаго, а Твѣтимиръ съ другимъ сынамъ подвигнулъ воиско свое противу страны Превалтапскія, и разбѣ бана това страны, и самѣ бань умеръ на томъ же бою. Послѣ того умеръ такожѣ и Твѣтимиръ отъ ранѣ восприятьыхъ на томъ же бою: Прелиміръ сынъ его това побѣдою паки отобралъ всю Кроатію червонную: Крещимиръ отъ своея страны овладѣлъ бошною, и смертью своего дѣда матери имѣлъ бездѣтна, вступиѣ во владѣтельство Кроатии болыя. Въ того времени умеръ Пьеръ Король болгарскій, его же Престолъ Королевскій былъ въ городѣ Преславѣ, Царь же Константинопольскій, убѣдаѣ отъ смерти, вступиѣ непрѣятельски въ болгарію, и обладаѣ ею. Воиска же, которые тамо оставлены для охраненія, немогши жить спокойно по его отшествіи въ Константинополь, нападениемъ взяли рацію. Банье рацѣскіи відя себѣ лишена своей провинції, отѣхалъ къ Королю Прелиміру въ Оногдаѣ въ сѣ Піоемы и радиградомъ сыновьями своими, и съ Прехвалюю своею дщерью, которую взялъ себѣ въ жену Прелиміръ. Въ спосѣмение сего брака, бысть учіенъ радиградъ Констаннъ наслѣд.
и протчихъ сосѣдныхъ.
наследственнымъ Жупаний Оногоспской. Егда же случалася не по многомъ времени смерть Царю, rashane подушены Прелимировъ, побили въ едину нощь всѣхъ грековъ оберегаемыхъ раций, ся же банныю успелъ Прелимировъ своему тесию въ помѣстное владѣтельство. Воззвѣль Прелимировъ съ своею женоко Пречваною четырѣ сына, Хвалимира, Болеслава, Драгислава, и Севлада, имже прежде своей смерти учнѣлъ раздѣль своему королевству: Хвалимиру далѣ зенту со всѣми пріѣзелкими принадлежащими, Лушку, Подлуко, Горскѣ, Целѣнню, Облаквую, Прапраснаѣвъ, Чемерницу, будву, Кучѣву, и Гринуль, Болеславу же опредѣлѣлъ Требинъ съ уѣздомъ любомѣрскимъ, Вешняку, Рудинѣ, Крушевцу, Урму, Ризанѣ, Драчевцу, Каналѣ и Герновницу. Драгиславу же далѣ страну Кернаню, Жупании Славянскаго, Папавскаго, Ямскѣ, Луку, Велкагорѣ, Імону, Вечерѣгорѣ, Дубраву, и Дебру. А Севладу страну отъ Лапинѣ названу Сопломонѣпана, а отъ Славянѣ подгорѣ, со Жупанией Оногоспѣ, Моравіи, Комерницѣ, Пѣвы, Гацико, Невусѣны, Гвѣцѣва, Коры, Дебреѣ, Нерениѣ, и рамѣ. Которые удѣлы сыновѣ назвалъ Тетаргіями, сѣрѣнъ четвероначальствами королевственными. По шомѣ по раздѣленія ономѣ пожиле многѣ годы Прелимировъ. Егда же умеръ, потребены бысть въ ражи, въ церкви Святаго Петра. Крестѣмирову же брашу Прелимирову родился сынъ именемъ Стефана.
о королевских
Той после смерти отца своего правителствовавь бошниею съ Кроациею блогою, и оставлѣл сія мѣста своему попомощву. Имѣлъ Стефанъ оть еднія своея наложницы еднаго сына хрома обьма ногама зовомого Легенъ. Той бысть посланъ въ Требинь къ болеславу, своему брашу двоюродному: взялъ тамо въ жену едну его служанку, по имени Ловицу, съ нею же родилъ седьмъ сыновъ, которые по времени всѣ быша искусны на воинахъ, и храбры. Сынове же Прелимировы быша ненавидимы своимъ людемъ: Сіи же воздвигли сыновъ Легеновъ, иже всю породу Прелимирову испрѣбили, о кромѣ покмо еднаго принцена Силвестра, которыхъ спасся въ Лаузіи, опшуку бо тая фамилия имѣла свою породу. Усвоили завладѣніемъ на малое время сынове Легеновы Статы своихъ сродниковыхъ убіыхъ, понеже всі со отцемъ своимъ Легеномъ [которымъ имѣлъ свое жителство въ Траепти оть него созданномъ въ залѣвѣ кашарскомъ] померли моромъ, и оѣнныхъ болѣзнѣ прилѣпчивыхъ: Люди же убося чѣмъ боеже вѣдимое наказаніе оѣб небесъ не пало и на нихъ, понеже были совѣршеннѣ во убіении принценовъ породы Прелимировой, поддался подъ правителство Стефановъ, которому помогали сілы Лаузскія. Сен же Силвестръ человѣкъ бообоязливъ, правителствовалъ ими многія годы въ пушинѣ, и дадѣ посмерти своей за наслѣдника королевству сына своего Тугемира. Въ оное время правителствовалъ болгарією Самуилъ, которыми весьма выгналъ
и протчихъ сосѣдныхъ. 201
выналъ Грековъ владѣющихъ шамо большую частью. Хвалими́ръ наслѣдствова по отцу своемъ Тугемиръ, и родилъ при сына, Пешрислава, Драгимира, и Миро́слава. Пешриславъ получалъ въ правител-
ство Зеицу. Драгимиръ, Треби́нъ, и Хлевну. А Миро-
славъ Подгоре. Умершую же Хвалими́ру, погибло въ море со всѣми своими Миро́славъ бездѣтень. Того ради Пешриславъ учнѣлся владѣтель его спатомъ, и имѣлъ за наслѣдника по себѣ своего сына Влади́мира. Царствующую же сему въ Далмаціи, нападе на него Самуи́ль предреченный Король болгарскою. Но понеже Влади́ми́ръ былъ Государь мирнымъ и богобоязненнымъ, ради пощадѣнія крове подданныхъ своеихъ, удалился съ своими людми въ горы, и шамо во осадѣ былъ отъ Самуи́ль. Которымъ оспавая шамо часть своего войска, другою осадилъ Ольхини́я градъ. И жива Влади́ми́ръ въ горѣ нареченной Кусогоръ, спрятанье многое съ своими людми получивъ отъ смѣр видовыыхъ, которые по его молчаніемъ тако обуздались, что досего дне въ животныхъ не удающимъ ядомъ людей. Самуи́ль убо всесечно началъ мыслишь, чтобъ какъ могъ получить Влади́мира въ руки. И на конецъ Влади́ми́ръ измѣнно въкорпораго своего Гюпана, въ лесныхъ его убѣжденіемъ, здался въ полонѣ Самуи́лю. Онъ же послалъ его въ Преслу жителѣство свое во Охридѣ, и отспавъ осаду Ольхинскую, прежде по всемъ Далмаціи даже до Цары, и пожегъ въ пепель Луэзы и Камарѣ разорилъ страну бошнюю, и рацію, и наполнився хищными.
о королѣхъ аламатскихъ
хищными добычами, возвратился въ Преслу. Тамо заключенъ былъ Владиміръ въ телѣницу, и предавъ себя воли божіей, претерпѣваль свою напасть съ терпѣніемъ неудобовѣріемъ, изнуряя пѣно, и кромѣ того упражденное попомѣ и умершленіемъ непрестаннымъ: видѣ во снѣ вѣдьніе Ангела, иже укрѣпляя его предреченіе избавленіе ему изъ той телѣницы, и конецъ жизнь мученіческой. Коссара же дочь Самуилова получила отъ отца позволеніе ходить по телѣницамъ для омыванія ногъ заключенныхъ, по обыкновеніи благочестія Христіанскаго, оныхъ времёнъ: пришедши ко Владиміру, и узрѣвши его прекраснообразна, благочинна, разумна, и кротка въ бѣдованіи, возвратившися ко отцу, молила его съ колѣнъ склоненіемъ да освободишь того изъ телѣницы и да дастъ ей его въ мужа. На что соизволѣлъ Самуилъ, изведши Владиміра изъ телѣницы, даде ему дщерь въ жену, и постави его паки на Королевство отеческое, и еще прібавилъ ему Дурацъ со всѣмъ его уѣздомъ. Егда же возвратился Владиміръ съ женой на древнее правленіе спать отцемъ страждущихъ, прави-
шествовалъ народомъ со удоволствованіемъ и веселіемъ всѣхъ. Умеръ же Самуилъ Король болгарскій, оставя за наслѣдніка сына своего Радомира, того покорилъ себѣ все мѣсто содержашееся онъ болгарями даже до Константинополя. Царствующу тогда Василию Царю. Коморны бо здѣсь вперед наступленіи Радомировыхъ, послѣдѣвъ шатно послѣ ко Владиславу брата двоюродному, по
и протчихъ сосѣдныхъ.

по-матери Радомирь, да возбудить его къ отмщения смерти отца своего, егоже умершвилъ Самиуилъ, обѣщая ему владѣтельство болгаріи. И принужденіемъ цѣлыхъ обѣщаніи отца Царя, напалъ на Радомира внезапно въ охотѣ ловечь и предательски уби его. Но усмотрѣвъ, что невозможно нѣкогда безопасно владѣть Королевствомъ болгарскимъ, покамѣстѣ жить будетъ Владимиръ зять Радомировъ, просилъ его дружески во дворѣ къ себѣ Королевскихъ. Коссара же поѣхѣ къ нему вмѣсто мужа, да проразумѣвѣть намѣреніе Владыславово, онъ же пріятѣю, и почтѣлъ честью Царскими. И сегда оная пребывала въ Королевскомъ домѣ у Владыслава, тогда онъ послалъ Крестъ златный къ Владимиру, присягая на томъ Крестѣ, и обѣщая ему всюкую безопасность и честь. Владимиръ же Князь просилъ сына и Святѣ, соизволѣлъ на прощенѣе болгарянѣна. Обаче подъ такомъ договоромъ, что бы вмѣсто того златаго Креста, приславъ къ нему другие деревянныя по подражанию Креста Спасителя Христова съ своимъ людемъ, которые бы присягли на шакомъ Крестѣ, въ испытанномъ Его Короля намѣреніе, и обѣщанной безопасности его Владимировои властной особѣ. Владыславъ же послалъ ему и древяныя Крестъ со двѣма Епископы, и единого пустыннѣка мужа, Святѣ, присягами Кресту на свое имя въ предреченномъ безопасности. По учненіи же шакова присяга отважился Владимиръ отправить путь своими чрезъ болгарію, гдѣ ни малого подвоху ИІІ 2 и навѣ
о королѣхъ далматскіхъ

и навѣрно пріготовленныхъ ему по пути приказанье Владиславовымъ пострадавшемъ благополучно прибылъ во время обѣда къ нему Владиславу. Которого прійздѣ Владимировъ внезапнымъ и здравымъ вѣло смятно. Но хотя онъ и не получалъ того да бы Владимиръ убить былъ по учиненному подвозу на пути, однако приказалъ въ при- бытии его алебардѣкомъ своимъ гдѣ возможно обезсилить его: что и совершается явнополно предъ Церковью, въ которой допущенъ перво прічастился всесвятаго вѣла Христова, а по томъ и тѣло обезглавленного Владимира погребено бысть въ томъ же церкви, при гробѣ его недужными начаша воспрыямати себя здравціе. Оть которыхъ чудесъ ужасшись Владиславъ, приказалъ женѣ преставлшагося Владимира пренести его куда похотѣтъ: Она же пренесъ его въ Креаны, гдѣ было его жителство Королевское въ его жизни, и погребе его въ церкви Святыхъ Маріи, по томъ и сама бысть монахиня при томъ же церкви. Мѣсто поживши, умеръ преподобно. Владиславъ же овладѣлъ Королевствомъ умершаго, и получивъ отъ Царя Василія градъ Дурацъ обѣщанный ему за оное убиенство. Въ которомъ градѣ едва во едѣнъ вечеръ Владиславъ ужиналъ, явился ему едѣнъ человѣкъ съ мечомъ обнаженными подоб- ными Владимирову, ужасшись Владиславъ отъ такового вѣдінія чрезвычайного и небесного, воззвалъ салдахъ караулныхъ къ защіщенію. Но Ангель посланный иль бога поразилъ его, и абѣ паде мертвымъ отъ руки небесныхъ
и протчихъ сосѣднихъ. 205
небесная во время ужина, за то чио прежде во время обѣда приказалъ неправедно убийти Владимира. Его же дядя Драгомиръ вступившися въ достояние, чтобы паки обладати королевствомъ своихъ дѣдовъ. Егда пріиде въ людми вооруженными въ заливу капитанскую, позванъ бысть отъ Капарины на единъ пиръ торжественнымъ предложеннымъ ему во знакъ дружества на островѣ Святаго Гавриила. Идя же при обѣдѣ оние Капарины нападши, и въ церкви, аможе упеще, со всѣми при немъ сущими, безчеловѣчно убили. Жена же его удался въ бошну къ братьямъ своего матері, купно съ своею матерію, предреченною вдовою Люционамъ Гювана болшаго, рацкаго, и на пути въ деревни Дринской, въ единомъ мѣстѣ нарицаемомъ брусно, родила сына принцемъ маленького, по имени Доброслава, иже преышло нѣколикое время дозврѣства въ бошѣ, по томъ вшедши въ подозрѣніе навѣтовъ, свѣдѣ его въ Рагузу. Идя же возмужавъ взялъ въ жену внучку Самуила бывшаго Короля болгарскаго, съ нею же родилъ пять сыновъ, Михаила, Гоислава, Саганча, радослава и Предимира. Василии же Царь, слышавъ смерть Владислава, овладѣлъ всею болгаріею, раціею, бошною, и Далмаціею, даже до послѣднихъ границъ оныя. Которыя области роздалъ дворовымъ своимъ служителямъ, которыя ради лакомства своего къ сребру, и за беззаконнодѣствіе быша ненавидимы народу. Ониымъ народъ будучи подущены отъ Доброслава,
Доброслава, побьлъ всѣхъ начальнихъ Грековъ, и прогнавъ полки. Царская силою оружія Доброславова и его сыновъ, восприялъ правительствство королевства объявь всю страну даже до Апенины, и утвердилъ королевство свое побитіемъ славнымъ учнівшишимся на мѣстѣ рекомомъ урагана. Воиско же Царя Василія было правительствственно отъ Арменопола, его же убілъ своими руками радославъ четвертый сынь Доброславовъ.

За сие Доброславъ далъ предреченному сыну въ воздавать показаннаго отъ него храбрства во ономъ сраженіи, Гюпанію Кецкую. Князь же Илліріческий [сирѣць Гюпань рацскій, бань бошнапскій, и господарь Хелмскій] зговорился съ Царемъ противу Доброслава, и совокупивъ всѣ свои полки подъ управлениемъ Глюповіда господаря Хелмскаго, и Курсілія Топарха Царскаго, въ правительствѣ Дураціи, въ долинѣ города Скупара, прешли рѣку Аріну, и остановились въ уѣздѣ Антіварскомъ, ожидающе прихода другіхъ полковъ помощныхъ оного союза. Доброславъ же раздѣлъ воиско свое надъ часты, и раздѣлъ непріятелей весма со смертію Курсілевою. Въ томъ сраженіи случілось, что въ темнотѣ ночныя Гоїславъ сынъ Доброславовъ гоняся за непріятелями обжажимъ, сшибся съ своимъ отцемъ, нападши на него, збѣлъ съ коня, егда же хотѣлъ его убіи, закричалъ Доброславъ великимъ голосомъ, помилуй боже, помилуй боже. Гоїславъ же познавъ погребеніе, просилъ прощенія у отца. копором
и протчихъ сосѣднихъ.

которой ради вѣчныхъ памятей, далѣе оному мѣсту
прозрачнѣй богѣя милость, такъ ради избавленія отъ
рукъ сыновнихъ, какъ и ради полученныхъ побѣдъ.
разбивъ шаковымъ образомъ воѣско Греческое, послалъ
добролавъ сына своего Гоѣслава противъ другаго
помощнаго воѣска, сущаго подъ командою Людовида.
который увидѣа отпоропленіе своѣхъ людей, позвалъ
Гоѣслава на бокъ посѣдиночно, да бы съ обоихъ сторонъ
было поколо по при персонѣ, въ которому бою и бысть
побѣды Людовпѣдъ, и едва спасся бѣгомъ: что увидѣа
свои его, учнѣа просьбе, гонимы и разбива отъ Гоѣслава.
Сія побѣда сугубая, возвратила паки Добролаву всѣ
страны окрестныхъ Дурацъ даже до вѣки баюзы. Умершую
же Добролаву по 25 лѣтъхъ королевствованія, сынове
его раздѣлыша между собою области королевства.
Гоѣславъ Премійѣръ получили Требины съ Грѣшпунами,
Михаиа получили препатрую, Черменизу, и Косогоръ.
Саганцу досталось Гюпанія горска, Купрелугѣ, и баречи.
Радославу же Гюпанія Лука, Подлугія, Лучева, и
буда, всѣ подвиженемъ и пятпмѣмъ княжескимъ. Мать
же одержаше паки имя королевы, правословствующая
всѣмъ статомъ. Гоѣславъ егда впаде въ больѣнь въ тре-
бѣнѣхъ, нѣ которыхъ граждане нарѣцаемы Скробимезы,
убиша его съ братомъ Премійѣромъ, пошавшѣ вѣше себѣ
въ Князѣ Донанекъ отѣ своевентъ единоимѣлія. Михаліи же,
Саганцѣ и Радославѣ, вышедши въ Требины съ людми
вооруженными, обезглавили убивъ брашнихъ и выгнали.
скорѣ по томѣ вшедшѣ Саганцѣ въ подозрѣніе о вѣрности Требинцевѣ, возвратился въ Земту ко братіямъ. Михалій же предложилъ братью Радославу, еже похами въ Требинѣ ради удержанія дерзости бунтовщиковъ. Но той отрекся, еже оставшись свое ради упражненія во освобожденіи другаго. Михалій убо и Саганцѣ сумнялся что бы Греція не заступили оныхъ мѣстѣ, учиніли договѣрь торжественный, утвердили письмомъ и присягою, съ Радославомъ: что ежели онѣ пошедши нато къ слѣдませ съ людми вооруженными, такъ реченныя Требинѣ, какъ и всѣ пропчыя мѣста, покорнѣ, да приложатся ему въ Земту въ его наслѣдію. Подѣтѣмъ образомъ Радославъ двинулся съ воіскомъ своимъ, и освободя Требинѣ, взялъ жива Донанека, которому учинилъ смерть нужную. И всѣ пріѣлъ во область Елемаанскую, овладѣлъ ею. Въ то время умеръ Королева вдова Доброславова, держаше королевствіо. Понемѣ наслѣдствовалъ Михалѣй яко перворожденный изъ братьі. Сей имѣлъ седьмь сыновѣ, Владимирова, Пряслава, Сергія, Деріа, Гаврила, Мірослава, и въ боди. Разсмотрѣлъ же Михалѣй, что участіе каждаго будѣтъ невелико, оинялъ противно присягъ учиненного у своего брата Радослава убѣдъ Земты, и даде его сыну своему Владимирову. Умершѣв же его женѣ, а матери предреченныхъ седьмъ сыновѣ,
и протчихъ сосѣдныхъ

сыновъ, взялъ другую двоюродную сестру Царя Константинопольскаго, отъ которой ему родился другой сынъ, Доброславъ, Пряславъ, Никитъ и Теодоръ. Изъ которыхъ Пряславъ единъ покончилъ свой день на трупѣ и былъ помятъ Михаиломъ въ память его. А другой сынъ Русскаго царя Константинопольскаго, послалъ во всѣхъ сильныхъ на бояхъ, ихъ остань житъ, послалъ бысь въ започечіе во Антиохію. Погибли и померли всѣ сынове первого брата Михаила безъ отрепія, отъ казни божія за вѣру преступленную радославу ради снабдивъ предреченныхъ дѣтей. Умеръ же и Михаилъ, королевствовалъ 35 лѣтъ.

бысть наслѣдникъ по немь въ королевствѣ брата его радославъ, у котораго было осмь сыновъ, браниславъ, Градиславъ, Готиславъ, Доброславъ, Хвалмиръ, Станиславъ, Кочарфъ и Пізнеръ. Но понеже бысть радославъ Принцемъ мило сердцемъ до подданнѣхъ, и до свого сродника, и уразумѣвъ что бодинъ племянникъ его обрѣтается еще жить во Антиохію, послалъ люди вооруженныхъ и проворныхъ взятъ его силою изъ своего места, где онъ былъ закрытъою стражею. Тому же совершилось, восприятъ его, со своями благолюбезно, и даде ему Грѣсполь, и буду.
о королѣхъ далматскіхъ буду. Онъ же неперѣплѣлъ сын о своей фортуны, и неблагодаренъ косвенно благоѣтелю, не сохранилъ ему вѣрности, но совѣтомъ матерніемъ отложился отъ короля радослава. Какърый понеже бытъ принцемъ миролюбивъ, удался съ своими сыновьями въ Требины, и памо скончалъ свою старость въ тишнѣ. Въелъ бодинъ рукою вооруженною въ Зеншу, и восхітелъ королевство, началъ владѣвать землями своихъ сродниковъ, сыновъ радославовыхъ съ возмущеніемъ великомъ всѣхъ, найпаче же въ началѣ Петра Архіепископа Антиварскаго, которыхъ съ своими приятомъ и людми вступили за посредника. И учнѣвшуся миру между ими, подтверждену съ присяганиемъ взаимнымъ, оставалъ завладѣніе хищное бодпнское на нѣкое время. Родился же браниславу первородному радославову сыну шесть сыновъ Предѣхна, Петреславъ, Драгинна, Твердиславъ, Драгилъ, и Губеша. Бодину же родился покомъ четыре, Михаилъ, Георгий, Архирей, и Иомасъ, съ пятью дочерьми, Архирейевою, отъ барь своей жены нареченныя Яквинта. Разгорвавши же бодинъ миръ съ своими сродниками, овладѣлъ хищно рацю, и раздѣлялъ на двѣ Гюпаніи. Дадѣ же твия въ правленіе белкану, и Маркъ своими министрамъ дворовымъ. Подъ иго взялъ бошу, въ неи же поставилъ правителемъ Константия Стефана. Овладѣтелствовалъ дуракомъ и его уѣздного, которомъ послѣди паки отца Царю Греческому въ договорѣхъ мирныхъ, которыя купно учинили. Королева же Яквинта жена
и прочихъ соединныхъ.

жена Короля бодина, [ ей же подавала зависть и ревность умножение сыновъ браниславовыхъ ] боящися, дабы по смерти мужеи не отнимли силою Королевство изъ рукъ сыновѣ ея, по подражанию бодина, ея мужа, вскакивая въ всевсякія времена еже погубиши ихъ: увѣщавала мужа своего чтобь заключилъ подъ крѣпкимъ карауломъ бранислава съ его братомъ Градиславомъ, и сына Предѣхнѣна, которые прішли было вѣзіповать Короля въ Скутарѣ. Тую измѣну узнавше сынове, братья, и внуки браниславовы, прінуждены отдалительсѧ съ четырьмя стами храбриыхъ садашь, въ рабулу, подъ защтщеніе рѣчи Посполитыхъ рагузскія. Послѣднее прошло въ новой измѣнѣ, поиде бодинъ съ силою своею и со всѣмъ своимъ дворомъ. И учинѣвъ шамо осаду чрезъ седьмъ лѣтъ неопстпнуно. И будучи въ этой осадѣ дѣти браниславовы, со всѣми своими дядями и сродниками, учинили многія вылазки, съ постѣмъ великимъ непритѣлѣнѣ. Во сдѣланной имѣнѣ вылазкѣ Кочапарѣ брать браниславовъ, убиѣ Корасса единоимѣннаго изъ ближнихъ бодина Королевы Яквины. Которая распустившись власы, со слезами просила Короля бодина своего мужа, оспитель смертѣ Кассарову надѣ браниславовъ и прошчии. бодинъ распалѣвъ увѣщаніемъ и плаканіемъ жены своея, даде своей мечь едному изъ своихъ копіеносцевъ убиѣ имѣнѣ ихъ., и тако обезглавилъ всѣхъ предѣ церковью Святаго Николая, близъ стѣнѣ рагузскихъ. Отъ чего бодинъ приложилъ къ клятвопреступленію еще и убѣйство сыновъ.
сыновь своего благотворителя Радослава. По том же покаялся пред очи своего пречиста, плакал ревностно о ономъ созрвшении, или вящше реши о ономъ грвхъ убвства. Даде тблеса обезглавленныхъ своимъ Епископомъ погребсти съ великою честью и провожденiemъ, во острогъ Лакромъ. Егда же услышаша сродницы обезглавленныхъ бывшихъ въ Рагузѣ, что нѣкоторые причастни суть ихъ дѣлъ собственномъ, и безъ вѣднія рѣчи послѣплѣя, договаривался паяно съ бодиномъ, да бы оплаки ихъ въ руки ему: просили рѣчь послѣплную чтобы дали имъ нѣколико караблей. И взявше карабли отьхали на нихъ до Спалата отпуду же превезлѣся въ Апулію. И тамо обрѣпшше карабли спопушные, перебяли въ Константинополь къ Царю Греческому. Видя же бодинъ, яко не можаше завоевати города Рагузы, построилъ едину коланчию на пропиѣ его; и оставивъ немалое число тварнізону, покинулъ осаду, и возвратился въ Скупарь гдѣ по 26 лѣтахъ Королевства своего умер. Михалъ же сынъ его первороднымъ, восхотѣлъ было премнѣкомъ быти Королевства, но бысть возврашень омѣ народа, ради великихъ неподобнодѣяніи Яквинты его матерѣ. Того ради избрали Доброслава себѣ въ короли. Тому же правителствующу подданныхъ со излѣшнюю свѣрпоспѣшью, понуждаху [подданные] паяно сроднѣковъ Доброславовыхъ спасшихся въ Константинополь, да возврашашся въ Королевство, еже управления мое. Они же соизволениемъ Царевымъ, пришли въ Дурацѣ, гдѣ
и протчихъ сосѣдныхъ.

gдѣ Гоѣславъ поѣлъ жену, и осядея съ своими племянниками. Кочапарь же поіде въ рацію, и пособствовань сілами Конспія белкана, разбѣль воѣско Доброславово, поимавъ его жива, и пославъ его связана въ рацію, завладѣлъ Зенту, и разорѣлъ большую часть бошны, и Далмація. Потомъ же впадши въ распру съ Конспіемъ белканомъ, убѣжалъ въ бошну. Гдѣ взявъ въ жену дочь бакову, потомъ бысты убѣжѣлъ въ сраженіи боевомъ въ Хелмѣ. Люди же Иллірійскіе обыкнѣ подъ правленіемъ Королевскіемъ, учинили себѣ Королемъ Владимира сына Владимирова, племянника Михаила, наслѣдника своего отца Доброслава первого. Владицеръ же егда взявъ въ жену дочь белкана Конспія рашскаго, Королевство стояло мирно лѣтъ съ 15. Доброславъ же плѣнитъ въ раціи сына, отъ Конспія белкана бысть отпущены на волю, надѣясь бо белканъ учинитъ плѣмѣ пріятствіе своему зятю Владимиру. Но Владицеръ противно учинѣлъ, пріказалъ его паки въ племя посадить, да бы не возмутѣлъ ему Королевства. Яквѣлла же вдова бодінова, подкупивши нѣкоторыхъ домовныхъ белкановыхъ, чрезъ нихъ же учіила трупізну уже оправленію Короля Владимира, и его такожде близнихъ подкупила, что бы [когда умрѣтъ ихъ государь] убили заключеннаго Доброслава: подвымысломъ ради оправленія Короля умершаго Владимира отвѣ отправы данныхъ. Доброславу же выкололи очи, и опрѣзали ему дѣтроднья уды, что отшаго скончалъ остатокъ жизни своей нужно было
о королѣхъ далматскихъ
во едино монастырѣ. Георгіи же сынь Яковъ иновь овладѣчивованъ королевствомъ, навѣтую сыномъ браниславовыми. Которыя побѣжали въ дурцѣ отъ своего дяди Гоислава, окромѣ Грубеши. Тощі Грубеша поповелѣнію Георгіеву, бысть поиманъ, и въ темницу посаденъ. Гоиславъ же воспріявъ помощь отъ силъ цари Константинопольскаго, правителствуемыхъ Калояномъ Куманомъ капшаномъ Грецкимъ, нападе на воицко Георгіево, и на голову побѣлъ: самъ же Георгій, едва убеже во Облкву. Гоиславъ потомъ осадилъ, и взял городъ Скумарь, въ которомъ обрѣпшался Грубеша заключенъ, и бысть Грубеша по указу цареву объявлень Королемъ. Георгіи же отъ него упчє че изъ Облквы въ царство. А матеръ его Яковъ иноя поиманъ въ Константинополь послалъ, идже скончала дни свои. Послѣ седми лѣтъ правителства Грубешева, Георгіи благопоспѣшствованъ силами ращенскими, нападе на него, и разби и умер Грубеша на бою. Тѣмъ паки взял Георгіи Королевство. Но еще остался Предстріна, и Драгілъ братья Грубешини, спасшися во странѣ инои. Драгілъ же премѣ брать оспася, и домомъ обжился въ царству. Георгіи же да бы ихъ имѣли живыхъ въ рукахъ своїхъ, соопорѣлъ присягу и учинилъ съ нимъ миръ, отдавъ имъ паки земли ихъ оспенаслѣдныя въ Зеничъ: и въ началѣ починалъ ихъ со многимъ любопріятствомъ. Жена же Драгілова родила поряду три сына въ царствѣ, Радослава, Лабана, и Градімъра. Драгілъ же съ людми вооружен-
и прочих соединенных.

Вооруженными взял во страну подгори город доногое, и многие иные села. И управляясь во всех своих деньях мужеством и разумом чрезвычайным, получил призань опь Короля Георгия. Ему же усовершовал собрали крепкое воинство, которым покорил рашию отложившуюся. И опустив на волю заключенного уроша, даде ему Гюпаню ращскую. Стоящей же мон воен в вращении: Драгигна опдалась и побежала в Чеккоманию. Король Георгий быв безопасно пленением Драгилла, и Михаила сыновь Владимировых: Драгигна же, Парущ, Грубеша, Несмань, и Сирахъ, ушли въ Дураць. Паригорь капитанъ Царя Греческаго въ Дураць бывъ, поведшень милосердіем къ симъ бдльнымъ Принцемъ, собрали людем своихъ въ воиско, и со Драгигною вшедши въ мѣста Короля Георгия, покорили вся грады даже до Урании, и Антіпавра. Прииде въ тоже время указъ Паригорду, да прибегни скоро въ Константинополь, того ради Драгигна остапивъ своего племяника Угоща въ крѣости Обликовъ, самъ поіде впутия купно со Паригордомъ въ Дураць. Король же Георгий ради отпеченія поспѣшковъ учіененныхъ опь Драгигны, приказалъ выкололъ очи Драгиллу и Михаилу своимъ неволникомъ, и сродникомъ Драгигновымъ: пославшъ ссаду подъ градомъ Обликовою. Уроша же защитилъ его мужественно, и далъ опомъ вбдомость своимъ сродникомъ въ Дураць. Они же вспоможеніемъ Кира Алеута новаго правіпеля Царскаго, съ онаго увзду собравъ немало.
немало во́йска полковъ вооруженныхъ, напали на Короля Георгия внезапу, и побралъ всѣ шапры его во́йска развѣшаго. Онъ же самь побѣже въ Чемерницу. Увидѣв же его подданные, что фортуна ему учтѣлась противная, начали мало помалу оптавать отъ его соединения, и придался Драги́нѣ. Который осадилъ Короля Георгия въ Оболенѣ въ нагорныхъ; и поимавъ его жива, нозапоноровою его своїхъственныхъ, послалъ его въ Константино́поль, и тамо Георгія скончалъ жізнь свою. Драги́на же соизволенiemъ общитымъ, избралъ бысть Королемъ Далма́тіей, которую правителствовалъ со удоволнениемъ, и радостною повсюдною чрезъ одиннапцать лѣтъ. Попомъ же умеръ, оставилъ три сына, Радослава, Иванѣша, и Владиміра. Радославъ болѣе изъ трехъ братиѣ, пои́де съ превелькими дары въ Царю Константино́польскому, отъ него же доступиль примѣнанія королевства ошеческаго, купно съ своими двѣма братіями. Но аще и правителствовалъ подданныхъ со уморительностью и правдою, обаче отложилъся нѣкоторыя малежелюбцы бароны, ихъ, неприятели древние, которые ввели Дечу сына Урошева во градъ и въу́зды Зентскому и Требінскому, и возвысили его на большество оного господствованія. Радославу же и братіямъ его осталася страна Поморская, въ городѣ Капаромѣ, даже до Скутаря. Оба у́зды проізвождаху на всѣхъ день прічну новую къ воінамъ непрестаннымъ отъ обоихъ странъ, дабы разширати и соержати свое вза́мное господствованіе.
собра́ние и́стори́и аламатско́й при прави́тельств́ короле́й дому́ неман-ского, которы́е госуда́рствовали въ ра́щи́ и сербі́и.

Богь многажды ради вінъ ему́ точию едіному се́бдому́хъ, возьышаеть человѣ́кі нѣскаго со́стояния въ превысо́кія степе́нни, и въ чести. И на проші́хъ, уніжаеть въ бездну унич́щожения онихъ пре-высо́чайшаго круга. Домъ Неманскогон возьымѣ́лъ нача́ло бывше въ се́ль Хелмскомъ, въ со́сѣ́дствѣ́ Луц-комъ, ошь едіного попа, благоче́стіе имьющаго Гре́ческое, зовомого Свефа́на. Иже ожені́вся по обык-ношни оного прини́ца, на едіной посельянкѣ́, породилъ съ нею между прошихъ едінаго сына, нареченного любимъ. Тон за сво́й разумъ и за свою храбрость во оружіи, бысть ось обладаше́ля узды Хелмскаго учи́ненъ Гюданомъ надъ едіною деревнею, реченною Тарно́въ, ко́торая ошь его имене по номь прозвана любомиръ. Въ нем же поступая добръ, умре: оставя едінаго сына по имена́ Уро́цы, которои послѣ́дуй стопамъ опечески́мъ, бысть утверждень ошь Короля Ге́ргія въ прави́тельстви въ владѣ́тельствѣ́ реченного́ области. По томь егда взяли его на бою учинивше́мся между Королемъ Геоггіемъ и Драгіною, привели его въ ра́щиу, гдѣ́ пребывалъ дотоль, дондже́ Георгіи ваки добы́лъ ра́щию. Ошь еге́ Уро́цы родился десца, въ его же
о правителствѣ королей
его же мятежлюбивыя бароны поставили въ наблюдение государства Зенинского, и Требинского, якоже речеся выше. Тое возвшенение деци, учинилося въ предь разсуждение Коншця, радославова наслѣдника, покольни королевскаго, первыхъ королей Далмаций. Которое покольное безпресвѣченіе владѣло престоломъ Далматскимъ отъ лѣна 495, до 1161: радославъ же хотѣлъ противиться поступкомъ родящимся отъ соперника деци, послалъ послы къ Рагузаномъ и Катаряномъ, ради получения отъ рѣчи послѣдняя Рагузскія промышли оружейства изъ Италии, и утвердить Катаряновъ въ пребываніи древнія ихъ въ Врноси. Посоль же посланный въ Рагузу при возвращеніи на пути блѣд рѣзына убіты отъ людей Дециныхъ. Которымъ владѣлъ вѣ Хелмѣ даже до Катары и въ Зентѣ верхнемъ на реке баномъ, сирѣчъ дуюю оного государства: и изъ него же невозможе радославъ изгнаны его. Бѣ же сей деца естественны приклоненъ къ вьрѣ римскому, уже воспиралъ бы онъ, аще не бы въ подозрѣніи имѣлъ разлученіе мысли своиыхъ бароновъ. Обаче первымъ онъ бысть, что вѣлѣло 1151, даю въ островѣ Меледу належащую къ государству Хелмскому, премѣ монахомъ, Марину, Симеону, и Иоанну со всѣми землями и доходы прѣналежающими, и прѣданными предреченному острову. По тому же милоспѣннями Рагузанъ построена бысть Церковь Святыхъ Маріи, и монастырь ради обитанія монаховъ. Умрѣ же деца оспавѣлъ.
ДОМУ НЕМАНСКОГО.

Оставив при сына, Мирослава, Немана, и Константина. Сии помощью бана бошихского, месяца Неманова, подвигнули оружье на Радослава, и Иванца, братеи и владыкелем Зенцы низни. Радослав же не могши противостояти противу силы неприимелскихъ, удалился вь Рагузу, оставив государство Зенпскее, и всѣ прочие города [окромь Катара, которому держался хердо Радослава] во власть соперникомъ. Пославъ Мирославъ съ братиями просили бѣглыхъ у рѣчи послѣдняя Рагуэскія со общицами и съ грозами. Но рѣчь послѣдняя Рагуэская возомѣштствовалъ имѣ, что понеже есть она вольная республика, ради убѣжда всякому желаетъ сохранити сию вольность, съ послѣднею каплею крове своихъ гражданъ. За что она братія обратили оружие во вредительство сея рѣчи послѣдняя. Но она возукурившися силами воинскими Радославовыми, посланными ему отъ Дурацены, и Катарюновъ его вѣрныхъ: послали свои воiska подъ правителствомъ Николы бобала, пронзиву радовоя Опопоруцча, капѣтана воiska Мирославова. И приведши предреченного радовоя во учненны подвохь, разбили его и побили со всѣми его людми. Радославъ же и Иванецъ восприняще мужество отъ сего счастливаго случая, подоша въ Дураѣ, надѣвающеся во оныхъ сосѣствахъ обрѣсти нѣкакую помощь отъ правителсъ Царя Константинополскаго, но въ семъ погребении, понеже онъ возвратился и заказалъ 2 помохами.
помогая имь. Немань же и братья, одержавши Зеншу, обратили оружие на рацьо, въ нем же правителствовалъ Владимиръ, впослѣдствии братъ радославовь, которымъ противосталь непріятельскій. Но пришедя на бомъ полевымъ съ ними, близъ Пріетина, бысть разбить и побить убѣже въ болгарю. И тако Немань овладѣлъ рацьо, и взявъ тѣпушъ именовашся великія Гюпнѣ рацскій, и двоихъ Зеншу, верхня и ніжня. Мірославъ же и Константинъ возвратились въ государство Хелмское принадлежащее брать имь Неману. Сей же за ненависть, которую имѣлъ къ рѣчнѣ послѣдней Рагузской, воспріяль прітворствство проклятия изданнынаго отъ Архіепископа Рагузскаго, на Епископа Камарскаго, присудного ему, [убѣдшаго подъ защищеніе предреченнаго Немана, ] и подъ симъ прітворствомъ разорѣлъ уѣздъ бренскій, и отнялъ у предреченаго Архіепископа всѣхъ подсудныхъ его государства: Аяменно будскіхъ, Камарскіхъ, долчанскіхъ, Свачѣнъ, Скушарскіхъ, Дураца, Дрѣвошна, Медона, Сербіи, бошмы, Требинѣ, и Захуміи. Которые всѣ въ первомъ установленіи, были присудны Архіепископу Діоклеціскому, и по разрушении послѣ учненномъ отъ болгаръ, преведенному въ Рагузу. По томъ послалъ Немань своего брата Мірослава съ флотомъ карабелнымъ на Рагужанъ. Рагужане же подъ правителствомъ Михаила бобала, Ударился военю карабелною съ Мірославомъ, и разбили многѣ
многіе корабли, взяли двѣ катараги, два Галіона, и седьмъ Саспихъ, а прочныхъ отпѣзны. На другомъ же году паки возвратился съ войскомъ въ примѣтнишемъ боевыхъ, и поставилъ осаду городу Рагузѣ, лѣча своими хитростями древнями взяши его приступомъ. Но по седьмѣ днѣхъ безъ полезного приступа, видя воспротивление свирѣпое отъ осажденныхъ, и невозможноство своего начинанія, запали въ ония свои хитростныхъ махіны, отступили. Константинъ же братъ Немановъ, и Мірославовъ покулся такожде счастія своего испытати противу острововъ Курцола ярмашенаго уѣзду Хелмскому, отъ негодѣ опложился: и превезши людей своихъ въ лодкахъ на островъ, началъ разоряши островъ, оставишъ лодки на берегу безъ довольного караулу: Того ради собравшесь Курцоланы, собрали всѣ лодки тако, что онъ на островъ остался яко невольникъ. По томъ принужденъ бысть сотворимъ миръ съ Курцоланы; на такіхъ кондиціяхъ: что ежели они его опустяютъ со всѣми его возвратимся въ домъ свои, плювъ за тое благо-творішество, пребывалъ вѣчно островъ Курцола со своиими жителями безданнны, и неподлежащій присуду Хелмскому. Тако и сотвориша отъ обоихъ сторонъ. Не во многомъ же времени по томъ, умрѣ онъ Константинъ бездѣтень, за нимъ же послѣдовалъ скоро и Мірославъ, оставишъ единого сына дванадесьмѣчна, по имени Андреа. Но шляхцы Хелмскіе избрали...
избрали за своего Государя Константина Печера, своего соотечественника, человека храброго и мудрого, ему же Неману не возмогъ учиться ни единаго въ помѣ препятствія, понеже управлялся въ воинѣ при границахъ Рашскихъ и болгарскихъ съ Владимиромъ, и Грецами, защитниками Константина Радослава, и брахон. За симъ господствовалъ реченный Печеръ отъ реки Земина, даже до заливы Капарскія. Часто бился счастливѣо съ баны бошнапскими, и съ Господаремъ Кроатскими. Егда же Неманъ разпроспиралъ государство свое даже до границъ Дунайскихъ, Савы, и бошнь, побѣдитель всегда надъ неспокойными, и искусенъ сынъ во оружіи, разуменъ и щедръ, почтенъ и любимъ всѣми. Въ мимохожденіи же Орідерика перваго симъ имянемъ Цесаря, чрезъ Низку Сербскую свою военскую великими противъ Турокъ, вѣрѣшѣлъ его и чествовалъ изрядно, и одарилъ Неманъ, заслужи ему Орідерикъ даде владѣтельство доходовъ Сербскихъ. Умрѣ же Неманъ оставивъ королевство своеимъ сыновамъ, Тихомиру и Симеону. Пожилъ Тихомиръ единѣцию годъ въ государствѣ, по немѣ наслѣдовалъ Симеонъ, которому возраслилъ свое государство. Надѣ Сербію, Далматію, Дуклею, Травницю, и Захумлію. Воспрѣявъ первымъ себѣ Королей рашскихъ титулъ: Освобождалъ часто оружіемъ державство Греческое. Умрѣ въ возрастѣ 50 лѣтъ, оставивъ три сына, Стефана, Ухана, и Рашка. Сей же послѣднимъ былъ монахъ, по имени Савва.
ДОМУ НЕМАНСКОГО.

Пришёл же имѣлъ его за Свята, его же косы и мощи были въ многое время въ почитаніи, иже Сіанъ баша; человѣкъ нечестивымъ сожжено всеноардоно. Стефанъ же наслѣдовалъ престолъ опечечкіи, учитель мирѣ въ болгары и съ Греки. И понеже умре Радославъ и Иванъ не оставляя дѣвушек какова либо достоинства. Пребываше Стефанъ въ мирѣ со всѣми пріяными. Обаче подвигъ воину на Петра Господаря Хелмского съ воискомъ сильнымъ, веды со собою Радослава сына своего меньшаго, и Андрея своего зять, сына Мирослава и изгнанного изъ Хелма: побѣдѣ предреченною Петра на бою, и пріянимъ его опустошени отъ другой стороны рѣки Нарента: Сего побѣдою Стефанъ взялъ весь Хелмъ: надѣ правителствомъ того уѣзда послѣ Радослава своего сына, даде же Константину Андрею своему сроднику Гюпанству Папой, Поморію, и Озера. Умершу же Радославу, взялъ Андреи по позволению Стефанову весь уѣздъ Хелмскій, надѣ которымъ нарецъ себѣ Константинъ: отъ чего прогнѣвшавшеяся которых Гюпаны, премѣннонаслѣдные Невесны, и пріяния въ мѣстѣ отдѣленьихъ: опложилѣся, поддавшся защщению бана бошнатацкого: нако что Константину Андрею не осталось ничего кромѣ Поморія, Попой, а Стани. Стефанъ же былъ всегда пріяшель и союзнитъ рѣчи послѣднихъ Рагузской, жилъ въ государствованіи 28 лѣтъ, имѣлъ за наслѣдника единого почну сына, по имени Немана второго, наслѣдника полкіихъ спатовъ, проіменованного Крапаль,
о правителях королей

Крапаль, было человечка добrego и боговольного: иже поставленъ бысть Королемъ рацціа, или Сербія, въ день Воскресенія. И премьшный имы Неманъ на имя Стефана, узаконилъ, да бы всѣ наслѣдники нарицалися Стефанами. Принялъ большую часть болгары; овладѣл многими городами Греческими, покорилъ люди Срѣмскія, взялъ на бою Господароню ихъ Урцу, яже по томъ опущена бысть паки свободна за ходатаѧствомъ рѣчи послѣшней Рагузской, о которымъ ходатаѧствѣ у нея домоглася предреченная Урцца. Царствовалъ же Стефана 22: года умрѣ, оставивъ за наслѣдника Королевствовать Стефана своего сына. Сей же содержалъ Господствованіе надъ Греками и Албанами правою и миромъ, оженился Еленою породы Оранцузскія, женщиною Христіаною, вѣдѣшею. Яже паки построила Антиварѣ, починила иные многоя крѣпости разоренныя, и построила во Епирѣ и во Илирикѣ многоя монастыри, и прочь іѣлъ мѣста: имѣлъ Стефана Воину съ Дукою Дурацкимъ, которою съ воискомъ Грекіемъ наступалъ на Зеньму. И разбивъ ше воиско, и Дуку средника Царя Греческаго взялъ въ полонъ. Послѣдніе же бысть опущень ради мира послѣдствовавшаго между Царемъ, и Королемъ Стефаномъ, во предиспѣяніе Королевскаго. Иже вѣдѣ себѣ въ мирѣ со всѣми, препыталъ обогащаниемъ свою казну, восстановленіемъ доходовъ, и накладныхъ пошлинъ. И номѣже первымъ онъ учнѣлъ дѣла и весьма
изъ Минеръ Злато и Сребро въ своемъ убздѣ, изъ которыхъ Минеръ черезъ художниковъ нѣмецкихъ, вынажъ превеликий сокровища и богатства, о нѣкогда не пріемѣла простота его предковъ. Царствовалъ же 18 лѣтъ, оставивъ 4 сына, Драгутина, Прідизлава, Милютина, и Стефана. Изъ нѣкого Прідизлавѣ бысть Архіепископомъ Сербскімъ: Драгутинъ же желательнь Царствовати, подьялъ Оруже противъ опца, и вынажъ его отъ Королевства: отъ чего и умрѣ предреченнымъ Стефанѣ въ жизни безчинную. Послѣди же раскаялся Драгутинъ о грѣѣ учненномъ на опца, и ради покаянія бысть монахъ въ дебарѣ, оставивъ Королевство своему брату Милютину. Том убо понеже человѣкъ быше крошокъ, отдаленъ своего брата Стефана меньшлаго и несмиренаго, давъ ему правленіе земель Мазовы и Свяпаго Димитрія, при Граніцахъ Савы рѣки, по иомъ же названы быша земля Короля Стефана; понеже онѣ взялъ себѣ Титуль Королевский: притворствуясь Милютинъ все намѣреніе свое полагалъ въ строеніи церквей и монастырей, унічтожая оная дѣла брата, иже умрѣ при животѣ Милютиновъ; Севъ Милютинъ отъ иныхъ названъ Уроцѣ, подвѣже воину противу Рѣчи посполитой Рагузскій, поощрень къ нему по наговору и лукавству нѣкоторыхъ своихъ миністрь неприятелей Рагузскіхъ вящше, межели по своему наклоненію епископскому. Сражался бы воіски
воины обоих стран штрых, первое и второе сражение были не прибыльны разрушением, но в шторме прогнали воиско королевское: послѣдя же через посредство Андроника Царя, и пустя Милутинова, учнили миръ купно. Королевствовалъ 40: лѣтъ, и бывшихъ первыхъ онъ погребень въ монастырѣ Святаго Стефана въ Шеєянѣ, ерогѣ онъ основалъ. Тѣло же его послѣднѣй бывалъ пренесено въ Церковь Святыхъ Марти въ Софью, идѣ же споло подико вѣковъ цѣло со власы долгими и сложеными на передь: ерогѣ люди имаху за Святаго: Оставвлъ при сына и дѣвъ дщери. Едѣнъ же изъ сыновъ не былъ законны, бѣ во рождѣнѣ отъ породныхъ женщинъ свободны, и бѣ на именованѣ Стефана, прочие же два бѣша законные, Владимировъ или Урошъ родился отъ первыхъ женъ Елісаветы дщери Стефана четвертого Короля Венгерскаго. Други по имени Константинъ родился отъ вторыхъ женъ самопородныхъ Грекини Константино-полскія: Стефана же сынъ, естественный разумъ ихъ прошахъ двухъ, ища при жизни отцовою приобрѣсти приязнь отъ бароновъ Королевства, да бы возможи ему во всякому союзѣ вспомогательномъ, бысть но указу отеческому ослѣпленъ, и послѣдъ въ Константинополь ко Андронику своему пестню, да бы его берегли съ двумя его малыми сынами, которые померли въ возрастѣ двухъ. Обаче не бысть. Стефана ослѣпленъ тако, понеже пѣмъ пришвирялся;
пріймався, якоже показалъ тое по времени, восприяли же правителение Королевствъ Владимиръ.
но аще онъ и быль щедръ къ своимъ, обаче не получилъ тѣмъ пріятный у бароновъ, и имѣälle непрестанно брать съ своимъ братомъ Константиномъ, того ради бароны прізвали Стефана изъ Константинополя. Того Стефана въ междоусобии явномъ Владимировомъ и Константиновичомъ, пріятель себѣ всѣхъ отъ ихъ мятежлобычевъ. Владимиръ же поимѣлъ своего брата Константина на своею, пріказываетъ его расплати и прігвоздиши, и разрубишъ на полы. Самъ отвѣдѣ въ Срѣду, понеже возненавидѣли его свои своѣсповѣнники, такожде и его подданные. Послѣди же впаде въ навѣсты Стефановы, и бысть поимѣлъ, и всаждень въ тьменнцу, гдѣ скоро по томъ скончая жизнь свою. Умершихъ же Владимиру и Константину, законнымъ сыномъ, Стефана выбидаю покорилъ рукою вооруженною все Королевство Отеческое, премѣнилъ свое имя на имя отца своего, и наречеся Урошъ, даря пріятлежеть любление отъ подданныхъ, подъ сѣмъ имѣнемъ почтеннымъ отъ всѣхъ. Держалъ добрую корреспонденцию съ рѣчью послѣдній рѣчную, хотя и имѣлъ нѣкакую распрую съ нею за островъ Лагусту, которой вмѣнилъ пріналежать своему королевству, обаче же ко опіужденію того, законное, учіялося отъ Крапала вспоможеніе, предреченной рѣчъ послѣднѣе: потомъ разсмотрѣлъ погребеніе.
о пра́вителсв́б королеи
погрё́шне, учні́ль добры́й и твердый мирь съ рагу́жаны, ихъ же пра́ковалъ лу́тче перваго, даровалъ еди́ну деску сребряну́ю літую, на олтарь Святаго Ніколы барскаго во Ану́ліи. Имь́ль многія во́йни съ Андронікомъ Царемъ нареченными младыми. Конецъ же ихъ в плащъ бра́ки въ возраста́ въ пятидцатому въ данныхъ Урошу, да бы совершшь пой бра́къ, егда сія Царевна возмужаетъ къ сопряженію. Ея же мать была племя́нница́ Короля Ішпанско́го, госпожа пребого́вая дентами и перлами, моль благоу́пробна въ любви се́я свое́ а́дере, что расточила сокровища свои въ томъ и другомъ, ради украше́нія ея во образъ Цары, преваряла бо вообрази́я днесь имущихъ родимыхъ огъ е́го супружества. Въ чемъ погрё́шняя звло, понеже Король Урошу, въ возраста́ четырёдесяти лъть, совершшь бра́ки съ Симонідою Іріною въ ономъ днёмъ возраста́ ея, и пі́въ испоршь ложесьна ея, учні́въ не понимну къ дътворожденію. Выдаль свою дщеря Неду, сърьчъ Неделю, за Міха́лла Короля болгарскаго, мон же предпость́ниемъ вре́мене хоча овлады́ши обла́стми́ Уроша поспія своего, съ во́йскимъ воору́женнымъ подле на него, Уроша же помощю во́йскъ нѣ́мцкѣ́хъ приведенныхъ изъ Италии, и посланныхъ ему отъ рагузы, не токмо разбі́лъ во́йско болгарское, но еще взялъ жива и Короля Міха́лла, которыи издане отъ ранѣ́ воспря́шныхъ на бою, опшавівъ еди́наго сына наслѣ́дника
наследника, по имени Сизмань: А понеже Стефань душань сынъ Урошевъ, добръ обходился на бою, даде ему отецъ правителство обоихъ Земель. Тымъ подъ ущень отъ людей слобныхъ соединивъ, учявъ воиско людей вооруженныхъ, вошелъ въ рацую, обхвативши отца неначаально, взялъ его рукою мирною, и посадилъ въ темницу въ городъ Швецынъ, и попомъ приказавъ удавить въ темницу. Урошъ же прежде поданія своего выш оружненосцемъ, проклялъ сына, и его послѣдородныхъ, которою проклятіе хотя и не исполнилось на сына, однако напало отъ лица Урошева на его внука, которымъ потерялъ Королевство, яко же узрѣлся въ своемъ мѣстѣ. Царствовалъ же Урошъ двадесять лѣтъ, оставивъ Сисфана душана, и Синця сыновъ съ нѣколкими дочерями. Вступивъ Стефана въ правленіе возрастомъ двадесяти лѣтъ, въ началь былъ грубаго разума, но водясь и слушаяся бароновъ старыхъ, и мудрыхъ, бысть государь бло мудръ и разуменъ въ великодушенъ, учтивъ Королевство рацское украшено, и славно, и изобилно людми добродѣтельными во всѣхъ художествахъ, основавъ многие церкви, и монастыри, подаривъ вѣчно монахомъ Святаго Михаила Иерусалимского дани, которую рагужане ему платили за эзеро; и во всѣхъ былъ воистинну душань милоспѣвъ: тако Королевство рацское, и города Далматскіе стояли лучше подъ правителствомъ его, нежели когда прежде.
въ прошедшемъ времени: А особливъ грады Рагуя, и Камаръ, но увѣщаніемъ рогузы, или Елены жены своея, женщины неприятелниццы Католикамъ Римскимъ, обобралъ отъ церкви ихъ злато, серебро, и всѣ драгоцѣнныя во двухъ Зентахъ. По томъ наказалъ его Папа римский чрезъ двухъ посланниковъ, единаимъ по другомъ, о отданіи оныхъ грабленій со угроженіемъ гнѣва на его враждбѣ: паки исправилъ все, и честовѣль добрѣ Латинѣ: да разширѣть свою державу. Овладѣлъ большою частию Романіи, обѣмъ грады даже до Ессалоніки, взялъ Альбанию, и учнілся Господарь всѣхъ странѣ Епира даже до Арпы. Распростеръ свое государство даже до Нігропонта, собирать пріемъ церковныя и все шляхетство своего государства. Ихъ же соизволеніемъ воспрыялъ себѣ титулъ именованія Царемъ, творя чуны обычаїния двора Царскаго, которыя подавалъ достоійнымъ служителемъ. Но сие достоінство воспріятное, воздвигне на его воиско отъ Людовика Короля Венгерскаго. Которая воина окончалась въ нѣколикѣхъ набѣзахъ и разореніяхъ, которыя Венгры учніли въ разумѣ и Кроации, и въ строеніи крѣпости Бѣлградской, которую Людовикъ велѣть строили при устьѣ Савы на Дунач, противу набѣзовъ раціанскѣхъ. Другой походъ Людовикова противу Царя Стефана не имѣлъ вящшаго дѣйствія отъ перваго; Понеже воиско его было принуждено возвратиться назадъ.
назад ради расширения воздушного, которое его убавило немало. ради же опмешения нападовъ учинившихъ Стефану отъ бана бошнацкаго во уздѣхъ Требины, Канала, Гацка, рудина, и промчихь мѣстъ даже до Капары, поднявшисьъ Царь Стефанъ съ Царицею и со всѣми дворомъ и съ воискій своимъ 50000 конныхъ, и 3000 лѣвыхъ, въ путь, противу бошни, принудивъ бана опустить въ горы, учинивъ разореніе всему мѣсту, пожегъ всѣ полаши предреченного бана, осадивъ городокъ бобовачъ, въ которомъ ушла Елизавета дочь единородная банова, и не возмогши завоевать его, опустошилъ всю страну даже до границъ домны или Думна, разгромилъ земли соединяя по рекѣ Цешинѣ, и Дакъ и Докъ до Крауции. И обращался на уздѣхъ Хелмскій, взявъ городки Иромпу и Нову. И едва пребывалъ въ бошни, господа Венеціе и Рагузскіе, послали къ нему мирныхъ пословъ о ходатаиствѣ мира между имѣ, и баномъ Стефаномъ, которыя мирѣ не звѣлся ради запросовъ успѣшныхъ отъ Царя Стефана, и ради опоказанія въ тонь отъ бана. Отъ чего сти два Государы были въ непрекстанныхъ войнахъ другъ съ другомъ. Едва же возвращался въ рачью Царь, встрѣтилъ его въ башни полы великомъ между благая и Москора, послѣ особливыми опѣрчѣ поспѣшнымъ Рагузскія, призывами его въ градѣ своимъ. Опустивъ же воиско, поиде шамо съ своимъ дворомъ еднѣмъ, и шамо со всякою славою и блестящимъ.
о правителствѣ королей
бысть приятъ, честнованъ, и одарень чрезъ при дни непрестанно, и по шомѣ проводили его на карабляхъ рѣчи посполитой въ Камарѣ его градѣ; опшуду возвратился чрезъ Зеншу въ Рашню, послѣ своего ближняго казначѣя въ Францію, просить дѣть его Короля въ супружество Урошу своему сыну. Ему же въ возврѣтенствовано, что бы по времени предреченныхъ Урошъ учинился католикомъ богочестія Римскаго, ежели хочешь понять княжнѣ Французскую. Царь же поглумился о отправъ, и послѣ къ господарю Волошскому ради его дѣдѣ Елены, и получилъ пое скоро. Послѣ обращъ оружіе свое надержавство Греческое, побралъ всѣ грады даже до царствующаго Константинополя, на него же не касался. Взявъ Македонію, далъ оную страну, которая спорганчна была въ рѣкою Луцюю въ правителство Царкѣ своему Эфариму. Другую же часть, которая отъ Ферровъ простирается даже до предреченныхъ рѣки Лутии, даде богдану человѣку правдѣвому иѣлѣному въ искусствахъ воинскихъ. А въ странѣ протязающіеся отъ Ферровъ до рѣки Дуная, поставлять правителемъ: Края, своего чашника, и Унглеса своего Архимаршала брата. Стратту же лежащую блиѣ Дуная, оставлять въ правителство булкѣ сыну бранкѣну. Трѣкку же и Касторю получилъ Николаи Жупанъ. Еполю далъ Пріалупу. Охридъ же со страною названою Прілѣбава, далъ въ правителство Плаккѣ. Которые правители послѣ смерти
смерти Царя Стефана одержали себя все они области их правителства. Обращающуюся же ему въ дьяволопоть въ романы, нападе на него огненвца отвтнаго въ льть: 1354 умре, въ возраств 45 льтв. Первые его совѣтники и министры были Григори Цесарь, и Вохна Цесарь, брацко раозавь, и бранко рацисальч, Бома и Воиславъ воиновы, Милошь, и раозавь Леденич, бранко Младеновч, и Воесвода Мирко, которые стояли всегда при лиц Царевомъ, Царь Стефанъ при своей смерти оснавль Царство Урошу своему единородному сыну, Государю сущу двадцать льть прекрасноличну и велико чаянія.

Но въ поступаніи времене показалъ не велику силу, меньше же разума: воспрѣяль по соизволенію бароновъ еписуль Царскій. И въ началѣ правителства, совѣтовали ему совѣтники вѣрные, еже опасашся отв лиц Вукацына Деспоты, и Углеца его брата, отв контія Воислава сына воинова, и отв божныхъ главныхъ правителей подозрительныхъ въ малой вѣрности. Но онъ не пошо оставилъ сія спасительныя совѣты, и одаря наилуче болши предреченныхъ правителей, еще же имѣлся несмысленности еже объявляя имена совѣтниковъ, и оглавленіе ихъ совѣтовъ, тымъ учинилъ ихъ опасныхъ, и преддусмотрѣвшихъ сихъ правителей зло-намѣренныхъ. Имѣлъ вящшую худость, еже возвелѣчимы области Вукацыновы, понеже далъ ему еще и еписуль Королевскій, и возвыслѣ въ достоинство большее
О ПРАВИТЕЛЬСТВѢ КОРОЛЕЙ.

Больше Константинъ Воислава воинова, взявъ едино свое дѣти себѣ въ жену, и отгнавъ прежнюю, дщерь Вулаики воеводы Волошского. Положилъ весь свой дворецъ во едѣнь Лаврінѣфь мятежнымъ и непорядочнымъ. Того ради всякий изъ большихъ выскаль ошибавши отъ покорства равныхъ своихъ, какимъ либо подвышеніемъ въ больши степень. Константинъ Лазарь завладѣлъ всюю землею спорубежною Венгерской землѣ нарѣшаемою земля Короля Стефана. Николая высокоруконъ объявилъ правительство Воиславы своего дяди не вдванье умершаго: и еже бы утвердили безопасно лучье свои дѣла, заключилъ вдову жену дяди съ двумя ея сынами, а своими двоюродными братьями, и тайно повелѣлъ отправлять сыновья балсовы, сирѣчь Страшимиръ, Георгій и балса, огосподствовали двумя Зенпами: а Воиша Царегъ со углѣшенною своимъ зятемъ, учился Господаремъ всяя страны спорубежныхъ романовъ. Все сие творяху указомъ предпріятіемъ отъ Царя, несмыслящаго о всемъ: что въ то лѣто все Королевство рашское, бысть раздѣлено между есимъ чепрыми баронами Копорными, еще живу сущу Царю, подданные поддавали всенародную вѣрность и послушаніе, признавающему ихъ за Государей само-державныхъ. Синѣца [ брать Царевъ, послѣдневъ оплѣ его надѣ правительскомъ Иоаннѣ въ романіи, и всяя страны даже до Арны, ] увидя тую измѣну бароновъ вышереченныхъ, сошпавъ едино воиско собранное.
ДОМУ НЕМАНСКОГО.

собранное изъ Грековъ и Албанезовъ, вступив вооруженною рукою въ Зенту, и осадил Скутарь. Но не обрѣши приспашающихъ союзниковъ между оныхъ подданныхъ, возвратился въ домѣ своего, идѣже и умеръ, оставивъ двухъ сыновъ, Дуку и Стефана, и едину дщерь по имени Ангеліну. Душа доспѣши въ возрастѣ мужескій бысть досущъ во оружіи, и счастиливъ въ своихъ начананіяхъ. Кланѣнъ баронь мочнымъ, даде ему въ жену дочь свою. Помимь впаде зать въ подозрѣніе месту, и бысть онъ проповѣнно въ пріѣзнѣю осѣплень, и сосланъ во оную страну близъ Морей правителства его брата Стефана: которыхъ обручилъ себѣ дочь Францышка Государя Мессарскаго. Ангеліна же ихъ сестра прекрасная дѣвка, обручена бысть за Іому сына Прілупова Деспоты, и Государя Іоаннінскаго. Сей Іома поималъ на войнѣ нѣкоторого ініка Давлскаго, котораго и вскорѣ въ своеемъ дворѣ. Сей влюбился въ жену Іоміну, и да бы тѣшися съ нею безопасно, убѣлъ своего благодѣтеля Іому: егоже сынъ съ пропщеніемъ получая помощь отъ Турка, поималъ ініка, и ослѣплъ его. Но понеже сей сынъ Іомінь былъ еще здѣсь младъ къ правленію, Ангеліна воспріявыи совѣтъ отъ министровъ и бановъ мѣстныыхъ, пошла за мужъ за Ісая сущаго отъ Неаполя романійскаго, Государя Кефалонійскаго, который разумомъ великімъ управилъ страны женія и свои, и дарами избылъ отъ нахожденій Турецкихъ.

Б 2

Царь
Царь же Урошъ лишенъ по предреченному образу своихъ статовъ, остался нѣколѣкое время во дворѣ Короля Укашнанъ, которыми основалъ ему не болшой уважъ ради его пропитанія. Потомъ опшелъ къ Контр-лазарю. Но понеже не было приязнѣ его чествованья, паки возвратился во вѣшорѣ къ Королю Укашну, на конецъ ушелъ върагузы, и бысть убіенъ напусти отъ людей посланныхъ по указу Укашнану. Тако кончился домъ Немановъ произведшей отъ единаго убогаго священника. Занеже владалъ быше престоль единовѣчальства, приведенъ по томъ въ попраніе отъ единаго пораженія едины часты желѣзныя, яже дана бысть отъ руки возвысившися престоломъ, за благовѣщелство погодеже дому. Егда же живъ быше Урошъ, рѣчь Посполитая Рагузская посылала ему на всякой годъ подарокъ вѣною въ шесть сотъ дукатовъ. Мать же его Елена бысть вящая вѣна разоренію и паленію царства своего сына, понеже она по смерти мужей воспрѣяла правленіе надъ статами, пребывающи всегда въ заключеніи яко монахиня между монаховъ, не сообщаясь съ баронами и державствѣ ради расправленія дѣль ихъ во свое время. Тое бысть причинною гнѣву и отступленію сердѣцѣ велможъ, жалобы обѣдѣнныхъ, и разоренію статовъ, ему же не возможно возпротивіться безсилѣ серда юноши Уроши. Царь убѣжнаго вѣльшо 1371.

порядокъ
порядок истори о далматии подъ правлениемъ господарей четырехъ домовъ, завладѣтелей статовъ дому немянского, и первым онаго вукацовъ король сербской.

Вукацынъ Углеша, и Гоѣко", родился въ Глѣвых отъ отца по имени Маргнава, убогаго шляхти, возвестишагося съ сыномъ чрезъ суемысле формуюы отъ Стефана Царя Сербскаго. Его же воспріяла въ честовавъ воедину нощь Маргнава въ дому своемъ, онъ же возлюбивъ его ради чинныхъ его порядковъ, взялъ его съ собою въ домъ свой съ женою и съ сыномъ и въ премѣ дщерми. Вукацынъ же и Углеша были храбры, и обучены во оружіи паче всѣхъ пропшіхъ бароновъ Королевства. Углеша покорилъ оружіемъ Градъ Оессалонику, учненъ его даникомъ: воевался непрестанно съ Турками порубежными своему правительству, и принудилъ ихъ содержать себя въ мирности. Онъ же двумъ братіямъ за величество ихъ и формуюу позавидѣли и гонителствовали ихъ пропшіе бароны: въ началѣ Коннѣи лазарь деспота, и Гюпанъ Николаи высокорукомъ. Послѣ пѣхъ, первые бароны рабствѣ: съ увѣщали Царя Уроща совокупныя свои сильы съ ихъ силаами, еже бы поразовали: В 3 Вукацына.
Вукацін, и Угличу. Которые совокупляясь, дали бої
съ неприятелями въ Косовополь: Клемент Лазарь оп-
шупает о нём бою, и побьждал съ своими. Николай же
высокорукій противостоя съ своими людми, бьсть
разбитъ. А Царь Урошъ бысть поиманъ жить сомногими
благородными своего двора пропчіе же побьты. Король
Вукацінъ получивъ сию побьду, привелъ Царя
въ рыцію, и памо скончалъ Царь своя дни по пред-
реченому образу. Въ сию воину не вступилъ домъ
басовъ, понеже Георгій балсъ, главнымъ того дому,
быль зятъ Вукаціну, внималъ своимъ дѣламъ въ не-
согласіи сущемъ пропчіихъ, ловящихъ аки въ водѣ
мушной, съ бы овладѣли страну спорубежную свои-
области. Опять Вукацінъ дщерь свою въ жены
Матею сыну Иоанна Кантаузіна Царя Константин-
ногорского, и въ предано всѣ мѣста, которыми
владѣлъ въ Албании, дабы унашіи набѣды Туракъ спо-
граничныхъ его Королевству. Поидѣ Вукацінъ съ воискомъ
въ 20,000, боіцовъ противъ Турокъ даже до Еракіи, памо
развоевалъ всю страну опшвоенную. Ногода возвра-
щался вспять въ рыцію, наполнень бывъ добычами,
не охраняя ніакова чина въ воискомъ путешествіи,
нападала на него Турки, разбили его и побили.
Вукацінъ же съ своимъ братями, и пропчіи начал-
нішими спасся бѣгомъ, гонимъ даже до рѣки Небра,
ныбъ же именуется Маріца, въ нюже вскочили бѣга-
щие, дабы не впасти въ руки неприятелемъ, и шу
ВУКАЩИНА

большая часть их потонула, между которыми были угліща и Гоіко братія. Вукащиінъ прелывъ рѣку, за которыми были токомъ едьинъ слуга, поіде на конь своеемъ далекъ въ путь въгущъ. Но егда жаждою великою бысть поміль, и нашедъ едьинъ источникъ, не сходя съ коня, нача пишы. Егда же наклонился, слуга по имени Нікола Гарскоевичъ, вдя чѣль златую висящую на выші своемъ государя, убѣл его близъ деревни Караманли въ 26 день Сентября, лѣта 1371. Сіцывымъ концевъ получилъ Вукащиінъ Короле-у́біца. Турки же возгордѣвъся ради сіцывыя побѣды, прошли безъ препоны въ рацію, юже развоевали. бароны же оного Королевства, мноси видаще себѣ было не сильныхъ, еже противу спами имъ, здалися имъ въ Данники, и служили имъ противу Христіанъ: между ими же были Драгасъ, и Константи́нъ д`пи Царки Деванова. Вукащиінъ оставибъ четырехъ сыновъ, Марку, Іваніца, Андреаца, и Мітрашу, которые аще и правітелствовали своихъ подданныхъ со удоволствованіемъ, обаче не пребыли мирны владѣніли своего спата. Конопг Лазарь опъналъ у нихъ Прістіну, и Новобарбу со многими иными мѣстами окрестными. Ніколаи Высокорукомъ огосподствовалъ всѣмъ уѣздомъ спорубежнымъ своему уѣзду. Сынове же балсіны аще и сродники имъ, но завладѣли Прісті-номъ со иными мѣстами ближними. Потомъ Турки овладѣли большую часты мѣста, которое имѣли въ роаніи.
въ романіи. Того ради предреченные братія да бы соблюсти нѣкакую долю, учініли себе данніками Туркомь, имѣ же и служили въ ихъ воінахъ. Иванвша не сперви въ Турецтва опшоманскаго, отступілъ не со многими изъ своихъ въ землю къ сыномѣ балсіными, отъ нихъ же восприяли полюко мѣста, еликовы могли жити. Марко же нарекованѣ отъ нѣкоторыхъ Королевичъ, послѣдя балзіну въ Валахіи, бысть убіенъ отъ нѣкого Волощаніна пораженіемъ стрѣлы. Митрашъ паде мертвѣ на бою пропіву Турокъ. Одѣ Андреаша чеширшаго брата, родился Доминикъ Монсіло, отецъ Коина Князи Музацкого, и Елены жены Стефана Кассачія Дуки Святаго Савы. Тако погибе Букацінѣ съ своими браціями: не безъ попущенія божія суда, не попуствившаго ему имѣти Королевство съ полюкою неправдою завладѣнное, въ предвосужденіе, и со смертю насильною шакова господина, которыя его изъ людей низкаго состоянія благородствѣ почіпе, и возвеличилъ.

ПОСЛѢДОВАНИЕ ИСТОРИИ ИЛЛІРИЧЕСКАЯ ПОДЪ ПРАВѢЛСТВОМЪ ДОМУ ВЛАСТО-ХІЩНAGO ВЫСОКОРУКАГО.

Во время Короля Урочса слѣпаго былъ между иными бароны дворовымъ нѣкто по имени Воинъ, человѣкъ великия вѣрности при предреченномъ Король отъ него же получилъ
дому высокорукого получил въ правительство, начал и во опченаслѣдие весь убѣду окрестной Хелмской, спорубежной убѣду рѣмы послѣдняя Рагузскія. Ейже сии война подъ различными прѣправлены, учинил многих урона. Отъ война же родился при сына, Ооома, Воиславъ или Воиславъ, и Алтмамъ. Которые по смерти отцевом, раздѣли убѣду Хелмскую; досталося Воисаву оная часть, которая спорубежиспользовала Рагузу. Сей имѣлъ непрестанныя войны съ сею рѣмою послѣдней, разоряя и пустоша убѣду ея, разбивая торговыхъ людей, которые подъ доброю вѣрноюю торговали въ его странѣ, но и самъ воспріемаль часто равное воздаяние отъ Рагузанъ. Умершѣ же Воисаву, Николай его племянникъ сынъ же Алтмамана умершаго при жизни предъшнаго Воисава [Царствующемъ отцомъ и дядѣ лукавствомъ] недовольствовался убѣдомъ отеческимъ, завладѣлъ и Воислава своего дяди убѣдъ: повелѣлъ отправою опоши въ темничу сыновъ его, своихъ двоюродныхъ братья. У Оомы же брата Воисавова, и Алтмаманова не осталось дѣтей. Николай окромѣ спатово отеческихъ и дяденыхъ, еще притяжалъ и нынѣ мѣста даже до границъ Зрѣма, владычествуя до бошны къ дрѣнь. Аще и былъ человѣкъ раболюбецъ, ведущенный и искусень, и прилежень во оружіи: обаче пропорѣзѣлъ, непостоянень во всѣхъ своихъ дѣяніяхъ, и неправедень, емлясь за всякія прѣправлены, дабы воевали прошвѣ пропихъ Принцѣповъ своихъ близнихъ. Въ разорении же, которое онъ въ
высокорукого.

дѣлать мѣстамъ бренскімъ, противовооружился на него Паскаль Мартінушевъ, и между Требіномъ и бреномъ, разбія и побѣ его съ потеряніемъ многѣхъ его шляхѣвъ. Томъ Николаи вымучивъ силою суммъ у вѣ-коморыхъ купцовъ рагузскіхъ, 4000: червонныхъ золотныхъ. И всѣлъ подъ притворствомъ собѣдственно-ванія устно дружебнаго съ лазаремъ деспотою, еже бы убѣли его предательствомъ. Оть него же лазарь спасеся чудеснѣй бороздбитъ коня подведенаго ему отъ своеего слуги, понеже егда онъ воспріялъ едино уда-реніе отъ меча въ Перси, которою прілучилось въ крестѣ златыхъ, егоже онъ носилъ на вый свои, и упалъ раненъ легко: тѣмъ возмнѣль и оставилъ его Николаи за мертвага, оними Николаи Алломанъ увица его. Посемъ Лазарь деспота помощью Короля Венгерскаго, и бана бошнамскаго Твартки со особою, вошелъ въ мѣстѣ Николаевы порубая все и пожигая, и прѣм-ѣняя его, отбѣгамъ отъ мѣстѣ на мѣсто. На конецъ же охвативъ его запершагося въ крѣпости Узикомъ, и памо осадивъ, взялъ его жива, и приказавъ выколоть ему очи, и опустисть его ходитъ блудяща слѣпа, да тако продолжитъ своа бѣдности. Тако Николаи Алломанъ на конецъ приведень бысть въ Землу отъ сыновъ балсіныхъ, отъ нихъ же воспріялъ посредство, еже препровадити жызнь свою, юже скончалъ убожески вѣ лѣюще 1374, наказань сицѣвымъ образомъ за свои влодѣанія. Земли же его раздѣлены быша между оныхъ
правительство дому балсина. 244
оныхъ союзниковъ: опричь Требины, Каналовъ, и дрacheвцы, которыя завладѣли дѣви балсина, хотя они и не вступалось въ сию войну.

послѣдованіе історіи иллріическія подъ правительствомъ дому балсина въ зентѣ.

Балса, языкомъ Славенскѣмъ названъ башта Зекланы, былъ шляхтичъ человѣкъ Зенпской, было убого, имѣлъ шолкъ сѣдую деревню. Во время же Цара Стефана олы нерадѣния Урошева наслѣдника Стефанова, помощью некоторыхъ своихъ друзей, и со Страшымъ, съ Георгіемъ, и съ Балсомъ своими дѣви, началъ завладѣлеть и вѣстенія ее противъ. Георгій же былъ разумнымъ и искусенъ во оружіи. Балса былъ человѣкъ добрый, велелученный, и мужественъ во оружіи, но малоразсуденъ. Первое Государство [которое одержалъ онеъ ихъ] было оная Оортецъ Скумарь, которыемъ обладалъ по согласню пайному съ гварніономъ, объявля всю Зенину нѣжнюю даже до Капара: добылъ по томъ и верхнюю Зенину выше Юраша, Гліча, Мідукагиновъ, боѣ дѣви и обманомъ, нежели силою оружія: оныхъ умерщвляя, овыхъ же въ пямящу заключая.

Пребывали
ПРЕБЫВАЛИ ЖЕ СЫНОВЕ БАЛСІНЬ СЪ БУКАЩИНОМЪ ВЪ МИРНОСТИ, ПОНЕЖЕ ГЕОРГІИ ИМѢЛЪ ВЪ ЖЕНУ СЕБѢ ДѢШЕРЬ ЕГО МІЛІЦУ. СКОРОГО ЕГДА БУКАЩІНЪ УМРѢ, ГЕОРГІІ ОПЖЕНУЛЪ ЖЕНУ СВОЮ, ДА ПОТМѢШЬ ЗА СЕБѢ ИСОДОРО ЖЕНУ ВѢВУ ЦАРКИ МЕРЕШІЧА, СЕСТРУ ЖЕ ДРАГАНИСЕВУ И КОНСТАНЦІНУ СЫНѢЦЪ ЦАРКИ ДЕАНОВИЧА. УМРѢ Еже СТРАШІМѢРЬ СЫНѢБЪ БОЛШІИ БАЛСІНЬ, ОСТАВЯ ЕДІНОГО СЫНА СЕРОШУ ПО ИМѢНА ГЕОРГІЯ. БАЛСА ЖЕ И ГЕОРГІІ УЧІНІЛІСЯ ГОСПОДА ЕДІНЫЯ СПРАНЫ МѢСТА УМѢРИШІГО БУКАЩІНА. ОЗМАНОМѢ ВЗЯЛИ ВЪ НЕВОЛЮ БАНГА МАШАРИЛА ГОСПОДА РА МУЗАЦКОГО СЪ ЕГО СЫНОМѢ, И УЧІНІЛІСЯ ГОСПОДАМИ ЕГО СПАШУ, ВЪ АЛЬБАНІИ ДАЖЕ ДО ВАЛОВЪ, ВЗЯЛИ КАНІНУ, И БѢЛГРАДЬ ВОСПРАНѢХЪ РОМАНІИ. ГЕОРГІІ ЖЕ ВПАДЪ ВЪ РУКИ КАРЛУ ТОВѢ СВОЕМУ ЗАЩИТѢ, НО ПОХОДАІСТВУ РѢЧІ ПОСПОЛѢНѢЯ РАГУЗСКІЯ, БЫСТЪ СВОБОЖДЕНИѢ, И МІРѢ УЧІНІЛІСЯ МЕЖДУ ИМИ ВЪ ЛѢПО И 1376. БАЛСѢ ВЗЯЛѢ ГОРОДЪ КАСТОРЕЮ, У МАРКИ СЫНА БУКАЩІНОВА ПО СОГЛАШЕНИЮ СЪ ЕГО ЖЕНОЮ ЕЛЕНОЮ, ДѢШЕРЬЮ КЛАПЕНА, ПЕРВАГО БАРОНА ГРЕЦІИ, СО ОБѢЩАНИѢМѢ ЕЩѢ ВЗЯТЬ ИЮ ВЪ ЖЕНУ, А СВОЮ ОТПЯТЪ: ЯЗѢ БЫЛА ДОЧЬ ДЕСПОТЫ БѢЛГРАДСКОГО. ПРИМѢКѢ РАМО МАРКО СЪ ВѢЛЬКѢМѢ ЧИСЛѢМЪ ТУРОКѢ, И ОСАДѢЛЪ ЕГО. КОТОРОЕ ВОЙСКѢ ВЪ ОТПУДѢ ОТПЯЛИ ГЕОРГІІ, ПРИШѢДѢ СЪ СВОѢМИ ЛЮДМИ ВЪ ПОМОЩЬ БРАНЬ БАЛСѢ: ТОИ ЖЕ ИЗБАВѢВѢСЯ ПРИѢЛЪ СЪ СЕБѢЮ НОВѢЮ ЖЕНУ ВЪ ЗЕНИЮ. ПОТОМѢ ЖЕ НЕ МОГѢЛИ СПЕРЕѢПѢТЬ ЖѢТЬ ЕЯ БЕЗЧЕСТНАГО, ОТПЯЛИ ЕЮ, СЪ ПОНОЩѢНИѢМѢ. ВО ВРЕМѢ ЕГѢДА РАЗОРЕНѢ БЫСТЬ ОПѢЬ
Дому балсина

оішь своїх неприятелей Ніколая Алломаня, овладел и послѣдовали балсы провінціями, Требінскою, Каналскою, и Драчевицкою. Но понеже Твартко бань бошнапской обовладѣлъ пропыхъ провінції Алломана новы, и преднамѣрнымъ еще взяши силою оружія и завладѣнное оішь балсовъ: избрали городъ рагуzu за мѣсто своихъ конференций, что бы уравнять дружесно свою преднамѣренія: Георгія балсъ подъ туды на Галерѣ добри вооруженней съ людьми въ двое прѣгово повленьми скрытыми, да бы хватили суперака Твартку. Сей же обманъ бысть предвусмотрень и обруганъ оішь рагужанъ: они же дали провожатыхъ оішь своіхъ караблей добрѣ вооруженнѣй бану бошнапскому, и шако избавился оішь навѣтовъ балсинскихъ. Конференціи не окончанной бывшей, всякій возвратился во свояс. Отъ того времени скоро опложился оішь балсовъ провінціи, Требіны, Каналы, и Драчевица, и подклонился Господствованію банову. быша же развоеваны оішь балсѧнъ: они же въ тое же время учнѣли разореніе бошнѣ. Умершу же Георгію балсу въ Скушарѣ въ лѣто 1374, въ 13 день Генваря: балса брашъ меншія вступила въ Господствованіе, и взяла городъ и крѣпость дурацѣ. На него же наско- чивше въ границахъ романійскихъ Турки, разбили и побили на бою бывшемъ при рѣкѣ Воюцѣ, въ провінціи нареченной Грецопѣ, въ полѣ Поповомъ въ лѣто 1383. На коморомъ бою, балсъ послушаль прехрабро.
Правительство

Вдова же его поимяни Канина, яже пребываше въ бѣлы градѣ, дачами и дарами поміралась сь Турки. По смерти же балсы: Георгіи сынѣ Страшнѣмовъ, бысть восприятъ въ Зенпну за Господаря: Аще же люди Зенпны верхнія, и Царноевичевъ, и непокорялся ему, подъ притворствомъ, яко сущ подъ влѧдникѣмъ Тваргкінымъ Короля бошнаго. По совѣту же Дукагіновъ приказал ослѣпители Николая и Андрея Сакета шляхту Зенпскѣхъ. По томѣ пріѣхѣл въ растря съ Дукагіномъ, и ради ущербления своего намирѣнія, пропиву мяшеша спорного, взялъ въ жену дочь Лазаря Контия Рашскаго, поимяни Деспіну, вдовоцъ Неизмана Господаря Молдавскаго: пѣмѣ бракомѣ учиться вящшее силивѣ: обаче же Георгіи не воспріялъ смѣлости учиться воз- пріювленіе Туркомѣ, [которыя съ 5000 человекѣ разорили всю Албаниою, и Музаковъ даже до Дураца: весь убѣдъ Зенпской, будской, Антіарской, и Скушарской, и свели въ полонь многое число людей всякаго возраста, и полу] напаче же упекши въ Долгѣ и съ дарами великими, и сдаришъ ихъ, пѣмѣ остановилъ ихъ на вѣсты, и купилъ миръ въ лѣто 1385. Послѣднаго же того умрѣ, оставя йѣднаго своего сына нареченнаго балса. Сей владѣтелствовалъ въ Зенпѣ. И въ на- чалѣ йѣднаго года, обовладѣлъ всюю украиною опричь формежи Скушарской, выгоняя Венеціянѣ изъ онаго уѣзду, коморомъ ему далъ отецъ его, да бы оборонялъ его, омѣ напуску Турицкаго. По томѣ же нашлъ
дому балсина.

на него Венециане, и выгнали изъ Зениты, которую паки отбрали въ 1412. Но непрестанными воинами, который имьли съ Венецкою речью посполитою, спошьля сильы тѣлѣсьныя, и сильы спата: Сего ради отходя изъ Зениты, подъ въ рацію къ своему дядь деспотѣ. Оставалъ правительство Зенитское охранять единому своему соединку Стефану Мрамонту Апуліюскому, Господарю Монтенегрѣнскому, отъ породы Царноевичева. Но понеже отбѣхалъ со огненцею, въ шон чась какъ прѣбахалъ въ рацію, умер. Услышавъ его смерть Стефанъ Мрамонтъ, перебѣхалъ во Апулію, отъ чего Венециане учнілись владѣтельми всея Зениты. Стефанъ же деспота сынѣ Константина Лазаря, паки шую отобрали скоро, и не осталось нічего иного во влас бы Венецианомъ, покол Городъ Скутарь, Долчыны и буда. Потомъ же учнілъ перемѣріе съ Венецианы: возбудившуюся же Стефану въ концѣ года 1422, паки начаша разоваться. Но Венециане богатѣе и збоѣливѣе будучи, нежели деспота, подкупили его полки вспомогательныя, именуемыя Паспировики и Пармаліопы, которые отложилися, и учнілися причиною къ разбитію деспоты: на другомъ же годѣ учніли миръ между собою. Вѣдно же 1425: деспота отказаль владѣтельство всея Зениты своему племяннику Георгію сыну балсову. Съ нимъ же Венециане учніли миръ, обѣщая давать ему на всякій годѣ дань по 1000 дукатовъ за городъ Скутарь. Сей Георгій, едва бывъ званъ отъ рѣчи посполитыхъ Рагузскія, дабы прѣбахаль посмош-
Правительство
посмотрите их града, поидашь тамо со всѣмъ своимъ дворомъ, и принявъ его рагужане съ честію, одарили великолучно: и по томъ проводили его въ Зенцу на прошоряхъ своихъ, по томъ Георгіи егда изъ Зенцы возвратился въ рашью, Венеціане же паки овладѣли Зенциою, и Антиоваромъ. Стефанъ воевода поумѣнѣлъ было въ города въ лѣто 1442: но на другомъ годѣ пронали его Венеціане, и разорили домъ балсовъ. Которомъ, егда испробился, городъ Капаръ подался рѣчи посполотомъ Венецкомъ, да бы отдохнути ему отъ убытковъ подъящныхъ подъ господствованіемъ балсамъ, и да бы имѣли защитеніе противъ грозныхъ сіѣ Турицкія, которые день отъ днев добывали страны прінцеповъ имъ соѣдныхъ. Въ тое же время Венеціане учнілѣся владѣли городу Спаламбу, и Траву.

послѣдованіе істориі іллріическія подъ правительствомъ дому лазаря деспоты.

Констан Лазарь былъ сынъ Прібаца Хребелановіча, знаменаго барона, двора Царя Стефана. Во упадении же державства Урошева, учнілѣся владѣли всѣя земли нареченныя Царя Стефана, даже до Дуная нокоря подъ себе разславіча, и промчыхъ бароновъ, державшихъ правшельство реченныхъ провинціи: о владѣлъ
дому Лазаря Деспоты.

Владельческие части состояли Короля Вукашина. По смерти же его, опустели воbroдоми во Николаи Алпомана, образом вышереченных, усвоенiem части его состоя. Имел единого сына именем Стефана, и пять дочерей, Мару, Елену, или Елену, Деспину, Вукосаву, и Милцию или Милюю. Жена боярина первого Царя Турецкого, которую её мужем поимал Тамерлан[или Темрь Аксакь] Мара была выдана за Вука, сына бранка Младйнова, благородного Рашского, сильного, мудрого, и послушливого, писать Лазарю. Елена выдана в жени за сына Николы Гара, первые барона Срмскаго, потом же Коннага Паланьина Венгерскаго. Деспина, перво была женой за Шисманом Господарем Молдавским, потом выдана за Георгия сына Страшмирова Балгена. Сын браками утверждился Лазарь противу нахождения своёих сословий, живя впоследствии со всми: управился, что Король Людовик Венгерской никогда не могъ чинить больших поступковъ на ряту. По смерти же реченнаго Короля, учнелся владычеством Лазарь города белграда, вновь посланаго науспи Савы рьки на Дунай: и разсыпал его до основания взял Мазову пригранициа Унгария, со всмь мстом окончивашимся рькой Савой, и Святымъ Димитриемъ въ Сремь: помирался со Амураньомъ Султаномъ, учнился данникомъ нсколькаго дання погодаго, и по 1000 человй вооруженныхъ въ случаи потребы.
былъ лазарь въло богаты мѣстами и сокровищами, который добывалъ изъ сребропокныхъ заводовъ рашскѣй. И тако вѣмъ сокровищемъ, сѣдныя страны поддерживалъ находы. Венгерскѣя, съ другой же платя урожную свою дань Туркамъ: содержался въ владѣніи своего господарства, которое сохранялъ лучше симъ образомъ, нежели чрезъ оружіе: обаче невозможе избыла, что бы Султанъ Амуратъ преемникъ Солимановъ не наступалъ на его земли; ибо они Султанъ притворствовалъ будто лазарь споспѣствовалъ и подучалъ унгромъ шкоду чинить Туркамъ. Лазарь же собравъ всѣхъ Принцповъ, и господъ рашскѣй, и бошпатскѣй, и всѣхъ людей оружныхъ въ вѣрѣ, по не учинивъ воспробѣвленіе Туркомъ: между же главныя Генераловъ воиска, были Вукъ бранковичъ зять лазаревъ, и Милошъ Кобыличъ другія зять, и мужъ Вукосавичъ четвертняя дочери реченаго Лазаря. Егда же воиска стояли во обозѣ противъ другъ друга, восстали споры между двухъ сестрѣ, Марию и Вукосавою о мужчинѣ своихъ мужы. Вукосава болѣе почтала мужество Милоши своего мужа, паче Вуки мужа Марина, которая осердясь ударила по щекѣ сестру: сѣя же рассказавши со слезами случаи своему мужу, тогда Милошъ потчасъ поиде задорпи своего свояка Вуку на поединокъ. Обаче же за вступленіемъ лазаревымъ вошли въ бои шаковыми, въ пользу Милоши: который збѣлъ Вуку съ коня на землю безъ всякаго поврежде-
дому лазаря деспоты

повреждения. Сия распря вяще продолжалась нежели появилась посредством Лазарьым, и пришёлъ бароновъ. 
въ же искашь времени да бы врінути свояка въ не-
милость песпеву: подаль въ домость будто Милошъ 
договаривался таибо со Амуратомъ предать его: Лазарь 
ачи не внимая возвъщенію созваль всѣхъ бароновъ 
на вечеринку. И егда всяка сапаль веселъ быщи, 
коне Лазарь взялъ въ правую руку едину чашу 
сребряну вина полну, подалъ Милошъ, и рече дарую 
ми сию чашу, обаче глаголють яко предати мя хощещи. 
Милошъ же не мало смуттився принявъ мную чашу от-
вѣщенію, что понеже неприятель въ оговорыхъ предѣ 
на есть, и Войск Готовы близя, его ради на 
другой день можемъ онъ показати ложь таковаго 
говору. По утру же егда приспѣ другои день, на 
разсѣданія побдѣ Милошъ на конь до шапору 
Турецкого, будто посланникъ, и бысть введенъ въ шаперъ 
къ Амурату. Егда же къ нему приближился, прикло-
нилъ главу поклобутика его въ руку, вынилъ единъ 
мечъ смерченомъ въ пазухъ, и ткнулъ въ черво 
Амуратово, и далъ ему пѣръ удареніемъ смерть. 
Носа Милошъ возсхожденій изъ шапра, и въ побѣ 
своемъ бысть раненъ и убить. Отъ того времени 
Турки имѣютъ за законъ, егда киполоило достущемъ 
клобукию Салтанской руки, что бы за руки былъ 
держанъ, и не допуститъ бы до каковалибо подвоху 
на особу Царскую. И для того нынѣ къ руцъ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

недопускаютъ. Егда же разгласился въ обозѣ Христіанскому отвѣдѣ Милошеѣ въ шатерѣ Турецкомъ, не увидану еще содѣствію вещи, 20.00 естрѣхъ нападе на большую часть Генераловъ, которые отъ того были намѣренны положить оружіе, и здамися на разсуждене Амурапово. Но Лазарь созвавъ ихъ всѣхъ въ шатерѣ своемъ, орацію благорѣчіею ободрѣлъ робость ихъ, и по томъ на непріятеля наступилъ со предвѣдѣніемъ великимъ въ началѣ, нопослѣ разбиты была Христіанская побѣда, Лазарь поиманъ живъ, и поствъ въ намѣтѣ Турецкомъ, какъ въ хронікахъ Турецкихъ опісуютъ. А по другимъ хронографомъ, спасшия бѣгомъ конскимъ, владѣвъ въ яму невидимую покрытую землю жвраствіемъ, и достигшие его непріятеля убіша самъ по томъ погребаша его въ раваніцѣ въ некоторой церкви построенной изъ мрамора смѣщененого. Сѣлѣ баталия бысть въ полѣ Косовомъ, на границахъ рашскѣвъ и болгарскѣвъ, близко рѣки Сѣпицы въ 15 день июня 1389 году. На которомъ пали многія лица знаменитыя рашскія и бошнатскія. Въ полѣ боевомъ нашли: тѣло Амурапова, и егентерованъ, погребены утроныего: его въ мѣстѣ, идѣ же стоять возвышена башня названная гробъ или Пірамида Амурапова. Тѣло же его отнесено въ бурсу, и положено въ гробъ природѣселемъ его, и ради памяти повѣшена тамо рука Милошеѣ, окованна сребромъ. Вукъ же бранковицъ, здѣси и преданѣ шацами Лазаревъ, спасся, малѣ
Дому Лазаря Деспоты 259
мало не со всѣми своими людьми, заемля спамѣ пестевѣ,
obѣзнаннѣ ему отъ Амурада заводаніе предателства: однакоже не овладѣл вѣ началѣ, кромѣ единах части реченаго спама, понеже другую имѣла Миліца вдова Лазарева съ двумя своими сына младолѣпными, съ Стефаномѣ и Вукомѣ. бывшую же несогласію между пещею и зятемѣ, тогда пріпечѣ пеща къ Турукомѣ съ жалобою на него. Которые отнѣвши страну у Вука, отдали вдовѣ Лазаревомъ, и ся дѣтёмѣ: удержавше про себя два городка покмо. Женѣ же Вуковѣ, и дѣтамѣ, Григорію, Георгію и Лазарю вѣ збережено столько мѣста, сколько отъ того могли препровождать жіѣнь, самѣ же Вук всаждѣнѣ бысть вѣ Темніцу отъ Царя Турукскаго. А яко же нѣкоюрые пышутѣ, что отпущень быль, но потомѣ отправиа его пеща. Лные пышутѣ, что подкупъ карауляных ушелъ изъ тюрмы, и пріѣдѣвъ кѣ Георгію балѣмѣ своему своюку. Сеи же поносивъ ему о его предателѣвѣ, опоѣкѣ ему главу: всѣ бо согласілія о учіеніи смерти нужных случаѣшися сему измѣнику вѣ наказаніе отъ бога. Вдова же Лазарева ради устроенія лучшаго дѣлѣ своихъ сѣ Турукомѣ, даде ему дщерь свою Миліцу вѣ жену, которую, яко отечь выше, пожина сѣ Сулинаномѣ мужемѣ ея Тамерланѣ, вже гажденіемѣ непрестанѣвѣмѣ, какѣ творилъ явно-народно свому заклюемствѣ, принудѣлъ его убѣ: самого себе ударяющѣся головою объ желѣвѣ, которыми бы́лъ
быть скошань: А послѣ его смерти скончался свой день и речь Милана. Мара же жена Вукова, съ двыми своими паки воспріяла владѣніе своего мужа, опрялъ двух городовъ, Свєцяна, и Елеца, которыя держали Турки. Рѣчъ послѣдняя регуэской отдыхала паки речень МарѢ закладъ цѣны безмѣрной, которыми Вукъ заложилъ въ регуэъ. Но лишилась промтѣ закладовъ обрѣдывающихся въ рукахъ другихъ. Освободивши же Маръ стапъ, послала двухъ своихъ сыновъ съ воикѣмъ въ служеніе Туркомъ, удержавши присѣб младшаго, ради управления стапу. Стефанъ же и Вука сыновъ лазаревыхъ обрѣдывающихся съ двумя племянниками родными съ Григориемъ и Георгиемъ дѣтми Вукъ бранковичъ въ воикѣ босятпомовѣ, разбѣлъ, и взялъ промтѣ вполонъ Тамерланъ: съ ними же и Григорией бысть поимѣнъ отъ матаръ, по томъ же искупленъ, а Стефанъ и Вукъ ушли съ Георгиемъ бранковичемъ въ Константинополь. Сей Георгий бысть всаженъ въ темницу по упрощенію дѣтей лазаревыхъ, изъ нижнихъ едѣнъ Стефанъ имѣлъ Титулу Деспоты Сербскаго отъ хвала изъ Константинополя на судѣ Митрпинскомъ съ брашомъ Вукомъ, вышли къ Господарю Зентскому своему зятю: съ его же людми вошли въ ращю; Георгий утекши изъ темницы отъ Константинополя пріѣхевъ къ Царю Турецкому, отдѣ ного боль по примѣнѣ бысть воспріятъ одаренъ, и поставленъ надѣ единою частью воиска его; другую же часть далѣ своѣмъ капитаномъ Турецкимъ.
дому лазаря деспоты 255

tурецким. И тако разбілнены воіска вошли вь ращію въ двухъ сторонѣ: Стефань деспота такожде разбіл своіхъ люди на двое, едну часть далъ своему брату Вуку, которыми аще и поступилъ мужественно, обаче разбілъ его, и побилъ всеначально Георгіи свохъ племянникъ сестренчицъ. Стефань же отвъ своеі страны побилъ Турукъ обманомъ, и разбілъ воіско ихъ, потомъ встрѣтился съ братомъ своеимъ Вукомъ спасшимся только съ 20 человѣки, было устрашеными отъ онаго разбітія, которыми возвращался вь ращію: внизъ вступилъ Георгіи, покаряя не малую частъ Королевства. И тако пребывающе ращіа ослабляема воянами междоусобными отвъ сихъ сродниковъ, намирающихъся на господство. учился деспота миръ въ Туркомъ было непредусмотрѣнный. Вукъ же понеже отъ брата сль чествованѣ былъ, приложился къ Турукъ. Отъ низъ одержалъ еднѣ трактъ страны въ романіи, итъ пребывалъ благостроительно со своими бароны прілеглыми. Потомъ получилъ воіска 30000 Турукъ, подъ правленіемъ Авраноца, съ нимъ же въ мѣсяць Мартѣ, лѣта 1409, имѣя въ товарыщахъ Георгія Вуковича своего племянника, вошелъ въ ращію, низъ разорялъ шесть мѣсяцѣвъ непрестианно. Наконецъ же согласился братія: деспота даде часть Королевства своему брату Вуку при воійѣ Моусееву, и Мусулманию, сыновъ боазитовыхъ. А самъ [деспота] пріѣхалъ къ странѣ Моусееву, къ нему же поіде съ своими.
Правительство

съ своими людьми и со брахомь въ романѣ
а прежде приблизу ихъ Лазарь зать ихъ областершася
при Султанѣ. Въ вечерѣ же предходящей уреченного
dня къ баталіи между Мовсеомъ и Мусулманомъ,
вся господа Славяне присягли ко странѣ Мовсеевои.
Въ день наступающемъ прежде баталіи, Вукъ и Лазарь
осставили страну Мовсееву, и ушли къ Мусулману,
которо учннился побѣдителемъ надъ брахомъ своимъ
Мовсеемъ его же воиско бысть разбито и побито въ 1410;
Деспота побѣже въ Константинополь, отиѣду
прощелъ во Влахию, да возвратнется въ свое Королество.
Вукъ съ затьемъ Лазаремъ получили позволеніе
отъ Мусулмана возвратниться въ ращу определенную
имъ отъ Турка въ господствованіе ихъ собственного;
и на дорогѣ нападше на людей Мовсеевыхъ, бишьа
приведены предъ оного, и тотчасъ повелѣлъ главу
Вуку отсѣщы, удержанъ и лазарь въ заключении,
da бы имѣть принудили брата его Георгія областera-
щагося при Мусулманѣ, да отрешаются оть него,
obаче онъ того никогда не хотѣлъ учннити.
И когда послѣдоваль между Мовсеемъ и Мусулманомъ
другой бои, съ разбойствѣ перваго, тогда отсѣче
главу и Лазарю. По томъ умертлъ Мусулману,
пріимрився Георгію съ Мовсеемъ, оставшимся отъ
Султана во осадѣ Селевкіи, городѣ романіскомъ.
Послѣднѣе увѣдомллся реченнымъ Георгіи, что Султандъ
хотя его умертвивши въ первомъ случаѣ, первѣе
dоговорясь
дому Лазаря Деспоты

dоговоряся со осадными, учинил съ своими притворно приступ къ городу, въ негоже вшелъ со всѣми своими людми, и тако спасе свою жьзнь. Примирився съ Деспотою, жили купно яко добрые сродникѣ: послѣ вшелъ Муссей въ рацію, подлагаю, все подъ мечь, и огнь. Деспота убо аще и имѣлъ вспоможенье велико отъ полковъ Унгарскіхъ, и бошнапскіхъ, обаче непосмѣлъ употребити воины съ Муссеею. Которыхъ, егда бысть позванъ вспять во свою страну, находженемъ брата Деспотина Чиршла, ему же помогали Ташарове, вступивъ съ нимъ въ сраженіе въ мѣстѣ Исра, разбить бысть, и взя попъ жьвъ, а по помѣ задавленъ. Георгий, убо которыхъ ходилъ въ помощь Чиршлу съ людми Деспотовыми, получивъ побѣду, возвратился паки въ рацію. Обаче рація учинилася Данилесо реченному Чиршлу. Егда же опложился городъ Сребарница, подъ самъ Деспота съ воискомъ своимъ въ лѣто 1420: и вѣже поимавъ убицу Губернатора посланного тамо прежде, пріказалъ ихъ умертвили разными мученьми, употребляя туй же жестокостъ надь нѣ которыми купцами Рагузскими, подъ притворствомъ сопричастія въ реченному убийствѣ. Аще и ихъ невинности, и доказанія, и поношений учительная ему объявлены быша отъ страны рѣчи послѣдней Рагузской: обаче и самъ праведнымъ отъ бога наказаніемъ наказанъ. Бздя бо во еднѣ день на конѣ близь реченного города Сребарницы, паде съ коня метвѣ

ско-
скоропостыжною смертью въ лѣто 1421: Георгіи его, заимь предѣе съ немногими своими до бѣлграда, идѣже свободилъ всѣхъ рагузянъ бывшихъ тамо въ полнницѣ, и бысть воспрѣятъ за Государя отъ ращенъ въ лѣто 1428: и подтверждѣлъ привиліи народу рагузскому о свободной торговлѣ съ подданными его. Амурашъ Султанъ, учнівъ нашествіе въ раццю, взялъ градъ Крушевачы, и осадилъ Новобарду. Но ради храбраго защищенія бѣгія бубалы рагузяніна, и многіхъ иныхъ рагузянъ обрѣзшихся тамо въ городѣ, послѣ 48 дней осады, когда явился Король Венгерской въ сосѣдствахъ болгарскіхъ съ воискимъ своими: оставилъ осаду, для того чтобы вспрѣтися съ унгромъ. По томъ учнілся Георгіи даникомъ Турчаніну противъ того прибру, какъ было пристефанъ деспотъ. А понеже Султанъ Амурашъ въ лѣто 1435: поднялся паки воиною на раццю, желаше Георгіи да бы укромъ Амурапа, имѣя мирѣ твердымъ съ раццюю, того ради по уговару: Ирны Кантакузыны, жены своего, даде ему свою дочь Марію въ жену, съ которой Амурашъ не имѣлъ дѣтей. А вѣ лѣто 1439: увидя Султанъ, что Албертъ Король Венгерской далече пребывалъ въ Полшѣ, напалъ паки на раццю. Георгіи же оставивъ городъ Самандру подъ управліемъ своего сына, самъ поіде во унгрію съ Лазаремъ другимъ своимъ сыномъ меньшеи, и со всѣю своей фаміліею. Амурашъ осадилъ Самандру городъ, который понеже бысть
дому Лазаря Деспоты

быть весьма недостаточень въ провиантахъ распро-
даныхъ указомь сребролюбивя Грина, принужденъ
задаться Султану. Онъ же подарилъ Георгию сыну
деспотину большую часть страны, подъ договоромъ
покладенств и дани погодыя. Обаче удержавъ при
себѣ другаго брата Стефана, которои былъ данъ
во Аманатв во время его женитьбы съ Марию ихъ
сестрою. По тьмъ же увѣдомившись о пріуготовленіяхъ
воинскихъ отца ихъ Георгія, и о пересылкѣ
наимои, которую оба брата держали со отцемъ:
повелѣлъ ослѣпили обоихъ желающихъ разженыхъ.
Георгій тогда задержался нѣколѣкое время во
унгари въ своемъ маестностяхъ, которые ему далъ
Альберту Король на обѣй городъ Белграда, сѣрѣгъ
Саланкеменѣ, бекѣнѣ Керпень, Вилагосварѣ, Чатмарѣ,
бецерменѣ, Дебреценѣ, Туру, и Варданѣ съ нѣскол-
кими палаты, въ городѣ Королевскомъ будь.
Умершую
же Королю Альберту, Георгіи відя, что ради не-
согласіи Королевства Венгерскаго о наслѣдии нового
Короля, и яко неможаше получить нѣкакого вспоможе-
нія, взыскаѣв паки примѣрѣйся со Амуратомъ. И ради
того намѣренія, повѣхалъ во Антіварѣ, покомъ семъ
edinь городѣ его государствва, яко бы вѣренъ ему
остался. Гдѣ егда приѣхалъ, пришли, велигія послы
отъ страны Амуратовной ко Антіваряномъ, да бы
выдали ему самого Георгія. На которыя обѣѣны
уже и шамалася мыслѣ ихъ но онѣ спасся со всѣми
ю 2
своими
Правительство
своими, ушедшь в Рагуzu. И хотя Султанъ [т. е. его же возгрембнія трубь трепетаху потептами сохбдныхъ] посылали многихъ вспинниковъ и къ рѣчи послѣдней Рагузскoi со обѣпами безчисленными и въ грозами, обаче Рагузване никогда не отставали содерживапи защищеніе данное Деспоту. И дали ему свои капарги для убѣгнства въ Далмацію, и отмтуду во Унгарію къ Королю Владиславу, отъ него же бысть милосердно принятъ, и сиданіемъ Иоанна Гумніада отца Короля Матфея, человѣка почтенного между первыхъ Генераловъ Европскіхъ, бысть паки посланъ въ болше части своего Королевства. Добропамятнѣйшіе будучи до рѣчи послѣдной Рагузской, но шапающіе въ вѣрностіи данной Христіаномъ и Туркомъ, которыхъ равно обманулъ противъ союзовъ своея должности. Пребывая бо въ союзѣ съ Королемъ Владиславомъ, и Иоанномъ Гумніадомъ, побѣдъ въ долинѣ горы Эма воѣскo-Турецкое правительство умьое Хасанъ пашею безглѣбѣемъ романцискимъ. По томъ былъ послѣдникомъ отъ Турка у Владислава, да бы получили мирѣ. За что Амуратъ отпала ему назадъ свое земли въ раціи, и сыновь осѣпленныхъ. Которыхъ видѣвъ, такъ зело усумнѣлся, что едва не пало на землю, аще бы не помогли ему свои, понеже никогда не имѣлъ вѣдомости о ихъ осѣпленіи. Въ лѣто же 1443: егда Владиславъ ради благоустроительства христіанству разорвалъ мирѣ съ Туркомъ, тогда Георгіи приложился къ намѣ
дому лазаря деспоты 261

cь намбрению Амурапову простивно союзу Христан-екому, и препятие учениль соединению Скандербергову в Короемъ Унгарскими, заперши своими людми проходы Сербскія, и бысть виною разбітія воиску Христанскому, и смерти Владиславлеи на бою Варн-скомъ. Обаче вовсель Скандерберг въ рацію, разбива въ мѣста, да отмстить за проньрство Георгіево. Нанего же равно наступили и вси принцесы Христанскіе, его сосѣди. Тьмь онь заплатилъ дорого оное вспоможение данное неволнымъ, понеже они не свободили его отъ сихъ изьяновъ, аще онь и всякимъ упрещенными возможными домогался того. За сімъ же хотя Гунніадъ наступили на Турокъ, послалъ объявленіе Георгію да возбудитъ его къ соединенію во ономъ новомъ походѣ. Опѣ него же не шкою онь отрекся, но давъ о томъ и вѣдомств Амурапу донощеніемъ образа сиеаго, сеже како побѣдители Унгры: бысть причиною паки впораго побѣдія Христанскаго на поле Кашовъ: опѣ него же Гунніадъ быль принужденъ спастися еднымъ, ишко шдо гомъ, ради показанія мнѣшія пріязни, какову имѣлъ къ странѣ Унгра, учениль разглашеніе всенародное по всіи раціи, еже не пропуесками проиши и какого Унграина ебжащаго опѣ бою: И аще бы по случаю прішелъ и самѣ Гунніадъ, побѣ привели его въ полонь въ его дворѣ. Намбрень бо изблевами на сего слав-маго Капімана соображеніе плачевная опѣ зависи.
дождиемъ къ нему отъ давняго времени, до сего часа. Фортуна же учнйла Гунніада впасти во онаго руки, ивъ копорыхъ не вышелъ иначе, того же за договоромъ иезъ возвратишь ему всѣ мѣщечки, копорый онъ имѣлъ въ рацпіи, и принудишь своего сына Матея обручиться со внукомъ своею, дцерью Уларика Константинъ Кілійскаго, и оставишь ему во аманатъ онаго общанія, сына своего Владислава, съ тѣмъ Гунніадъ бысть паки опущень изъ неволи, копорую онъ имѣлъ долгое время въ рацпіи. Возвратившеся же во Унгрію Гунніадъ, обрался творишь паки мщеніе Деспотъ. Его же бо неблагодарие болѣе было оскорбляше, нежели ненависть Туремскага. Того ради учнйвъ воиско сильное, насступилъ на землю Георгіеву, пожегъ деревни и поля, певоеваль города, и въ краствъ объявъ всю рацпію. И желая поступами далѣе къ гоненію Деспоты. Онъ же послѣ къ нему послалъ со отданіемъ волнимъ Владислава съ дары великими, и со объцами еже творишь все то чего пожелаетъ, токмо престалъ бы отъ толикыхъ разоренія, и простилъ бы неправды предшествія. Побжденъ же Гунніадъ молены Владиславовыми, и бароновъ Венгерскіхъ, успокоился и учнйвъ миръ Георгію. На котораго насступило отъ другой стороны оружіе Амуратово, подъ відомъ что простилъ Гунніада неприятеля главного имени Туремскому, возвратишь во Унгрію. Георгій же прібѣже для помощи къ Гунніаду. Копорый собравъ людей, поіде
дому лазаря деспоты 263
похде въ рацію, помогать неблагодарному деспоттѣ. Переправясь дунай близь Самандрии, совокупилъ своихъ людей съ Георгиевыми. Потомъ долгою спанами да бы напасти на неприятелей внезапу. И нашелъ его въ 4 день, въ уѣздѣ Христоцикъ. Скоро какъ неприятелей узнали знамена Гунніадовы, испугавшися отъ его неначалъного объявленія, положился бѣжать, гонимы отъ конницы легкомъ Гунніадовомъ, которая побила ихъ большую часть, побравъ многихъ въ полонь. Между которыми былъ Фрігіевъ Генераль воиска Турецкого со многими иными особами особливыми. Получивъ же сию побыду Гунніадѣ, сошелъ въ дунай городъ болгарскій, стоящій при дунавъ, понеже былъ притаеною многимъ ратемъ. Возврашался въ рацію, подарилъ всѣхъ неволниковъ деспоттѣ, и прошелъ ществуя въ белградъ въ своемъ городѣ благодарны. И тако пребывалъ Георгіи въ безопасствѣ отъ находеній Турецкихъ, подѣ защитеніемъ Венгерскимъ дошелъ какъ Магметъ наслѣдинъ Амуратовъ взялъ городъ Державственнымъ Константинополь. По получении же того, самъ Магметъ своею особою подвигну въ оружіе на рацію, и взялъ грады Новобардъ, Трепчю, и присѣстъ въ лѣтомъ 1451. Георгіи же деспота усуьмняваясь о сташѣ своемъ, и о своемъ особѣ, пошелъ къ двору Владиславу. А понеже Владиславъ былъ въ Венѣ, пошелъ деспота тамо, идѣ же имѣлъ конференцию съ Фрашомъ Иоанномъ Лапістромъ Ордина.
Свящаго
Правительство

Свящаго Францішки, человѣка житія Свящаго суща, опункть благочестія. Ища Франція Георгія обращенія въ римскую вѣру безъ содѣйствія, но нѣмалого полу-
чѣль вспоможенія отъ Владислава, которыми было быть гнѣвень на его вѣроломства, что онымъ принужденъ бысть возвратітися въ рацію. Гдѣ получѣль увѣдом-
леніе, что Михаилъ Цилуго, зять Гуннардовъ его Владиславовичъ братомъ его переправлялся чрезъ рацію въ его губернію белоградскую, послалъ людей вооруженныхъ поимать ихъ живыхъ, или мертвыхъ. Когда же наскочили на Михаила оные люди, бросился изъ корбы на поводного коня, и отворивъ себѣ путь оружіемъ спасся. Владиславъ же бысть убіенъ въ корѣѣ. И да бы отмстнія смерть онаго, по-
слалъ Михаила въ слѣдѣ за деспотою многихъ шпионовъ, и самъ пошелъ въ слѣдуя такъ его хожденія, что на конецъ поимать его жива, внезапно, близъ береговъ Дунаискихъ, и онѣкіи его двамъ палца дѣсныхъ руки, [ егда защищался ] взялъ его въ полонѣ, и свободѣль его на окупъ великия суммы денежныя. Возвратясь же деспота въ домѣ, не возможѣ удержать кровь раненыхъ палцовъ ручныхъ, и отъ того въ крашце умеръ, лѣта 1457. Таковъ бысть конецъ Георгію деспоту Сербскому, человѣку спа на величественнаго, и красно-
рѣція изряднаго, но мало поспѣшному, да не реску
дивѣрніку до страны Христіанскія. Прежде же за-
плащать смерть погубленіемъ оныхъ удовъ, которыми мно
гаждыхъ
дому Лазарь Деспоты

многажды присягал в брать, вбий его уже многих разрушения в течение своей жизни учился. По смерти Георгиевской, Лазарь сын его был Пришельником Прополку, но мать его Ирина много помогала Григорию брашу его большому, обаче ничего же успел. Се в дядя Григорий яко личень быть от Королевства, прибыть с брашом Стефаном в Магмето. Иже назначен им не большую долю мѣща, чтобы возможно было провождати им честно жизнь. Послѣдя же учился бывшую мир в Лазарем, на таки концах чтоб онъ платил матеря дани погодной по 20000 ефимковъ: Ирина же по духовной Георгиевской была наречена правительница епарху сыновъ. Но Лазарь противно того расположения отечества поступая, умыслыв окормить матерь свою, и окормилъ в нѣкакой салатъ. Которое матеро убийство, воздвигло на него ненависть повсюдуную тако, что всѣ имъ возгнушался. Сея ради вины разненеся и сами отъ печали, и умер безъ чадень, оставя три дочери. Марію, Ирину, и Милу. Марія была при животѣ отечествомъ выдана за Стефана послѣдняго Короля бошанскаго, пропчыя же двѣ съ матерью изгнаны изъ королевства, пропекли въ Рагузы. Ирина же появляла за Ивана Дуку Святаго Стефана въ Халатинѣ. Милына же выдана въ жену Леонаруу Деспотѣ Ларшскому, матеръ же ихъ нарцдалось Елена, жена помянутого Лазарь еспала было нѣсколько времени въ правительстве по смерти мужеи. Но Григоріи десерь ся учился всякое
всякое понуждение, съёбы изгнанію изъ королевства. Обаче вспоможеніе отъ Унгровъ тую удерживало.

рашане поощрены ненавистью держимою къ Королевствующему, избрали себѣ за Короля Маурема брата Михаила Турки, [которыхъ былъ задержанъ во дворѣ умершаго Деспоты] и прідали ему правительство города Саламандрия, во етоже Фортецѣ пребывавше удалившися. Елена убо Королевствующая умышляла обманы, съе бы уловили сего нового Принцепа подъ видомъ дружбы, по звала его въ нѣкоторый день обѣдать съ собою въ замокъ. И получивъ его въ руки, приказала святать, и послала во Унгрию, гдѣ бысть всаждень въ темницу. Послѣди же Мауремъ вѣдя разгласивъ рашановъ, осадивъ Самандрию, которая ему здалася доброю волою безъ распри. А королеву опустѣлъ отпивши свободну, гдѣ похощетъ съ казною своею. А Григорей убѣжалъ во Унгрию, идже и умеръ безъ сыновъ законныхъ, оставая только Иоанна и другихъ сыновъ побочнныхъ. Стефанъ же убѣжалъ во Албанию, идже обручилъ за себѣ Теодору дочь Арианита, просителя Скандербегова. по смерти своихъ Стефанъ оставилъ трехъ сыновъ, Вука, Георгія, и Иоанна, и едину дочь Марию выданую замужъ за Вонифатія Палеолога пятого, Маркеза Монфератскаго. Вука же предуспѣваетъ человекъ храбръ во оружи на шкоду Туркомъ. А Иоанна оставила едину дочь юную по имени Марию, которая была потомъ женой Эрдинанду Эрангіану, и матерью Стефана Эрангіана.
Собрание историческое о королевстве бошнатском, народе славянском.

Началародие бошнаковъ происходить отъ беџовъ, людей фраческихъ, которые обитали при рѣкѣ Несѣвъ, нарицаемой отъ Тюрокъ Харацовъ, а отъ Грековъ Месирѣ. Началнѣшій градъ ихъ былъ Ускудамъ, нынѣ же Адріанополь. Сии люди беџи имѣли многихъ воины съ римляны. Вождь воiska римскаго, первымъ былъ лукуллъ. Сей имѣвшее бѣгство во Фракіи съ беџами, [имѣвшими похвальбу въ силахъ, мужествѣ, и славѣ] и одолѣль ихъ на горѣ Эмѣ, и взялъ Ускудамъ. бывшую же тогда брушу [другимъ вождемъ римскімъ] презідентомъ въ Македоніи и Греціи, вступилъ и шелъ во страну беџовъ. И за викторію [которою принуждены была въ подданство ему] получилъ себѣ имя императорское. Императоръ, окававшій бѣдь многихъ воинъ съ сими храбрыми людьми. Отъ сихъ воззвѣдѣли началародіе бошнаки, съцевымъ образомъ: беђи будучи въ несогласіи съ булгарами Фракійскими,
о королевствіи Фракійскихъ, бывши опъ нѣкъ выгнаны въ Мезию вышнюю, и шамо заняли оная мѣста лежащая между рѣки Савы, Валдана, Дріна, и моря Адріатскаго. И отъ того времеи на имени своемъ бецовъ, въ букву премѣнили, на О. И изъ бецовъ бысть имя бошча, и отсюди наречся мѣсто жилища ихъ бошна. И рѣки имя дали бошна. Почтенная дѣла сего народа не дошли до попомства, понеже при нѣкъ не обрѣталося письменъ во употребленіи ниученыхъ, еже бы предали писаниемъ дѣства и поступки ихъ въ воинахъ. Сие Королевство бошнаго, и другое рацское, убздъ Хелмскій, и народы, были нѣкогда подъ владѣчествомъ еднаго господаря, а потомъ подчинились владѣчеству разныхъ Господарей. Будучи же Король Крѣштимиръ, [сынъ Короля Твѣтимара, внукъ Короля Бела, и зять Чудомира, или Челемира бана Кроатского ] Государемъ въ Крояціи и въ бошнѣ, прострѣ еще владѣчествство свое на Далмацию. По смерти же онаго, Требеллія свина ботова отъ Скалы, взялъ въ жену Маду сына Крѣштимировъ, съ нею же получилъ владѣчества Кроатское, и Далматское. По немъ преемникъ бысть Королевства Стефанъ сына его. Во время же Крѣштимира, республика Рагузская страдала вѣло отъ непрестанныхъ воинъ, которыя имѣла съ бошнами. По Стефанѣ же наслѣдникъ бысть Букмиръ сына его. По которому Королевственно братья его меннзіи, по имени Крѣштимиръ, иже ославилъ
себя единою покоя дочь, яже посажла за Короля Венгерского, и презела ему въ приданых страны стата оптомского. Република же Рагузская получила въ даръ отъ оного Короля Крешміра долину бренскую, Омбу, и Малфи. Инніи же глаголются, чио оные мѣста Куплены за деньги наличныя, которыми плачены вышереченному Королю. Еже вдова Маргарита, избрала себѣ Рагузу въ пребываніе, возлюбивши покой, благочестіе, и доброе правицелство реченнаго республики, и скончала свято свои дни въ Рагузѣ, идже высия погребена въ церкви Святаго Стефана, по памяти оставшееся до сего днѧ. Аще же Короля Венгерскаго и взяли титулъ Короля Кроапскаго и бошнатскаго, и восприяли къ тому же Государство въ послѣдованіи предренченаго брака учненнаго съ наслѣдніцѣю оныхъ Королевствъ. Но обаче того титула Кроапы и бошнаки не хотѣли признаны. За наивысшихъ избирали между себе Господарей, и батовъ особливыхъ ради своего ихъ правицелства. (Нѣкогда бо правицелствовалъ надъ предренченною бошною, едина покоя Господарь) и тако псе Государство бяше раздѣлено во многія Господары, изъ нихъ же всякъ былъ наболшій собою. Случалось еще многажды, что Королевство бошнатское соединяя съ рацѣцкимъ, съ Кроапіею, и съ уѣздомъ Хелмскимъ, было правицелствуемо отвъ единаго покоя; яко же бысть при Тваршкѣ, Кулѣ, барѣ, и иныхъ множѣ.
королевств свой домов съпь послѣдвороднымъ, кромѣ того что о барыкъ [или о барыбъ] признается отъ нѣкоторыхъ доказовъ подробныхъ, что едва онь владѣли ствоваль уѣздомъ Хелмскомъ, подвигнувъ войну противу республики Тагузкія. И едва опложила ихъ распя по договору о единои батаралѣ полевой воѣздѣ требінскомъ, бысть разбитъ, и разбовань баны, и принужденъ учнініи мирѣ въ рѣчью посланѣю, которой возложила состоятельство того на волю Михаила Доменікова болала на Капішана воѣска Тагузскаго, и побѣдителя предреченного бою. Умершу же барыку, по немъ наслѣстовала Кулінъ баны, которымъ Королевство владѣли тридесятъ шестъ лѣтъ. При ежове времени, полкое было изобилѣ всѣхъ вещей потребныхъ къ поживлению человѣческому, что всѣ послѣдующия изобилствва, произошли въ послови послѣдвороднымъ. Во время Кулена бана, человѣка милоспѣваго благочестиваго и рачительнаго, Церковь римская имѣла великое почтение, отъ неяже получивъ освящения многихъ Церкви. Умершу же сему Куліну бану, Король Венгерскімъ, за вѣны преждереченныхъ послалъ едино сильное воѣско, подъ вождениемъ Копромана нѣмчина человѣка славнаго во оружіи, которымъ привелъ подъ иго всю бошну, за что Король въ даръ даде ему въ вѣчное владѣлиствво Государство бошны, и тако домъ Копромановъ пребысть отъ того времени во владѣніи.
во владении присудном ему. Которое Государство он содержал всегда охраняя вольность и употребление древне, угощая подданым. Господствование же сих Копроманов достигло в руки Стефана бана, того же дому Копроманского, которого правительствовал бошуно со упоровлением всхеским. Умершу же ему лишь 1310. Остояв при сына Стефана, Николая, и Владислава. Стефан же восхоть по созволению прочих обрал браун меньших, вступили в правительство, восстали на него вси бароны начальные Королевства, и неприяли его. Притворство же было тому преизлиши разум Стефанов и браун, отъ котораго боялся разрушения вольности своей древней, и законов основательных Королевства. Уступающи же Стефан запонуждением велики, поиде подъ защищеніе рвчи посполитой Рагузской съ майорию своею Елизабетою, идже прияли помощь оть всякаго къ способности: други же два брауна Николая или Мирошлава, и Владислава отъ ихъ хали въ Крацию. Едина ихъ сестра по имени Даніца, поиде отъ усердія въ благовѣйствѣ рвъ, идже впаде во огнѣвцу, и опъ идѣя на лучшую жизнь, и погребена бысть у Мінервы. Нагробъ ея написано: здесь лежитъ діана іллірійская: Стефанъ же за помощью рвчи посполитой Рагузской, возвратился паки съ браунами въ бошуно, и по созволению всхъ бароновъ, прияшъ бысть на правительство онаго королевства съ титуломъ банскимъ. Преглядалъ
О КОРОЛЕВСТВБ

Преглядаль всѣ границы своего Государства, да бы содержали познаніе съ Прінцепы близними, а особлѣво съ Карломъ Королемъ Венгерскимъ. И сего вымѣ образомъ учіился грозень своімъ подданнымъ, укропиль мучителства четырехъ сыновъ браневой шляхтича Хелмскаго, поимавъ двоихъ изъ нихъ, приказаль умертвить. И тако чрезъ оружіе притяжаль оныхъ уѣздъ. было Стефанѣ благодарень къ рѣчи послѣдной рагузской своей благодарѣтельностѣ. Еже вѣлѣ 1333: продалъ Езеро съ мысомъ за едину съму погодную, 150: Дукатовъ по окладу. По томъ возвѣщено ему бысть о строеніи крѣпости, и стѣнѣ, [которыя предречена рѣчь послѣдняя начала при езерѣ строени] послалъ къ неей сто фунтовъ залапа, поликоже и сребра, въ помощь реченаго строенія. былъ же Стефанѣ въ подозрѣніи, яко бы не добрѣ сообщалися при вспоможеніи подаванномъ лудовику Королю Венгерскому, ради отвѣтія осады послѣдованной отъ Венеціанѣ подъ Орлецою Зара: и понеже дерзновенно замышлялъ на жизнь предреченаго Короля, по упрощеніи реченныхъ Венеціанѣ. Въ то время были въ бою многія сражки, напаче Патаріны, насѣяннѣ шамо отъ нѣкаго Патерна римскаго, прогнаннаго изъ рима за сію Ересъ съ своими послѣдователи: того ради послалъ Кліментъ шестымъ Папа римскій вѣлѣ 1344: въ Королевство бошнапское на купорыхъ монаховъ миноровъ, человѣковъ святыхъ жѣны.
жизні. Между которыми былъ Монахъ Пеллегринъ, и Монахъ Георгъ изъ Арагоны, еже истребляя имъ недугъ пріличивыми оныхъ ересемъ. Сіи же еретици Папаринъ жива въ безъ таинства, безъ жертвъ Священной, и безъ Священства. Обаче же зваху себѣ христіанами, постяхуся Пятница, храня й день Недѣльнымъ со всѣми прочными торжествами христіанскими, напаче же Вознесеніе Господне: ненавидяку Креста, и нарѣцалися Павликіанами. Которые пребывали въ сихъ своихъ заблужденіяхъ даже до начатія воинъ между Кесаря Феміградчанина, и Турки. Но увидѣвше себѣ нападеній отъ Христіанъ, и веденіяхъ въ полонъ, яко бы бывшихъ Турокъ, оставили заблужденіе, да пріимутъ истинную вѣру Христіанскую. Егда же приидоша речени монаховъ въ бошу, гдѣ хотя Стефанъ и былъ вѣры Греческия, обаче принявъ ихъ благословень, сѣ повольностию еже проповѣдати народно онымъ еретикамъ, еднаго суща врагомъ благочестія Греческаго и Римскаго. Поможе сіемъ монахомъ Домань Волкумъ, бобаль каноникъ рабузскій, человѣкъ многоученикъ, и всеиріадный, проходя служеніе секретарское ближнее у бана Стефана. Опѣ того обращившеся съ великою ревнотию духа, большая часть еретиковъ бошнатскихъ, вѣ къ Римскую, возстали многие Монастыри, и обіетели обоего полу: посезде творяще во Угорѣ, вѣ Хелмѣ, и на конце при езерѣ, за позволеніемъ равными отпрьчи послѣдняя рабузскія, идже отвѣ
О КОРОЛЕВСТВЕ

Отечества стекоющая, как и славных многих лиц_BTN
Святейшего всероссийского государства, въ немъ присутствуютъ бошняцкому мѣсту
главному: такъ какъ народно, въ отвъ предстоящему послѣдствію Апостольскому. По обращенiu же сихъ
eresnikhъ, была еще въ которой другая ересь Маніхеевъ,
живущихъ въ монастыряхъ, стоящихъ въ долинѣ, и
въ мѣстахъ удаленныхъ. Сия же ересь стояла даже
do 1520: пропасть же Патаринская кончалась
за послѣдствиемъ реченныхъ послѣдствій, имѣе спо-
моществовало реченнымъ доманѣ рагузскому. Которыя
былы поликія вѣрости въ своего господина бана,
что бышь послѣдами денежными и благими привречен-
nыми подушкому отвъ Стефана Немани Цесаря Серб-
скаго, еже были преданія реченаго бана въ руки его,
не пощѣтъ онъ вере всѣ оная обѣзданія, но объявилъ
еще и коварство Неманино господину своему. Онъ
же воспріялъ его въ полкую любезность, что не
пушпѣлъ его никогда отъ отвѣтовъ своего двора. Пред-
реченнымъ же Неманѣ поощрень женою враждебнѣею
Hondaихъ, слышаши предвѣрнень и бры Католици-
кія въ бошнѣ, учнѣлъ едино воѣско сильное, поплѣніѣ
все мѣсто опшибренное бошняцкое. И не возмогли
вѣши бана вѣрукъ, понеже онѣ удалілся въ горы,
нѣже возмогли завоевать какую либо Оршину ради
dобрѣйшѣ разположенія реченаго бана, возвратился
въ ращию: опинули же бана Стефана свободясь отв
болезни, возвратился въ свое Господарство, казя
многихъ
многих подданных, споспешествовавших неприятелю. Еогда же освобожду татарове Трансилванию, далё свою силу Королю Людовику Венгерскому, выгнали татар изъ оных провинций. Вручил свою дочь Елизавету Королеву, вдова и матерь реченнаго Людовика, да бы возврела при нея. Но послѣ смерти Маргариты первой жены Людовика, привела речення Королеву матерь мысль Короля Людовика, еже взять Елизавету въ жену. О чемь убдавшихся Стефань бань, еогда пропустралися, да бы присутствовавши ему ко браку дочери своеи, наїде на него немощь, отъ неяже умер въ лѣто 1357: былъ погребенъ въ церкви монаховъ монарховъ Святаго Николы Милесцева въ бошнѣ, къ же онъ построенъ. Но понеже не оставилъ ни какихъ сыновъ мужеска полу, наслѣдники по немъ учіялися, Тваршко, и Вуличъ его племянники, дѣти же Владислава его брата. Тваршко блаше двадцати двухъ лѣтар, еогда вспуяли въ правительство, юноша бывъ великаго разума, большаго же чаяния. Въ началь же не много его слушался за возрастъ юношеский. По томъ же почитали, покланялися, и служили всѣ безъ прекословія. Въ началѣ правительства, употребилъ Тваршко сонѣть матерінъ, женщины великаго разума. Павелъ же Кулышнъ породы Котроманской, и сродникъ Тваршина отложился, и владѣль убору, и употребилъ себѣ имя банское; напалъ на него Тваршко, взялъ жива, и заключилъ въ темницу. Ишмя по томъ
умрел в поместье. Король Людовик назвал Твартку к в двору своему, которым пошел вначале шляхтой, бошняцкой, и в добродетельно привет, и пошатнул от Людовика, и от Королевы Елизаветы своей сестры двоюродной. Но ходящему ему возвратился в бошну, уступил в приване его Людовику, порожащему Нарентанское, и весь практъ мьста между реки Нарента и Зетина съ городками Имомомъ и Новомъ, за которую уступку бысть подтвержден писаниемъ въ Королевство бошняцкое, одарень и опущень. По нѣсколько же времени пошлъ паки к в двору Людовикова во Унгрю, оставя правленіе Стамова своихъ матеріи. Многіе же бароны, возникнувъ за его, отступивъ, опложили, и ослали правителницу во едию деревню Нарентанскую, и поставили за бана бошняцкаго Вукіча брата меньшаго Тварткина. Тоже, скоро возвратился въ домъ, разсыпалъ бунтовщиковъ, опгла брата, и паки привалъ матерь, и приказалъ освѣтить Владислава Дабишца, и Вука брата, главныхъ реченного мьстъ: и учнѣлся господиномъ пожищковъ, и стамовъ всѣхъ бунтовщиковъ. Егда же учнѣлъ погону за единымъ отъ пѣхъ названномъ Сенкъ, Господаремъ великаго практа мьста, во уздѣ Хелмскомъ доспѣже даже до границъ Рагузскіхъ. Сия же рѣчь послѣдняя повелѣла позвать его внѣш въ городъ, идѣ же воспріятъ бысть съ великолѣпіемъ Королевскимъ, учасствованъ десять дневъ непрерывно, въ лѣто 1368.

Въ Падески
во Босненском.

Въ Падежи же дому Алпоманского овладѣлъ Тврнко всюю страною реченаго дому, которая споруждена была въ боишнѣ. По смерти же балсовъ завладѣлъ многие мѣста Королевства Рагуэскаго отъ проморя Рагуэскаго и Капарскаго, даже до Мелешева. И съ позволеніемъ Короля Людовика въ дѣю 1376: коронованный быль Королемъ бошны. Посвященъ отъ Митрополита монастыря Мелешевскаго, воспринялъ титулъ Стефана Мірца. Отъ того времени самовластно Королевствовать, не приемля нѣдѣнаго барона къ совѣту, проптивно постановленіяхъ и обыкновеніяхъ и вольностяхъ бошнамскими. Прежде же своего Коронованія, взялъ въ жену Доротею дочь Страшміры владычна Вудимскаго; дѣву сущу двора Королевы Елісаветы, яже умере не имѣвши дѣтей. Послѣ ся смерти взялъ Стефана Мірца, другую жену понима Еліцу, дому породнаго бошнамскаго. По упрощенію же материу, прізвалъ паки брата своего Вукіча изъ сылы, изъ Унгрии, и содержалъ его въ чести при себѣ. Умерши же Людовiku Королю Венгерскому, получивъ отъ Королевы вдовы Господаряшво Капарскаго, завладѣлъ весь уѣздъ Хелмскій, даже до рѣки Земпны: взялъ мѣстечка, которыя разоряла шорговище Нареншанское, построилъ еднъ городскѣ крѣпкимъ на рѣкѣ Нареншѣ, и наименовалъ его баршраникъ. По упрощенію по томъ отъ републіки Рагуэской, низвергъ его на землю. Овладѣлъ всюю украиною даже до границы.
Венгерскіхъ, и построенъ крѣпость Кашпеля новаго.
подаль убѣжище въ немъ Иваніцу бунтовщику короны
Венгерскія, и гонщелю Королевы вдовыхъ Елизаветы,
и сы дщери Мари, которыя держалъ въ заключеніи
въ Кроаци, и своїми гоненіями исходательствовалъ
смерть реченней Королевъ Елизаветъ. Того об Иваніцу
объявалъ ближе Степанну Мирку Корону Венгерскую,
и домогся у него едино силое воиско, которымъ
разорилъ Кроацию даже до Зары, и возвращался съ велик-
окою корыстю въ бошну: идже Степанъ далъ ему
поколко мѣстъ во Узорѣ, да бы задержался на время
другое, которое бысть вѣльмо 1387: Егда онъ вошелъ
во Унгрѣю съ силами Стефановыми, и хотящій разорить
окрестнѣй мѣста Срема, и Волкова, бысть разбить,
и расхищены отъ Унгровъ поставленныхъ на обрежи
оныхъ границѣ, и едва ушелъ Иваніцу бѣглецъ
въ бошну. Сигизмундъ же взявъ правітельство Королев-
ства Венгерскаго, послалъ ловить по всему Королев-
ству предателя Иваніцу, и на конецъ поимавъ его
живу, привязалъ къ хвости коневому, и размыкавъ
бысть Иваніцу кругъ города, нареченного Пелегира,
и разсуждневъ, разчетвертованъ, и повѣшень на чешу-
рехъ вороахъ реченнаго града, въ чемъ не много
ему помогло способыство Стефаново. Которыхъ
будучи въ союзѣ съ Карломъ Королемъ Неаполскѣмъ
прощиву Маріи Королевы Венгерской, имѣлъ за дан-
ношагыхъ города Себенкѣ, и Спалатѣ. Тогда
Турки
турки въ 1800: подъ правленіемъ шаинъ пати
вшедши въ бошну разоряци ю, быша отъ вулатка
вуловича, и радика сенковича капишановъ стефана:
мирца: первое въ рудинь, а потомъ въ билекъ, раз-
бішы и развоеваны и порублены на штуки. будучи
же тваргако или стефана мирца изнурий спаростию,
умрѣ въ лѣтѣ 1391: оставя единаго покмо побочнаго
сына, пріжитаго съ вукусавою породною женшіною:
бошнапскою, наименованнаго тваргако. послѣ же
смерти онаго бысть поставленъ королемъ дабиша
братъ едноутробнымъ, умершаго стефана мирца.
сей искалъ чрезъ предапствство многажды овладѣл-
ствовавши городомъ рагузскимъ, и пребысть безвполуче-
нія того: имѣшѣ жену зуемду корвашянку, дому
контесвъ нелпезовѣ. понеже братья женщины гонимы
были: грігорцемъ и владиславомъ кирѣакичами, неприя-
телеми древними дому нелпезовыхъ: упекоша они
въ бошну. давишъ же по увѣщанию женщины, поѣдѣ
въ краватию съ своиими людями, и пообравъ городки
неприятельскія своимъ своевѣстнѣнкомъ, возвратилѣся
въ бошну съ огневицею, отъ неяже и умере бездѣтень.
умершу же давишъ, королемъ учнися тваргако шкуръ,
сынъ роднымъ стефана мирца. егоже послѣ согналъ
остопа хрѣстичъ подъ прітовствомъ, будто онѣ небыть
побочныи сынь прямый реченаго мирцы, но рожденъ
подметнои. того ради припечае тваргако къ турку,
отъ него же получивъ помощь, и паки поставленѣ
бысть.
быть над единою частью Королевства. Остяка же завладевъ другой частью, и не имъя плата жалованья остатняго салданами, продал приморе рагузя намъ, да бы удоволствовали платель воискамъ. Потомъ же восхонялъ было паки взыши реченная мѣста, а ради почитения нѣколыхъ шляхтичей, но рѣчъ послѣдняя не благоволи отдами ихъ паки. За сие послалъ Остяка вѣльшо 1433: воиско свое [подъ управлениемъ радича Сенкова] разоряли стамъ предреченной републики, которая и сама противъ поспѣвала ему свои сили, правящемуся Мартиномъ Гоциомъ, и Якомъ Гондомъ, людм велікомощными, и усмотрѣшеньными тако, что воиско бошнамское было принуждено возвратитися паки въ бошну безслучаи. Сенатъ же рагузскіе послалъ Волца біагу бобала съ пятью галбраями вооруженными, пожеціи торговище Нерешанское со всѣми другими мѣстами поморія, належающими Королю Остяку. Другою галборою и съ единою фустано вооруженною, посланною въ заливу Капарскую, возвратили приходъ Соли въ бошну, и чрезъ вышенеченьныхъ Гоци и Гондола съ чепырьма тысячами пѣхоты, запустошили страну бошнамскую, даже до рамы, содьвая великія утраты всѣмъ ихъ мѣстамъ. Что вѣдя Остяка, собралъ всѣ сили бошнамскихъ, дабы возврати нападенія рагузская. Еяже Сенатъ учиниль ему великія отпоры отъ странъ Гарвоя Вуукка, Господаря Яровъ и Дуки Спалатаzkого, и отъ Сигизмонша
Сигизмунда Короля Венгерского. Съ которыми република Рагуэская учнίла союзъ пропшву реченнаго Остопа. Сигизмундъ Король Венгерский въльшо 1406: мѣсяца Августа вступили въ воинствомь въ бошу, и невынівая меча изъ ножень, овладаль многими городками. Между пропчихъ Сребарніцею, и Хлѣцюелою, въ котором получения многія снаряды арміернскія. всѣ въ города вручили ему Гарвои. Въ этом же году возвратился Унгры паки въ бошу подъ вохоженіемъ Сигизмунда Лосанаца, и разбили воиско бошнатское правителствующее Сандаломъ Гранікомъ, капитаномъ Короля Остопа. Который видя себѣ уничтисена опять всѣхъ странь, учнілъ миръ въ републикою Рагуэскою, и чрезъ нее поконче получили миръ съ Сигизмундомъ. Но Гарвои остался въ воиіть. Сей Гарвои родился отъ Вуказа Херваніча, и опѣ едныя шляхпанки Рагуэскія дому Луккари, быль первымъ старшиною бошнатскимъ, Господаремъ Яніы, получиіь землю Олим‌су чрезъ жену свою Еліцу за разгласиіемъ Шпалашіновъ: купиіь отъ Владислава или Ланцілага Короля Неаполскаго городъ Шпалашъ, съ 4 островами, браца, Лезіна, Корцула, и Лісса, котораго убжду присовокупивъ къ другимъ, началъ называться Герцегомъ, или дукою. Пребывь онъ нѣсколько время въ дружескимъ съ Сигизмундомъ, въ его же и дворѣ часто пребываль. Но за нѣкую издаѣвку учніенной ему отъ Павла Купора бана Венгерскаго, которым его поздравилъ во едной А день
день насмешкаясь, съ мнимием подобнымъ быку, понеже реченный Гарвонъ въ человѣкѣ обличемѣ и обычаємъ быку подобнымъ. О чемъ восстала шутка при шраплѣе Сигизмундовомъ. То услышавъ Гарвонъ, зашлакою досадою, оставясь отъ двора, и объявилъ себе неприятелемъ Унгриямъ. Во отышажи же Сигизмуно-товъ на соборѣ Константинополе, за вспоможениемъ Турскому разбѣл, и развоеваль воиско Короля Венгерского, взявъ живаго предреченного Кушпора Бана, своего насмѣшника, и приказалъ его защищать въ кожу бычью, дабы имѣлъ образъ скопскомъ, которою тако изрядно подражалъ во двороѣ. И шако защищь его повелѣлъ умолити въ рѣкѣ: сие первое начало, о чемъ Туры возжумѣли приходъ въ бошу. Сею же причиню Магмедъ Султанъ послѣдаль единаго Санжака въ бошу верхней. Сеи первымъ Санжакъ нарѣчался Исаакъ, и бывши отъ Николы Славянинъ Капитана Сигизмундова убиваетъ на бою, и Туры вынаные изъ Королевства не возвра- шашелся паки, тако при Королевствованіи Короля Стефана, въ зятя Лазарева Деспота Рашскаго. Гарвонъ видалъ себя выдана отъ Турокъ, умеръ яко отчаянникъ. Остроа же даб опомнѣть умершему, опишалъ жену свою по имени Груба, и взявъ Елису вдову Гарвову. Во оное время Шпалатины сожалѣ въ волности. И республіка ратушская воспріяла въ дарѣ отъ Сигизмонда Цесаря и Короля Унгарскаго при острова вышереченныхъ, брашу, Лезину, и Курцолу, за службу и въ моораго Яхимъ
бошнатскомъ.

Яхуш Нареншана, милость имѣвшаго отъ Цесаревича сожителнице Сигизмондовской: были оклеветаны Рагузы у реченнаго Цесаря, яко бы люди сребролюбивые и хищницы, за что отпаль ихъ нѣкіе оныя островы, и вручиль Владиславъ Арзалу, своему кавалеру: Понялся Остоа овластивший Сибенкомъ, котораго взбунтовалъ отъ Венгеровъ, и поддался Государству Венецкому. Въ лѣто 1415: опложилась бароны бошнатскіе, Остоа же спасся въ фортецѣ бошчатѣ, приведши въ собою Петра Павловича, чрезъ котораго притекъ къ помощи Туремкому. бошнаки же за сношущимся ратгусскимъ, послѣви въ Короля себѣ Стефана Яблоновица. Остоа сие вида, вступивъ съ воіскомъ Туремкимъ въ бошну, пріѣхалъ къ бою съ Стефаномъ и съ Тваршкомъ Шкоромъ со урономъ равнымъ, но безъ договору. Того ради бароны Королевскіе вступились въ нихъ примириеніе. И пѣмѣ удовольствовали присвоеніе соперниковъ, чтобъ раздѣлили часпами равно Королевство съ титуломъ Королевскимъ, еще утѣшало въ лѣто 1422. Стефанъ скоро умеръ холостъ. По немѣ послѣдовала и Остоа въ лѣто 1435: онѣвѣцѣ, произведенная отъ безмѣрія Венеры или похоти. Его же сынъ радиво обрѣтался во оно время во дворѣ Султанскому, пріѣхалъ съ военствомъ Туремкимъ въ бошну, нѣже бысть разны отъ Тваршке, убѣжалъ въ Рагузу, тамо учіень бысть шляхтичъ речи посполитыхъ, и писаеющъ бѣ на кошѣ.

А 2
о королевстве
изв казны. И чрез Сенатъ Рагузский, пріѣхав
въ мілость Тваршкіну, отъ него же получивъ многія
поля на кислыхъ водахъ. Умеръ молодъ отъ огненныхъ
произведенія отъ многоплѣтія вѣннаго съ ледомъ.
Имѣлъ Тваршко разлѣчныхъ воинъ съ Сандаломъ Граничемъ,
и со Стефаномъ Деспотою. Умершу же Сандалу
бездѣтну, наслѣднікъ понемѣб бысть Стефанъ Козача,
племянникъ его. Той былъ въ нахожденіи отъ Тваршка,
но бысть помощью Рагузанъ, содержанъ въ правитель-
ствѣ своихъ стаповъ. Умеръ же Тваршко безчадень
въльшо 1443: Томашъ сынъ Павла Христіана, барона
бошнатскаго, поставленъ бысть Король, спосѣдствоваванъ
отъ Яблоновіеи первыхъ бароновъ онаго Королевст-ва.
Крестился послѣ своего коронованія отъ Іоанна
Карвіиала Кардіала Святаго Ангела. Обрашілся семъ
Томашъ въ вѣру Христіанскую отъ ереси маніхейскія,
въ которую онъ обученъ быль дѣствомъ монаха
Фрата Якома, отъ марки, отъ чину Міноровъ Святаго
Францышка, женился на Каперіновъ дѣверъ Стефана
Кассавія Святаго Савы. Держалъ крѣпкую любовь
съ рѣчью посполитъю ракузскою. Вступивъ же въ союзъ
съ Королемъ Венгерскімъ прошіѣву Турокъ, послали
пословъ къ Папѣ римскому, Піою второму, еже бы утвер-
дить его о его вѣрѣ къ престолу римскому, и о его
добрыхъ намѣреніяхъ провѣну Турка. Подъ притвор-
ствомъ же благоговѣнства, или наіпаче болѣе ради пос-
пунка среброблѣбія, началъ гоніи изъ Королевства всѣхъ
манышеовъ неприемшихъ вѣры католикія рымскія. съ сорокъ домовъ начальныхъ изъ нихъ удался подъ защщениемъ стефана дуки святаго саввы, споспѣшика оныя ереси. трое же начальныхъ посланы была въ римъ, идѣ же бывше обращены въ вѣру, паки посланы къ королю. и двое устопляя во обращеніи, третій же ушелъ къ предреченному дуку. сынъ же томашевъ 14 лѣтъ умре въ мелекѣ отъ огневицы, и погребень бысть въ церкви онаго монастыря, чина святаго венедика. въ этой церкви быль почтаемъ единый образъ чудоственной, пресвятаго богородицы, къ нему же босняки отъ многихъ временъ имѣли благоговѣнство особливое. томашъ же снаружи показовалъ себѣ союзника хрѣстаниномъ, а внуши споспѣшишь въ туркомъ. ибо сегда принеуль магметъ вторыми нечаянно подемпривали формуцъ боснапскіхъ, и бысть уже въ ядѣ, и тамо познанъ отъ томаша. съ которыми [султаномъ] учніій братствомъ, пусть ему свободна оппиши. осемь увѣдѣвъ матье король венгерскій, послалъ таино увѣщаніе стефана сына побочнаго томашева, и радиво браш его, дабы для благошвѳнія хрѣстанину, реченного короля томаша изъ живыхъ истребили, обѣщавая имъ владѣніе королевства. опѣ того времени жившее томашъ въ злошвѳрствѣ земли болѣвья сущемъ въ крашахъ. приключился же ему нѣкая болѣзнь и на немощствуующаго его лежа на поспели, стефанъ съ радивоемъ, напавъ внезапно.

А аъ.

удавлѣнъ
удавили ночью, и удушив, разсвяли глас, яко бы онь задумывь высший своею болѣзнью. Послѣ смерти его, едино изъ слугъ его открывъ испищну Катеринѣ женѣ умершаго. Которая абѣ пріѣхъ къ Магмету Султану, прося помощи оного злополучія, но нѣчто же успѣ: ибо Магметъ не ино чио сопворил, жолко разорилъ всѣми бошнью, послодилъ многихъ Христашинь въ неволю. Королева же вдова вдѣ себе обмануку, удалась въ рѣмѣ, вдѣже умрѣ, и погребена въ церкви Арѣ цели, по есцѣ Олшарь Небесный. И тако Стефанъ взялъ владѣние Королевшву, и оповѣдалъ дань Султану. И дабы утвердить себѣ Королевство мирно, послалъ пословъ къ Папѣ римскому о помощи. Отъ него же восприйлъ оповѣданье споспѣшествовавшему въ вспоможеніи, а о подтвержденіи владѣнія оповѣдалъ его Папа къ Королю Венгерскому, яко господину законному реченнаго подтвержденія владѣтельственаго: той ради вины вошли Турки съ войскомъ въ 15000 въ бошнью, и взяли формецу Добовазу, по преданствову Коменданта радика, первѣ Маніхей суща. Послѣ сего походу возвратился Султанъ въ домѣ, и послалъ Магмета башу, съ выборнымъ войскомъ ловили Короля Стефана. Онь же заперся въ формецѣ Хлѣве, и тамо бишь есаженъ Турками. Однако же осадные воины здалѣся на договорѣ чѣто бы Стефана бишь опущену, и вольну опшими. А радикомъ бишь поиманъ побезглавленъ. Но въ Стефанѣ бишь посланъ
посланъ къ Магмету, а Марта жена его опущена отв'ять свободна съ своею казною. Идуешь же ея въ Далмацію, на дорогѣ бысть поиманъ Павломъ баномъ Славенскимъ, и ограблена отвъ сокровища, и заключена съ намѣреніемъ, еже бы послать тую къ Султану. За сие Султанъ послалъ своихъ людея учніемъ наказаніе измѣнѣ бановомъ. Прішедшу же войску Турецкому: воспротивился банъ, тогда Марта получила себѣ время помощью Корабліка посланного наарочно отвъ Сената Рагузскаго, утпи отвъ заключенія, и переправлена бысть во Іструю, отправку же проде во Унгрую къ своей матеріи. Егда же Стефанъ пріведенъ бысть предъ Султана Магмета, показалъ Султану договоръ пріязжныхъ о его здачѣ, отвъ Магмета подписанныи. Опоманъ же оповѣдывался, чио Генералъ его, будучи его неволникъ, неможеть принудить его ни въ коемъ образѣ, и предаде Стефана единому Персияну, дабы съ него кожу содралъ, что и совершенно бысть. Обнявъ же бошну, разориль Турчаніи все мѣсто Стефана Кошачу, овладѣлъ въ осымъ днѣ седьмидесять городовъ, и замки крѣпія по напуру и хітростямъ, добылъ болѣе миіона злата, казны собранныя отвъ многихъ Королей бошнамскіхъ: и повелъ въ полонъ большую часть шляхетства бошнамскаго въ 1463 кѣ то же повѣсти Султана Магмета, несогласиѣ бароновъ бошнамскіхъ учнілося причиною разоренія отвому Королевству. 
И самою
И самую вещь, богонаки были всегда вовекательны, но непокойны, и мятежны. Между же всхъ людей языка Славенского, оные имьютъ чистившп и изрядившп языку: славящися, яко суть едны идомо, иже имьютъ чистость языка Славенского, которымъ всегда содержали Господари Христианские въ великому почтени: чему свидетельствуетъ грамота благопечатная Карла четвертаго, Цесаря. Которая досего дне служитъ за законъ основательныя державства Римского. Король боемскій или Чесскій, Контій Палатинъ Ренскій, Дука Саунскій, и Маркезъ Бранденбурскій, которые суть Электоры реченнаго державства, держался, еже научали своихъ сыновъ семи лбовъ смыслъ, языка Латинска, Славенска, и Италіска, да бы, какъ достигнутъ до четвернатцати лѣтъ, знаны ими говорить совершенно. Тому же Карлъ Цесарь, приказалъ списать буквами залпыми на пергаментъ Привилегию, обрѣшенную въ Константинополь, которую Александръ Великий далъ народу Славенскому, и положили въ сохраненіе въ книгохранительницу въ Церкви нареченной Славеновъ, въ Прагѣ шполномъ городѣ Чешскомъ.
собраніе історическаго о королевствѣ болгарскомъ народа славянскаго.

Понеже читатель слушается часто въ семъ сокращенія, повѣствовательномъ имя римское, должно есть разумѣнія подъ тѣмъ именемъ римлянъ Грековъ, а не Латинъ. Ибо Константинъ великій пренесъ державство отъ рима въ Константинополь, идже Греки нарешотся роеси, по есть римлянами. Съ ними же народъ военный болгаровъ былъ непрестанно въ воинъ: отъ чего поддалося ему въ едино время даннікомъ державство Восточное. Историки же, кои-рьы писали дѣйствія болгарскія, будучи ихъ непріятъ, отъ зависти и ненависти, о многихъ околичностяхъ належающихъ ко храбрымъ поступкамъ болгарскимвъ противу оныхъ Царей, умоляли.

Болгары, порождение Славянское, пришли изъ Скандинавіи, и осѣлися во оныхъ краяхъ Германии окруженныхъ моремъ Померанскімъ, и балтийскимъ, и обитали тамо нѣколико времена. Потомъ отшедь отъ оныхъ страны, остановились оружиемъ въ пространныхъ поляхъ береговъ великая реки Волги, отъ нея же нарешотся Болгары, а потомъ болгары. Опѣ которыхъ въ преложденіемъ временемъ, една часть отбыдэ, и прииде въ Дунаю, отпруду же на конецъ произнілся во Эрато яко бы въ лѣто 390: въ копо-рое время Теодосій первыи Царь Греческій, разсѣль болгаровъ,
О королевстве болгаровъ, и отобралъ онъ рукъ ихъ градъ Сирмю. Въ лѣтно же 490. болгары напали на Ателмонда Короля Лонгобардского, и одолѣвъ его убили на бою. Вѣ начапѣ же Архієреїствва. Симмаха Папы, бывшаго въ 495. лѣто, напали не щокмо на Фракію, но и на Иллріѣ, въ копоромѣ, разбили воиски Греческія. Вѣ лѣто же 12. державствва Густініанова, наступили на Иллріѣ. Но Акумъ Король союзнікъ Грекомѣ, разбили ихъ, возвраѣлся же они на другомъ годѣ напали на Акума, и поправъ его жива, привели съ собою. На Третьмъ годѣ, Мундъ Гепідъ сынъ Гезма Принцепа Сирмскаго, учнѣнъ бывъ правителемъ Иллріческимъ, егда шелъ пріямѣ власп правителства, нападаша на пути на него болгары, которыхъ онъ побѣдилъ, и послалъ большую часть изъ плѣнныхъ къ Царю; которыхъ ихъ разослали по Арменіи, по Лазікѣ, и по другимъ провинціямъ. Теодорікъ Царь Оспитогесскія, въ походѣ своемъ на Италію, былъ нападень, и много другимъ отъ болгаровъ водимыхъ бурішомъ или бузаромъ Королемъ ихъ. Тѣ же болгары, обіпавши въ Панноніи купно со Авары, пожажде породы, при постановлении новаго Короля, пошли въ распѣру между собою. И понеже одолѣны быша, онъ многочисленія Аваровъ, и прогнаны изъ Панноніи. Едина часть числомъ девятъ тысячъ съ женами и дѣтми пришли къ Дагоберту Королю Французскому, просище мѣста въ его королевѣства, да бы возможно обіпаши имѣ. Но раздѣленія быша.
быша въ верхнелномъ, или розыскномъ судь, по многимъ домамъ, и во едино ноць быша вси побиты съ женами и дѣтми указомъ дагобертовымъ. Другая же часть подъ вождениемъ Алекана ихъ князя, прошла во Италію къ Грімоальду Королю Лонгобардскому, которыми послалъ ихъ въ беневенцию къ роноальду своему сыну, идже быша принятъ пріятно, и раздѣлены пополамъ въкмъ Сепіана, бовіана, и Серны, и пропчиых городовъ степныхъ. Премвнѣвъже имя вожда своего, которое имѣлъ Алеканъ, на оное Гасталлѣ. Пропчиже болгары осталсяся при берегахъ дунаїскихъ: напали подъ вождениемъ Вукіча и Арагача ихъ начальниковъ на Скіою и на Мію правителствуемыя отъ Густіна и брандарія, которые одолѣли болгаровъ со убитіемъ ихъ начальниковъ. Подъ вождениемъ же башая или буная разбили болгары воиско царя Константина, тако, что онъ учіился даниномъ ихъ, дабы имѣли миръ съ сымъ народомъ военноимъ. Густііанъ сынъ Константиновъ, опколалъ дань давами болгарамъ, нападе на нихъ внезапу, и разбѣжая во илларікъ, разорилъ все оное мѣсто. При возвращеніи же бысть ему препятіе въ проходѣ ихъ узкіхъ отъ болгаръ, чрезъ которыхъ едва возможно уйти съ великимъ побитиемъ своихъ. Въ лѣто седьмое его державства, принялъ на свое жалованіе 30000 славянъ. И разорвавъ союзъ съ Арапы, пошелъ съ тяжкимъ воинствомъ проптиру ихъ. опѣ измены же славянъ бѣглыхъ при вою Арапъ
Арапскомъ, бьша Грецы разбить, и развоеваны. Побьже
и Царь даже до Левкадии, где повелъ всѣхъ пребити
останвихъ Славянъ съ ихъ женами и дѣтми, бросая
ихъ съ горы Левкади въ Море. Магмеб такожде,
Принцебъ Арапскѣй, нанялъ иной жалованьемъ
Славянъ, съ которыми развоевалъ земли державства
Греческаго. Возвратился же Иустинианъ въ Константинополь,
собралъ новое воиско, съ которыми нападъ на
болгаръ, развоевалъ все мѣсто обоихъ Мизии, дарован-
ныхъ отъ ошра его сему народу. И тогда возвращался
съ корымъ воффракию, нападень бысть отъ болгаръ,
и принужденъ назадъ возвратимъ добычу, и присягати
къ миру съ ними. Послѣ же сего мира, умеръ башая
Король болгарский, сотворивъ въ незабвенную память
имя свое учіеніемъ даниками Константинъ сына
Ираклиева, и Иустиниана, Царей Константинополскихъ.
Порядая же на посвяти смертной формули великая
напасши, въ томъ, что не допустила его умереть на
какомъ нібудь бою съ мечемъ въ рукахъ. По немъ
учинился наслѣдникъ Тарбалъ или Тербелъ на королев-
ствѣ болгарскомъ, Капишанъ изрядный, и человѣкъ
веледушень. Сей въ начашкѣ своего правительства,
развоевалъ Аваровъ. Опѣ которыхъ извѣстился что
они были одолѣны за свое несогласие, и за сребро-
любіе ихъ главнѣшыхъ, такъ ради вины повелъ
cозвать народъ болгарскихъ, и объявилъ имъ законъ
даковъ: что, ежели кто изъ нихъ найденъ будетъ,
и облченъ
болгарскомъ. 293
и обличень въ воровствѣ, или въ какомъ нѣбудь прегрѣшении, тмо безъ всякoi пощады будетъ смертию казненъ. Котораго закона, ни иныхъ законовъ гражданскихъ они болгары прежде незнали. Іустініанъ претія, прогнанный съ Престола отъ Апсімара, притесня о помощи къ Тербелью, которыми съ своимъ народомъ осадилъ и взялъ Константинополь, и поставилъ паки Іустініана на Царство Греческое. Но Іустініанъ неблагодарникъ будучи одобрѣтелствѣ воспрятомъ, наступилъ на болгарию. Однако же побѣжденъ бысть, спасаясь бѣгствомъ чрезъ море вь Константинополь. И по томъ отъ Масала Принцела Амбовъ, и оть Солимана началого преслѣдаго войска, осажденъ и моремъ и сухимъ пушемъ. Вѣ первое же лѣто державства Ава Іавра преемника Іустініана претіяго, разоряющихъ Варваровъ всю Іракію, и пропекаю-щимъ границы болгарскія: Тербель Король болгаровъ, нападе на неприятеля, намѣренаго ко грабленію, и побѣлъ 30000-и учнѣлъ оставши осаду Константинопольскую. Семъ Тербель, вѣ первымъ Король воспрятывшемъ вѣру Христіанскую. По семъ оставилъ волю Царство сыну своему первородному, съ такиимъ положеніемъ, еже бы пребывавши ему вѣрну и постоянную во оной вѣрѣ. И по томъ бысть монахъ. Но услышавъ, что сынѣ его преврашалъ болгаровъ паки ко отверженному паганству, снявъ одѣяніе монашеское, воспрятѣлъ паки бразды Королевства. И приведши паки босы сына.
о королевстве
сына подвласть свою, приказал его ослабить
сильно. И по том вручил Царство сыну
своему второму, съ такими же завещанием, наказул
его, дабы был разумно правителень, и не слѣдовал бы
послушанием ослабленного своего брата. И воспрявъ
цаки монашеское одѣяніе, свято.скончалъ свою жизнь.
Умершую Тербелию, не много по томъ, пошелъ за
нимъ и сына. Того ради болгары избрали за Короля
себя Асена великаго, отъ Грековъ же исказиленно найменованна
Асани и Кассани. Сей пошел съ войскомъ своимъ
прощу Гвалдовъ, второго Калѣцы Арапскаго, раз-
билъ его, и порубилъ на мѣлкіи части 20000 Ара-
повъ. и опять Арменію и Мідію Царству Грече-
скому, заслужилъ отъ два царя штукъ королевскій.
Посему Асени наслѣдникъ бысть зовомъ Добре,
который проложи ихъ Добруціа, странѣ сушенъ отъ
сея части Дунайскія. Послѣдъ онъ пословъ проситъ
новыхъ договоровъ и положения въ разныхъ городахъ
отъ него построенъ. Но понеже послы его добръ
dрались были отъ царя, Добре прошелъ всюю
даже до урочки зовомаго Долгихъ стѣнъ, и учинила
великую добычу, возвратился въ домъ. Костяницъ
убо писанъ царь, вшель съ войскомъ тяжкимъ въ бол-
гарию, идже бысть разбитъ и развоеванъ отъ Короля
Добре, послѣди же Добре будучи въ подозрѣннв у под-
данныхъ своихъ, яко бы паянь договоръ мирный
читивъ съ царемъ, бысть сожженъ съ Королевства,
и убіенъ
бъолгарскомъ.

убиенъ со всѣми принцами дому Королевскому, и по немъ учннли: себѣ Королемъ Телевзия или Телезия имощу, прідесятимъ лѣтъ. Но и томъ [понеже нещастіемъ бысть разбитъ и побитъ отъ воiska царскаго, съ побитіемъ смертнымъ своихъ, и съ взаиміемъ многихъ, которыхъ определены были съ трѣумфомъ въ Константинополь, и быша всѣ обезглавлены внѣ врата злаыхъ] отъ нѣкъ убивъ бысть. И поставили на Королевство Сабина зять Комерсѣва. Сем Сабина послалъ къ царю просили мира; а болгари собравшея сопворѣли храброе возпротивление. Вѣдя же себѣ Сабинѣ ненавидѣма отъ подданныхъ, удалился въ городокъ Меземорию, и оттуда проѣлъ въ Константинополь, подъ защитеніе Константинъ царь, да служитъ его злочестию, еже имѣлъ и въ болгари, оложивъ почтеніе святыхъ иконъ. болгари же поставили Королемъ Пагана. Сем Паганѣ послалъ къ самодержцу, да бы имѣлъ съ нимъ разговоръ лицемъ къ лицу. Получа же вѣрности слова царскаго, прішелъ со всѣми своимъ богары къ царю царь поносивъ ихъ о томъ учишении учнненномъ, Сабинѣ присутствующему при предреченномъ разговорѣ, учнѣлъ по вѣдѣному мирѣ съ Паганомъ, но подъ рукою послалъ царь людемъ вооруженныхъ въ болгарию полманн: главнѣшаго всѣхъ оныхъ множеи, которому повелѣлъ обѣщаній при его присутствіи руки и ноги, и по томъ повелѣлъ учннншему ему анатомію живому, и ввергоша его въ огнь. Ишако подъ стѣнько енаго мира
мира, вступив царь въ болгарію рукою вооруженною, и разорив страну безоборонную, безъ всякого предупреждія. болгари же отвергли и проняли Пагана, и понемнѣ послѣдніи Телеріка, который возвратился нападеніямъ самодержцовымъ. Вышедши же воиску цареву караблями противу болгаріи, погибъ большая часть караблей и людей бурею морскою въ лѣто 30 его царствія. Пославъ царь и другое воиско морское двѣ тысячи Паландрѣ, ежебы привезти людей и лошадей противу болгаріи, самъ же съ иными караблями большими вошелъ во устье Дунайское, и пошелъ вверхъ. Доехавши же до Варны, напалъ на него спражь напрасны, и уже намѣрѣлся возвратится вспять. Егда же и болгари пѣвже объявили бывшее внезапнымъ страхомъ, послѣд Гоѣлу и Цигамона просить мира, который миръ учінѣть бысть вскорѣ со удовольствованиемъ великимъ царю. Но въ мѣсяцѣ Октябрѣ того же года увѣдомленъ быввъ царь, что король болгарскій не сохранитъ мира, подвигъ полкъ воиска дванадесьять тысячи человѣкъ, что бы восхитили городъ бережно: собралъ и царь воиска своего числомъ семьдесятъ тысячи воиновъ, показуя аки бы шествовавши имать противу Араповѣ вскорѣ посѣдишь противу болгарѣ, и такъ удобно разбить ихъ и развоевать, что Телерікъ обязался утвердить миръ съ Царемъ, который онъ же царь нарушилъ въ лѣто 34: своего державства, пославъ воиско карабельное съ 12000 людей. Которые
егда достгопаша въ Месемврию, вышла карабли разбпты, и попаманы отъ сильного вбрна съ погубленіемъ немалымъ людемъ, тако, что по отправленіе погибо въ водѣ. Дозвався же Телерикъ, что нѣсть нѣдѣной поступки при немъ, которымъ бы ради царь не имѣлъ быть въ болгарію. Той часъ убдомленъ опредамелѣхъ отъ шпионовъ, которыхъ онъ содержалъ въ болгаріи, и да бы означили ихъ, написалъ едино писмо къ Царю, въ которомъ изъяснилъ себѣ быши намѣренна убѣдить ихъ измѣны въ Константинополь, и умолѣлъ его да бы послалъ ему Царь надежныхъ проводниковъ, и назначилъ бы именно особы вѣрныя ему сущшыя въ болгаріи, которымъ да бы могъ онъ открыши безъ бѣды свое намѣреніе. Противу котораго пісуа Царь возвоѣвственный былъ съ несмысленствою, и наземовалъ ему особы ихъ, которыя пребывали въ болгаріи въ его пркилъности. Телерикъ же сею хитростию означили свойъ предательства, поималъ ихъ всѣхъ, и повелѣлъ пресѣкать ихъ пополамъ, и потомъ вѣшали разгебромованыхъ. Умершу же Константину, болгары сознали Телерика съ Королевства, и послѣвали Кардама; побѣжджь Телерикъ къ Царю льву Копрониму, сыну и наслѣднику Константинову, отъ негоже добродѣтелно бѣ восприятъ, и учинивъ Патрикію, и ожененъ со грѣною двоюродною сестрою Царицыною. И понеже болгары обратились за многое время къ паганству, того ради Телерикъ въ Константинополь явнонародно окрещень бысть.

Въ Константинъ
О королевств в

Константинъ шесны разныя имѣлъ войны съ Карда-
момъ, и починая всегда въ хужшее приходилъ, въ по-
гушеніемъ многихъ Патрікиевъ Константинопольскихъ.
Умершъ же Кардамъ, понемѣ наслѣдникъ бысть
Крунъ, принцетъ велѣдущий въ междоусобныхъ браняхъ
межъ Кадаломъ и Людовитомъ Славяны, правители
Паннонскими. Пріложился Крумъ къ думѣ Людовитовому,
нападе на Генерала борну, Царя Западного, въ Далмаціи,
и прошла его изъ большія части по области:
повстановила миръ съ Царемъ Западнымъ. И обратился
по обыкновенному на Восточномъ, проіде всѣ провін-
ціи Грекескія, Фракійскія. Нікіфоръ же Царь егда
повелѣлъ раздавать жалованье салдатомъ Грекизмъ
въ седмое лѣто своего державства, близь рѣки Струмицы;
пріпідитъ суда Крунъ, ошталь пысящъ сто либръ
элата у казначѣвѣ Нікіфоровихъ: разбилъ полки
царскія съ смертию генерала ихъ, и взялъ городъ
Сардину. Нікіфоръ же выступили на войну съ Ставра-
піемъ своимъ сыномъ, ведь съ собою престолное
войско на болгарію, въ который упопрѣбили без-
человѣчество, нежели Варварство, пожигая всѣ мѣста
своего прохожденія, пожина острѣбіе мечъ безъ
милосердія. или разнѣства естественного полу, или
возрастъ: убоги люди, непопустілъ своихъ погребати
тропы: сожегъ дворъ Круніовъ, отвержся мира,
которой ему со всѣкою уступкою предлагалъ онъ,
тако, чьмъ реченный болгарянинъ омчався, собиралъ
своихъ,
къ, заперъ всѣ проходы возврату войск Греци-
скаго, и наступая на него близко Славомиръ, недалеко
отъ Никополя, разбивъ его всесонечно съ погребеніемъ
всего провіянта и корыстей: убіень же были и самъ
Никіфоръ. Его же главу приказалъ Круннъ взошкнути
на вѣки ради позорища, и знаку победь, на спицы
Трекомъ. И потомъ отсыхши кость пѣную, и
вывавь преграды, сошорилъ изъ черепа едину чашу
украшенну златомъ, изъ корыых пить всегда вино
свъ своими баронамъ, въ торжества всенародная. Греды
же избрали себѣ Царя Михаила Куропалата, иначе
речена Ранкавея, онѣвавше Ставрата сына Нікіфора.
Овладѣлъ, слѣдховалъ Круннъ градомъ Дебел-
томъ, предложилъ миръ Царю подъ съобърыми пове-
дѣніями, которыя понеже не приняты были подъ пр-
творомъ еднаго благословенія ложнаго, да бы не
помрѣли чести державства: подвигъ Круннъ воиско
свое подъ Месембрию, которую завоевалъ огнами
артиллійскими, которыми научилъ его днѣв
Араплянѣнъ уходецъ отъ Нікіфора. Михаилъ воспрѣлъ
cовѣтъ, еже учинши миръ съ Крунномъ. Но еси
совѣтъ отнесутъ бысть отъ прічина оныхъ, иже
сутъ пущанія судебнаго. Вѣ в то время явился конст
ужасная на небеси образомъ двухъ лунь яснѣѣшихъ,
которыя сходилася и расходились въ различныхъ образахъ,
съ вѣдомостью видою образа человѣческаго безъ главы.
Въ городѣ Месембрію и въ Дебеломъ, взялъ Круннъ зъ
пушекъ
о королевстве
пушек мѣдныхъ, со множествомъ велікимъ злача и сребра. Царь препроводилъ всѣхъ своихъ людей во Фракію, самъ идущъ напреди вои́ска съ своею супругою Прокопією. И пріѣхаль до самой ее грекіи въ 12 день Майя. Въ то время помрачія солнце замѣтивъ велікимъ, отъ чего бысть ужасъ Крунну. Вои́ско же царское съ его и овамо шамашеся безъ забавы въ какомъ либо дѣль нарочитомъ къ баталии. И тако нападень Царь отъ Крунна, и чрезъ предательство Льва Армянина Генерала вои́скѣ Восточнымъ, завѣйнымъ соперникъ Михаила, разбить и побитъ съ потеряніемъ всего прірасу. За сіе Греки отпѣяли державство у Михаила, и дали съ Лву Армянину. Крунну же оставля часть вои́ска, подъ вождениемъ брата своего, съ конницу осадилъ Константинополь, и бысть хіропонстію отъ Лва раненъ легко. И отставля осаду возвращался ко Адріанополю, и завоевалъ его, и пріѣлъ съ собою въ болгары многихъ Христіанъ, между которыми былъ Мануилъ Епископъ, со отцемъ и съ матерью Василия Македонскаго, тогда бывшимъ еще младенцемъ, которыя послѣди были Царемъ. Се Христіане многихъ обратили болгаровъ въ вѣру Христову. Умершую же Крунну, отъ Грековъ называнию Друнѣ, наслѣдники понемнѣ бысть брать Мурнаѣ вѣло жесточайшѣ преждебывшаго. Сеи сотворилъ еже претерпѣвшему мученіе Мануилу Епископу, и клевретомъ начальнымъ. Егда же пошомъ многажды будучи разбить отъ
болгарскомъ.

отъ Грецовъ, померился на 30 лѣтъ съ Царемъ, со отданіемъ всѣхъ пленниковъ. Собранными же всѣмъ имѣ рады возвращенія ко отечеству, увидѣлъ Муратъ между ими Василія Македонскаго, отрока было много-любезна вѣдомъ, споящая съ благодарію особливою, блестящею свѣтло ради своей свободы. И прізвавъ его къ себѣ, взялъ за руки, и поцѣловалъ подаривъ ему яблоко узорочнаго величества, подобно встрѣтія на колѣни болгарянѣна. Имѣлъ се Муратъ многія воины въ Панноніи промѣб поддан-ныхъ Цесаря Людовика: пришель свою охотою въ помощь къ Михаилу Травлу Царию осажденному въ Константинополь отъ Эомы, которыми искалъ владѣти Царствомъ. разбѣлъ фому на бою полевомъ, и исполнень добычей возвратился въ болгарію: ходилъ промѣб Славянъ, и ихъ одолѣлъ съ великимъ крово-пролитіемъ обоихъ сторонъ: поставилъ правителя надъ ихъ областями, отгнавъ оныхъ сущихъ отъ ихъ народа: примирномъ утвержденіи съ Теодорою Царицею, вдовою Теофила Царя, взялъ на размѣбную сестру свою, которая была полонена въ Константинополь, и сошвѣр-шался христіаньсною Теодоромъ Куфарою плѣнителемъ своимъ. Возвратившися же сестра къ брату Мурату, понудилась обратилъ его къ вѣрѣ христіанской, но безъ событій тогда. Случілось же, понеже онъ былъ вели людитель за охотою свѣрною, того ради построилъ палату, чтобы имѣть прибѣжиле во время

Въ 3 лову
О королевстве

Дову со посмовелъ Месодию монаху Греческому и инокопасцу Изрядному, украсть их онаю палату живописьми, и начерпахи различный многообразье зврими страшныхъ взорами, не наименовавъ виды. Том Месодия наставление божественнымъ, написать сие письмо преставленное Христово, не вдая изображения, что было страшнее сего. Король Муртагъ увидѣвъ отвсюду страны изображенное множество изображеныхъ, а отвдругія, мучения уготовленная злымъ, азѣ ужасеся. И такъ сие зреѣще вдряже вооружено бысть въ сердце его, что [понеже всему его Царству страждуще отъ повѣтрія смертноноснаго по всѣду] съ величіемъ сокрушеніемъ притече о помощи ко Исусу Христу, многократно внущенному прежде отв сестры. И привавъ его отв всего сердца, бысть услышанъ, и смертноносте преста вскорѣ. Сіе вдя Муртагъ послалъ со писаниемъ къ Царю Людовику, получити отв него люди могуцихъ его наказаний отвъ греческого князя, и крещеніе его быша же посланія къ нему два Епископа отв Папы Римскаго Николая перваго, отвъ нихъ бысть наученъ и крещенъ со всѣми своими людми. По томъ болгары будучи подущены и подвижены многими дары отв священниковъ Константинопольскихъ, изяшны изъ болгаръ священниковъ Римскихъ и восприясъ Греческіхъ. Муртагъ же бысть христіаніномъ, получивъ отв Царицы царствующую въ Константинополь, весь оный"
благарскомъ 

въ странѣ, сущи по между промежу жьданной, народной.

Ея же Епископство Левъ, премудрый Царь подлежить Архиепископству Архипанопольскому, порь Ема. Умершь же Муршаго, бысть по нему наслѣдникъ въ Королевствѣ Симеонъ Левась, сенатъ за поборы правды Греками, на купечествѣ людей болгарахъ, поднятъ войну надержавство Константинопольское, разбивъ войско Греческое со умерщвлениемъ генерала, повелѣлъ отрѣзать носы всѣмъ плавняннымъ, и паки отпелъ ихъ въ Константинополь. Факаже Царь послалъ послы съ превеликими дары ко унгромъ, дабы вступили въ болгарію и разорили ю. И самъ Царь при томъ приготовился съ флотомъ на разорение болгарскаго Вшедше же унгръ въ Королевство Симеоновое, разбивъ его и запустошили болгарію. Царь же опкупиль у Венеціановъ всѣхъ болгаровъ полоненныхъ на бою: послалъ Симеонъ договориватися о мирѣ со лвомъ философомъ Царемъ, на которомъ договорѣ послалъ къ нему Царь Керосфама заключиши миръ: котораго послалъ Симеонъ присебѣ удержаль, а самъ пошелъ противъ унгръ, и побилъ ихъ, и учній разореніе Королевству ихъ. По томъ опписалъ къ Царю сице: ежели онъ желаетъ съ нимъ миръ имѣти, тобѣ отдалъ первѣ всѣхъ болгаровъ неволниковъ. За что покусился Царь оружіемъ поступили, недѣло то не бышь ему способно, и пако учній миръ съ болгаромъ. Умирая же Левъ, оспавилъ державство своему брату Александру. Симеонъ
О королевстве

Симеонъ паки къ нему послалъ послы, еже бы подтверждшь миръ учненнныхъ со умершшь. Но егда не восприялъ ихъ Алеандръ съ честною подобающею вступалъ съ востокъ своемъ въ стапы Царскія, развоевалъ украину по своему угодию, не обрѣпая, ни сдѣнаго воспроизволеня. Умер же и Алеандръ отъ предылечества пести и яденія, оставлѣвъ Опекуновъ племянницу Константину седмому, сыну Авову и Зоину, Государю девятимѣстному, да бы онъ пребывъ подъ управлениемъ сихъ. Они чего премѣнялся за несогласіемъ ихъ мнѣни, дѣла царственныхъ отъ худа въ худшее. Симеонъ же, хотя предвѣспѣлъ въ ихъ разгласѣ, поставлѣ въ было осаду Константинополю, и опишалъ паки ради воспрепятственія великаго отъ осадныхъ. Получилъ же конференцію лицемѣ въ лицу съ Царемъ, и съ правителствующими въ галатѣ Влахерной, о договорѣ мирномъ, которыми ради предложения запросныхъ отъ Лабасса, не бысть прищь Греками: Симеонъ возвратился ко своемѣ, разорялъ всю Фракію, осадилъ Адрианополь, и не могши его взяль на себѣствомъ: досталъ алапомѣ, давъ гвартыоннымъ салпамѣ, кошорые опперли ему ворота ношію: съ послѣднимъ бѣдствіемъ, и запустошеніемъ мѣстъ ограбленныхъ во всемѣ. Константинъ же вѣдя опустошеніе Царству, призвалъ паки матерь свою, жену великомышенну, бывшую замоченную отъ душепрікашниковъ или опекуновъ, и учнѣвъ
учинив тую общину Царства, воззвысив разрушения стопу: отставив от управленица патриарха Николу со иными домовными ошевскими, приставив своих братьев в чины первенствового достоинства. ученик отложился варшаво опь Симеона, и возвращался в покорение правительства древнего. ученик в же перемирие со Араны и с другими неприятелями, собрал сильное воиско, правительствуемое Фокою доместиком и школой, искусняющих в хитростях военной. Чрез сего вшел в болгарию, разбил воиско Симеоново с величием побоищем болгар. Из войск начали бышаги всю волю. Едва же Фока утомился от трудов и опасности, восхотив в простудиться, вышел из обозу без товарища, и не сказал ничего, и пошел на едина источники умыши себь лице оть пыли и оть пота, ушел у него из рукъ конь, и возвращался в воиско. Видя по садамы, и усумнялся о смерти своего Генерала, преставили бинися, и замышлялись. Симеонъ вдя по сь едина горы близ сущия, собрал остатки расточенных оть воиска одолбвшаго, сь тьми ударив впрыль неприятеля замышавшагося и без главвбшаго суща, разбил всесовершенно тако, что Фока, едва возможъ сь немногою спася вь Месембрею. Царя же услышавши тое разбйшне, послала йоанна богу, еже прибрали новыхъ людей по сухому пути, прислав к Роману Лагапену Друмгарию, сърьбы Адмиралу, Гв кировадим.
роб: о королевстве В проведении ях в Месенебрию в подмогу окон, но произшедшу несогласию между бога и Адмирала опереправь новых воинов: воины устриялись возвратились в домы, а Адмирал и бога, пошли в Константинополь судяться, и обратясь виноватъ Адмиралъ. Но по заступь великъ, которую онъ получил у Царицы, привычку не совершались богарянинъ возврѣдясь поѣдней полученою, осадив Константинополь: Оцакъ же новымъ воинствомъ шамо приспѣлъ, и далъ сѣнмъ бои, и разбѣлъ его всенонечно, что немногие богары возвратились въ богарію. Симеонъ послалъ пословъ къ Темплиму Князю Тунезскому, увѣдѣвая его, дабы онъ пріѣлъ моремъ съ своимъ Срацыными ради осады Константинопольской, понеже онъ бы шета имень пріѣлъ пріѣлъ въ востокѣ сухимъ путемъ, увѣдѣвая ему половину разграбленія града. Темплиму сие слышавъ послалъ нѣсколько своѣхъ бароновъ утверждая договоры съ богаромъ, но была поиманы, отъ Калавритяны на путы, и приведены въ Константинополь къ Царю. Такъ же освободивъ Срацыны, и одѣялъ ихъ, а богаровъ задержать. Лабассъ же паки разорилъ Грецию, не имѣя себѣ пропиівности; и взялъ пребогатую добычу. Романъ Лакапень Царь послалъ воиско подъ правителемъ Пома Аргира на богарянинъ, которыхъ развоевалъ Пома, и осадив Константинополь, не возмогши же одолѣти его, поиде на Адрианополь, которыхъ опѣлѣла предался ему вовласть, разорилъ Оракио и Македонию, и пришедши до стбвъ Константинополь.
Болгарскомь.

Константинопольскихъ, попросилъ о разговорѣ особенно съ Царемъ, и о договорѣ мирномъ: чтобы получалъ безъ всякаго дѣствительства, возвратился въ болгарию съ своей добычей. И обратился на Кробатию [отъ имени названа ражда] союзную державства Греческаго, бысть разобѣ и покой въ зацвѣтать горскѣхъ. Въ томъ же время пришель единъ человѣкъ донесли Царю, что болванъ поставлены на воротѣхъ ксероса, превратился во образъ Симеона болгарянину, которому ужасли бы де отправлена была голова, но почувствъ скоро реченнаго Симеона смерть, еже и бысть учинено. И не много по томъ нападомъ на болгары болваны безмѣрными отъ Сиомаха, отъ которыхъ положень бысть во гробъ. По немъ бысть насѣданіе Петръ сынъ его отъ втораго брака. Сем відѣ Королевскому опустошено отъ глада, и бояся нападенія отъ Царя, послалъ къ нему послы предлагали о мирѣ, и опрієвѣніи. И понеже обои предложения быша пріятны, подѣ Петръ въ Константинополь, идѣ же утвердилъ миръ, и оженился внукую Царевою, дщерью Христофора его первороднаго сына. Возвращающуся же ему изъ Константинополя въ болгарию, Иоаннъ брать его, съ нѣкоторыми бароны болгаряны, устроили ему навѣты. Которыя понеже вышли на ружу, перехватывалъ заговорщикуовъ. Иоанну учнѣль наказание явнонародное, и по томъ въ заключеніе посадилъ, противъ которыхъ же поварами головою вершить. Царь же послалъ

Гг 2

Иоанна
Ioanna, monахa подь вымышлением, съ подтверждением договоры съ болгарою, но съ тайнымъ указомъ, даже бы освободить Ioanna отъ заключения, и прислать его здрава въ Константинополь, даже и бысть совершенно усердно. Взбунтовалъ другія брать Петровъ именемъ Михаилъ съ помощью жителемъ единаго града крѣпкаго болгарскаго. Но умершъ реченному Михаилу, убоялись бунтовщиковъ гнѣва Петрова, и ушли изъ того городка, и запустышия Македонію, Страторону и Грецию, овладѣла они Григоріемъ Никополемъ, и пу осѣлись. Но по времени воинами безпрестанными отъ царства Греческаго, мало не всѣ пропали, наказаны за ихъ измѣну, и за ихъ хищенія. Умершемъ же женѣ Петровой, всѣ пронесутъ возвозобновленія о договорѣ съ царемъ, и послѣд него къ нему дѣйствительно: бориса и романа своихъ сыновей за аманаковъ. Тым же, когда умираетъ ихъ, быша опущены возвратиться въ болгарію, ради восприятия владычества Королевскаго. Едва же Давыдъ, Моисей, Ааронъ и Самуилъ братья, сыновья же Коміпопола, человѣка у болгарѣ многоувѣренна, возбуждали подданнѣхъ къ противовосстанію, вступили Унгры въ болгарію. Борисъ убоя попросилъ Никфора Царя въ вспоможеніи, но онъ ему возозвѣстовалъ, яко за честь державства, не прислѣдио ему объявился неприятелемъ Венгромъ. Не по многомъ времени пошомъ вступили Унгры во Фракію разоряяю, послѣдъ же и Никфоръ къ борису просилъ его дабы воспротивился устремленіемъ.
ступленію Венгровъ. Сен такожде отрцался даровь
оптъ Царя, и возомъствовалъ ему, что ради чести
и болгарской пользы, не можно нему изъявляти себе не-
приятствъ единому народу, съ которымъ уже учніль
миръ. Царь досаду приемъ оптъ его оповѣта презрѣтел-
наго, послалъ Калокира сына Херсонова къ Свѣтославу
князю россійскому возбудить его на вреднѣслишва
болгаріи. Той же вступилъ съ всѣми въ болгарію,
опыдому же вынесъ изрядную добычу въ россію. То же
учніль и на другомъ году, имѣми походы покорилъ себѣ
большую часть болгаріи, и намѣрѣлся пославши свою
сполицу тамо, привлекаеь въ веселость и плодороди
ствомъ того королевства, и возбуждаетъ оптъ Калокира,
которой ему съ королевствомъ болгарскимъ подаваль
надѣяніе и о притяженіи Греческаго державства. Іоаннов
Цимисхіи наслѣдникъ Никифоровичъ догадавшися о пре-
крылствѣ Калокира, и о намѣреніи Свѣтославовичъ,
воспротивился ему отважно. И разбивъ его на бою,
прогналъ изъ болгаріи въ свое мѣсто. Борисъ помо-
галь россіянину въ себѣ войну, и понеже поимѣнъ
бысть Цимисхемъ въ разбіяніи, бысть милосердо че-
ствовань, и паки отпущень свободень оптъ Царя.
По тьомъ же не много отложася борисъ отъ держав-
ства Греческаго, бысть поимѣнъ, и приведенъ въ Кон-
стантинополь, извѣ бысть обнажень отъ знамени
королевскихъ, и учінѣнъ магистромъ. Онъ же ушелъ
въ платье Греческое одѣваяся, и при возвращеніи своемъ
Ггъ 3 въ болга-
в в болгарскую бысть убийцъ ошъ нѣкого болгарянина, который мнѣлъ его за Грека. Болгары же вручили Королевство Селевкию человѣку военному и велелъ, чтобы по нѣкому еще мѣсту Тріокорнесы, нынѣ же возводимъ Топлицы, завладѣвая болѣе Средку, отв Грековъ искаченно названнымъ Сардикъ. И егда возвращался въ болгарию, напали на него болѣе разно количества, и умеръ на пути. По немъ наслѣдникъ бысть Субомѣнъ, отв Грековъ жъ променовавъ Сабинъ вторыхъ при его же православлѣ, Королевство болгарское всѣчески одобряю и покорено подъ иго Греческое. Но во время Василія Порфирогенѣта, оплодотворился паки болгары, и дали православленіе своему Королевству Давиду, Моисею, Арону и Самуилу-братишѣмъ, вѣрѣ же Комішоволовымъ: 160 уже перевелась порода Королевская въ Романѣ Евнухъ сынъ Петровъ. Но Давидъ умеръ вскорѣ, Моисеи убийцъ бысть при ражованіи Замка Серры, а Аронъ убіецъ бысть содѣствиемъ Самуила своего брата со всѣю его фамиліею, окромѣ еднаго сына покмо, по имѣнію Іоанна Святослава. Точку Самуилъ остался едій, Государь болгары, разорилъ провинцію Западная, имѣя и овладѣчествовалъ. Устремился на Далма- тию, пожегъ предмѣстіе ратузское, и первый городъ Капару. Многаднѣ же разбівалъ Грековъ, поѣдкая въ части войска ихъ. Но отъ невелькаго свего едмѣтриница, бысть разбіенъ самъ и побійчъ, и раненъ
и раненъ оть Никитора Урана, на берегу рѣки Сперки; что едва спасся съ сыномъ своимъ такожде раненымъ. Возвратившияся Самуилъ въ домѣ, освободилъ Азопа сына Грігоріева Маршалка, [которыя взяты были на бою; бывшемъ въ прешедшемъ году, съ предреченными Грігоріемъ капитаномъ Греческимъ] давъ ему въ жену свою дочь, и въ приданные провинцию Дуракъ въ правительство, где прибывъ, съ въ карабль со женой, и прибылъ въ Константинополь, и постѣнь бысть достоинствомъ Марастрскімъ, а жена его достоинствомъ Зосты: Царь съ войскъ многіемъ отобравъ паки большую и меньшую Пріславу, Пліскобу, беррию, Сербію, Бодену, Ессалоніку, и Відіну. Самуилъ же напросивъ взявъ приступомъ и разорилъ Адріанополь. Но снояще ему съ войскъ своимъ прибережахъ рѣки Югіи, нынѣ наренченной Вардаре, и мнѣю быши безопасну отъ наводненія рѣки, нападеиѣ бысть опъ Царя, иже звѣль его, разорилъ и городъ Скопы здался побѣдителю; повелѣлъ Самуилъ укрѣпить пынами частыми проходы узкія Цимбалага, и Клеадія, превъ которыхъ обыкло преводитъ воиско Греческое ради вступленія въ болгарію. И втѣмъ возвѣщено ему было о двѣнадѣцать Царевомъ, еже вошпъ въ болгарію въ его Королевство, остро со своимъ людми на спорожѣ оныхъ перегородъ, которыхъ, понеже некои одолѣли Царь силой оружія, учнчалъ Никиторъ Ксіфія префектъ Філіппопольскій кругомъ долгою обѣздъ съ единимъ полкомъ.
о королевств в
полкомъ немальным отвѣска своего Царя, и путешествия по горамъ, напалъ созади навоѣскъ Самуилова, и разгнали, и подоспѣвши Царь чрезъ проходы оставленья, разбили воѣскъ Самуилова со взятіемъ пашняцами тысячи болгаровъ. Которымъ всѣмъ повелѣлъ Царь по выколопи глаза, оставя токмо всякому спу человѣкамъ, по единому за проводника, и по одному шолко окомъ. И тако ихъ отослали вспять къ Самуилу. Онъ же полную восприялъ осемь зроблѣній боянѣ, что объятъ бывъ сердечною болѣзню, и умеръ, оставивъ за наслѣдника королевства радомира своего сына, а иначе прозванному романѣ и Гавриилъ, который былъ во дородной его опца, но немного разумень. Сей родился опца единомъ неволнице Ларискому. Вступилъ же въ правителственно въ 15 день Мѣсяца Семпембрія. И съ того времени въ единѣ годѣ бывъ на ловли за охотою, убивъ предательски въ Иоанна Владислава, сына Аронова, которому радомиръ давалъ житвѣ, егда другіе братія его были по указу Самуилову убиваютъ. Иоанну Владиславъ былъ возбужденъ содѣйствіе Царесѣбѣйство, и сие неблагодарство ради обѣшаніемъ отъ самодержца. Который ради унянія набздовъ учіенныхъ у Гавриломъ во Гречю, послалъ патно къ реченому Владиславу, поощрять его ко озъменію за матеръ опца, и забрали, обѣшавая ему властвовать болгарское съ провинцію болгарское. Иогда сказаль Царь при ражованіи Молена, прішли слуги Владиславовы,
да увѣдомить его о поступкѣ пронірства. Тогда по обѣщанію, послалъ Царь Владиславу властованіе Королевства болгарскаго на грамотѣ запечатанной своею печатью. Но понеже Владиславъ не впѣкъ ко охраненію договоровъ, вступилъ Царь самъ въ болгарію, и разорилъ островъ со уцѣломъ Сочкомъ, и воєско Пелагонийское; повелъ испоргами оные всѣмъ салданомъ болгарскомъ, которые вдалы ему въ руки. Завоевалъ и Охриду столицу королевства болгарскаго. Оптуду прошелъ въ Муратѣ, и дьже укротилъ хитростью и поспупки капюшановъ Владиславовыхъ, и егда не остерегся въ томъ отправленіи, болгары порубили всѣхъ Грековъ пославленныхъ въ гарнизоны вышедченныхъ добрыхъ городовъ. Возвратился Царь въ Пелагонию, и гоняясь за Иванчевъ, а отъ Грековъ названнымъ Ибаца, даже до Тессалоники, сборъ всѣ города напольные. Сія война предбѣсть непрестанно поспѣшень года. Въ началѣ же того времени, будучи Іоаннъ въ Муратѣ, бысть убіень незнаемо отъ кого, нѣже какъ. Сего смертию Іоанна, получилъ Царь отъ Кракаса премчнаго господина болгарянина ключи придеяны пяти городовъ крѣпкіхъ. Иогда пребывалъ въ Московоль, пришли послы Пелагонийскія Моробідо, и Ліпени, со ключами всѣхъ городовъ тѣхъ. Доходящу же Царю до замка Серры, Драгумужъ сдѣлъ ему Спрумучу. И прежде достиженія его пуда, встрѣти его Давидъ Архіепископъ болгарския, посолъ отъ Марьи вдовы
вдовы Иоанновны, со уступленiemъ всего Королевства. Также вспрятатель его Богданъ Господарь городковъ внутреннихъ болгарии, егоже онъ поставилъ Паприкiемъ, въ награду ему за върную его древнюю службу, показанную Царю, понеже онъ убьль своего шеста неприятеля державству. Опшуду преiде Царь во Охridу, идже повелiвъ опшворiши казну всѣхъ Царей болгарскихъ. И изъ оныя взялъ многiя короны златныя съ каменiemъ, и сто сопницъ злата, которое роздалъ саламономъ. Показалъ великую милость женѣ Иоанновой съ премя сыны ея, и съ шестью дочерми: единь сынъ природной Самуиловъ, и пять сыновъ и двѣ дочери радомирския. Еще имѣла Мария при сына, которыхъ ушла въ гору Тмиръ, съи получивше особливыхъ проводниковъ, пришли къ Царю, отъ него же быша почтовы и пожалованы, всѣ въ своихъ прошенияхъ, прислшь о върности Царю. Къ нему же послѣ еще приведенъ бысть Иванъ ослѣпленный, который ослѣплъ съевымъ образомъ: егда увидѣлъ что всякъ мечаше, аки къ источнику къ обѣдительному, съ единъ токмо быль противляся ему. И застъ на единомъ горѣ аки неприступной, на неиже имѣлъ замокъ стольный съ садами сладостными. Опшуду изыскавалъ временнаго случая, еже бы огосподствовали Королевствомъ болгарскимъ, разрывая многая назначения Царева, ниже склонился на убистаны и общанiи, ниже опѣ угрошенiи, еже бы покоришися предъ нимъ, удерживая
удержа́вая Царя 56 дней: в подозре́ніи сво́ями отвьетствованию сомнёвлением] невосхолта покориться: тогда Евстафій Префе́кта Охри́дскаго, приобу́дь в на́мъ-реніе свое двумь только слугамь сво́имь вко́ры́мь, пошелъ сь ними в день усу́нія Пресвятой Богородицы [вь понь день Иванъ созвалъ къ себѣ многіхь сво́ихъ прія́тель] вь замокъ не быть званъ. Иванъ же ужасся о присуществіи ненача́емомь оного Префе́кта, но понадвялся, что и онъ отложился отъ Царя. На́паче же, что по кончаніи утренія, попроси́ть Префе́кта Ивану отступить по далбе вь мьсто особно, да бы сообщи́ойся сь нимь о долькь превеликъ. И сьда выйдеша еди́ны вь вертоградь изнасаже́ными древами. Тогда Евстафій бывъ челов́къ дюжимь и до́роднымъ, нападе на Ивану. И поваля его на землю, сталъ колыми ему на груди и помаха́ль сво́имь слу́гамь, которые подоба́ва́ь замкнули уста Иванч, и выкололи ему вонь оци. Приведше же его вь его палату, всковчили на самую вышку до́мовую, сь саблями наго́ло, стали себе защи́цами противу людеи, которые было збжался туды сь саблями́къ, и сь ко́пиами, сь луками, и сь каме́ніемъ, приступами на нихъ, и отмстити обіду ученьную господну дому. Евстафій же выглядывая изъ еди́наго окна, рукою и голосомъ упьши́ть мяще́ть болгаромъ. И по томь разговоромъ увь щателками о околичностяхъ нужныхъ дьлу, привели болгаровъ, еже прія́ть Царя, и обвчаша́мь ему
о королевств.

ему върности. И тако Евстафій утіша народъ, безъ всѣкаго препятствія повелъ Іванчу къ Царю. Той же похваливъ тако мужественное дѣло Евстафіево, далъ ему въ награжденіе справшивенство Дураца со всѣми пожісками двѣкими Іванчевыми, а Іванча былъ держанъ застрѣло. Успавивъ же Царь Коломги Дурацъ ж Адріанополь, и покоривъ подъ иго все Царство болгарское, возврашался съ триумфомъ въ Константинополь, съ праздникомъ обычнымъ въ времена древнихъ Царей Греческихъ. Споло Королевство болгарское подъ владѣніемъ Царскимъ въ разстояніи 35 лѣтъ. Въ началѣ тѣхъ лѣтъ, еже бысть во время Михаила Паолагона Царя, болгары отвергли иго Греческое подъ управлениемъ единаго ихъ болгаряніна, нарѣчаемаго Долганінъ, состоянія низкаго, но опаслива въ дѣлѣхъ своихъ. Сеи былъ полоненікомъ въ Константинополь, и оттуда ушелъ въ болгарію, и хвалілся яко бы онъ былъ сынъ побочныхъ Ароновъ, и учился въ главнѣшыхъ единому воіску болгарскому, разгромляя неприятельски Фракію. Но понеже не учествовалъ добръ своихъ салдатъ, бысть въ нападеніи оныхъ, и принужденъ убѣгати. Но бывшу воіску безъ началника, бысть Тихомиръ болгаръ послѣдованъ Генераломъ, и объявленъ за Короля болгарского. Едина же часть Королевства споспѣшествовала Долганіну, другая же Тихомиру. Той Долганінъ пронырливѣйшь бысть оныхъ соперника, собравъ людей, предло-
предложил обращение волное того и другого, и своими причинами, подвиг народа, себе наче Тихомира предпочити, и убили его, и тако Долганиб остася единым Господином Королевства. Воздвиг войска свои на вреды Царству Греческому, завоевал Дураць, и Никополь. И егда угоповлялъся ко пропицмь поступкамъ; Алусіанъ сынъ Ароновъ, ушедъ изъ константинополя въ болгарию, нашелъ въ себѣ поликъ тамо приспальцовъ, что Долганиб, дабы окончался распри гражданскія, былъ принужденъ приобщити его на Королевство. И по тому обманомь соперничъмь на банкетѣ высшъ связанъ, осѣленъ, и лишень общества Королевскаго. Будучи же Алусіанъ единымъ покмо господаремъ болгарскимъ, паки поддальн тую волю Царю. По единымъ же годѣ, Недѣлю, баронъ болгарскій, возставиль народа, и убилъ старостицъ Царскихъ, и разоръ земли Царскія, и бысть на едиомъ банкетѣ саму убий предательствомъ народа болгарскаго, подкупленаго Факціею двора Царскаго. Въ лѣто же 1175, и во 1185: при державствѣ Ісаака Ангела, осположиша паки болгары подъ ухудреніемъ наложенныхъ нягостей, которые страдали при правителствѣ приставниковъ Царскихъ. Заводчики же того бунту быша Петръ и Аѳань братья, болгаряне. Съ вымысломъ изобиженъ, и досаждены бывше отъ двора Царскаго да бы возвратит и люди къ своему мятежу, построили на своихъ иждивеніяхъ церковь въ честь святаго
околесствъ

Димитрия Великомученика. Въ нькторые собрали множество бьсящихъся мужеска и женска полу. Между оными вмѣщали людей отъ себе нанятыхъ, которые подъ притворствомъ сего недуга, егда быву заклинаями отъ священниковъ, кричаху, что пришло время отъ бога определенное, еже возвратиться болгаромъ въ древнюю свою вольность: и яко сего ради, Святый Димитрия мученикъ изволенъ божимъ, оставиъ Митрополию Ещесалонскую, пріишь въ болгарию въ сию церковь, да поможенъ имъ. Омраченіе же бывше болгаре сею хитростью, [ понеже возмѣщаша быстры вдохновеніе чрезвычайственное и небесное, ] воскрѣшили вольность и разореніе Грекомъ. И взявшеся за ружье, избрали себѣ Короля, реченного Пешра, соизволяя быть съ нимъ брату его Аѳнню за поверждя въ правителствѣ. Начали разорять земли Греческія, опѣ нѣхъ же воспріяли себѣ великое побитіе. Нашедшу убо тогда туману, за его же спосѣщеніемъ неначаинно нападены и разбили. Петрѣ и Асень переправъся Дунаи пріѣхали ради помощи къ Волохомъ. А воѣско Царское оставшиеся въ болгаріи разоряли плоды полевые, а не ино что, возвратился въ Константинополь, оставише воину болгарскую болѣе возврѣхну, нежели усмирену. Аѳнъ возвратился съ воѣскимъ сильнымъ своѣмъ и Волошскимъ, обрѣйш городы болгарскія пицы, и свободны отъ Грековъ. Того ради умыслѣлъ присовокупли Королевство Сербское, насилиемъ
насілиемъ оружія, къ своему Королевству: содержать многія воины со Іоанномъ Севастократоромъ Генераломъ Греческимъ съ небольшимъ шапшемъ. Но понеже Іоаннъ бысть отозванъ вспять въ Константинополь; подъ приготовленіемъ, яко бы быши желалъ на самодержавствѣ. А по немъ на его мѣстъ посланъ Іоаннъ Кантакузинъ Цесарь, зять Царскій. Но понеже онъ своея природы продерзлѣвъ бысть, отъ болгарѣ побитъ, и по семѣ ослѣпленъ по указу Андроника Царя, который на его мѣстъ посланъ брана Алексія Генераломъ, разумѣннымъ и благополучнымъ. Но понеже онъ происківаль, и желалъ Корону Царскію, и вспомогаль шайно сторонѣ болгарскай. За что бысть въ наказаніи отъ Коррада Цесаря, Маркеза Монтферрасскаго, отъ него же бысть на единомъ сраженіи и убитъ. Овладѣли между того времени болгары внѣшками владѣтельства Царскаго. Невозможну же Царю учніѣти имѣ пренятіе, наіпаче отъ нихъ бысть побитъ и разбить на трехъ бояхъ, единомъ послѣ другаго послѣдователѣнъ. Во оное время Краваевъ нареченныя Сербы, наступили на Королевство болгарское, въ немъ же вобрали многія мѣстъ, изъ которыхъ по многимъ боямъ кровопролитнымъ на конецъ быша прогнаны. Будучи же безопасны болгары, возвратился разоряя земли самодержавства, учніѣ побитие знаменитое воиску, которое правителиволваль самѣ Царь, и въ бѣжаніи своеемъ померялъ и шлемь съ головы.
Они же захватили Варну, разорили город Анхиалу, и Сардику, выгнали жителей из Стумпеля, и разгромили Нисс, запустошили уезды Филиппопольские, и беррини, разбили войско Царское правителстествующее Константином Ангелом, и еще разбили всеконечно другое приведенное Вашачием Василием, въ 37 тысячах состоящее, так что нединь не спасся. О чем получена вдомость в Константинополи. И тако Алеуш Ангель учинившися Царь, выскаль мира съ Петром и Асвнем. Невозможны же получить, послал войско сильное на неприятелен, но бысть и по разбито на бою, составствем въ полонъ Алеуша Аспиашы дуки и генерала. Послал убо и другое войско подъ правителстствомъ Исака Севастократора, но и шон, въ началъ побдъ 3000 болгарб, а по томь присутсвствъ въ великомъ неравенствомъ полковъ на войско болгарское, бысть паки разбитъ, и поиманъ живь. На семъ бою между иными поиманъ былъ живъ единъ священникъ греческий, многоразумнымъ въ языкб болгарскомъ. Тож просилъ Короля Асвни, дабы его отпустилъ свободна, но не возможно у него неже живь своею цѣбу получить. Сем же священникъ проклялъ его и прорекъ ему смерть злою, еже случися по образу послѣдующему: Ивано баронь болгарянинъ, употребилъ въ крайную дерзость любителства съ сестрою Асвневою, о чемъ прогнѣбався Асвнь, повелѣлъ позвать въ ноци Иванка, да бы дали ему смерть. Тожь же соображенъ
совѣтовавъ съ своими сродниками, сохранивъ саблю долгую подъ одежд, пришелъ предъ Аѳныя. Етъ же онъ попросилъ своей саблей да убьтъ его, но Иванъ прежде успѣлъ самого его убьти, и бысть уязвень имерть. По томъ помощью сродниковыхъ, и присталыхъ, обладалъ твою же ночью Терновъ, фортецу начальнѣшую горы Эма: послѣдне же возвоевалъ противу Петра брата Аѳнова. И етъ бысть отъ него осаждень, притекъ о помощи къ Варю. Вспоможение же его, не пришло во время потребное ему, ради смятения и роптаніи Греческаго воѣска, отрывающагося отъ сей воины болгарскія: убѣже таино изъ Тернова, и приѣжде къ двору Царскому, тѣже обрuchился съ Анною вдовою материю Царевою, и воспріялъ въ губернію, мѣсто сосѣдное Филіппополю. Петръ же Король немного послѣдне убьти бысть, по предательствѣ отъ едінаго болгарянинъ. Понемнъ же наслѣдникъ бысть Іоаннъ братъ его, прежде еще отъ реченнаго Петра пріялъ ихъ товары въ королевство. Хрізъ болгарянинъ человѣкъ искусень въ воинскомъ дѣлѣ, отложился отъ Короля Іоанна, и бысть отъ Царя поставленъ на о берегамъ Струмицы. Но учіился сильнымъ отступникомъ и отъ Царя, отъ него же домогся силой оружія владѣтелствія Струмицы, Просака и другихъ близкихъ провинцій, со дщерью Протостратора сродникъ Царева за жену, хотя и женатъ бысть ино. Въ тоже время взбунтовалъ Иванко, прорывая самовольно.
о королевствѣ

derжавцомъ филіппопольскимъ, и его окрестностям. Къ нему же послалъ Царь единого Евнуха своего домовнаго, еже увѣщами его, да возвратится въ норность его. Въ тм же время отправил людем вооруженныхъ по другой дорогѣ, еже бы захватили Иванку. уведомленъ бывъ Иванко о семѣ промыслѣ чрезъ Евнуха предателя, украшень вмѣста, а самъ отвѣхалъ въ горы. И отпуды строилъ подкопы Грекамъ, сіестъ чрезъ добычу видащуюся спада скопскаго, посланнаго нарочно. И егда воѣско Царское забавлялось въ разграбленіи того, вышелъ Иванко изъ шайныхъ подкоповъ, обступилъ ихъ въ кругъ со свойми, разбился ихъ, взялъ жива Пропоспрашора ихъ Генерала, обязалъ же и Царя, еже послами ему жену Анну со знаки царственными, и съ прізнаніемъ властителнаго характера, всѣхъ оныхъ мѣстъ завладѣнныхъ своеевольно. Поэтому обрадованъ вѣрностью, и обѣтомъ Царскимъ, воспрыялъ безумие побѣхи къ Царскому двору, и бысть повелѣніемъ Царскимъ всаждень въ пемницу, подъ покрытіемъ реченія Пророча: съ преподобными преподобнѣ будешь, съ разращеннымъ развратился. Поэтому Царь отобралъ мѣсто Иванково, пославъ его въ ссылку. братъ же его Митарь, помощью россіань вшелъ было въ болгарію, идже пострадалъ побитіе славное отъ Иоанна Короля: которыя выгналь россіань изъ своихъ мѣстъ, принуждая ихъ возвратиться въ россію. Послѣднѣ же обратился Митарь на Грековъ, взялъ.
взял Костанцию город славный, обступил Варну, огражденную осаднымъ лагеремъ народомъ храбрымъ, и завоевавъ пую осьпью высокимъ равно съ стѣнами, разоривъ, повелѣвъ засыпать живыхъ осадныхъ, владавшихъ въ его руки. Мануило же Камуза Пропостраморь, и неволникъ Хрізовъ, не возводъ уговори Царя къ платежу, только двухъ сотъ Еоимковъ за свой выкупъ. И опчаясь согласился съ Хрізовъ, и приспавъ къ его намѣренію, вступили купно во убѣдь Царскому съ людми вооруженными, и привели подъ его Пелагонію, и овладѣли Пріаномъ, прошли въ Оессалню, учіяли, что оплутчалась и Морея. Дабы успокоить Хріза, даде Царь ему въжену Анну вдову Іванкову, затѣмъ доставъ паки Пелагонию и Пріанъ. По томъ изъявъ Оессалоникью отъ рукъ Каміза разбітаго во многихъ сраженіяхъ, и взялъ паки Струміцу, и учіяли миръ съ Іоанномъ Королемъ болгарскіемъ, которымъ отмстіль народамъ, наступающимъ на него, во время войны съ Греками. По томъ, егда овладѣвъ бысть Престоль Царскій балдвиномъ, многіе Греки убѣгли къ болгару, тонъ же возбуждалъ ихъ стоя обѣтовъ противу Царя. Поспавъ себѣ въ главныхъ при речныхъ Грекахъ, и иныхъ Волоахъ наняшихъ, вступи въ матію, противъ даже до Оессалоники и Македоніи, взялъ городъ Серру, завоевалъ беррию, взялъ Филіппополь и разоря вся оныя грады, употребѣлъ большее суровство, каково до днесь вымыслено не бывало.
о королевстве
далб бой волной, и побил все войско балджнове, которые быст р пойман жива, со многими своими генералы. Токмо ушел Генрик Данзолодоге Венцки, съ немногими изъ своихъ шляко раненымъ; и тако посля баталіи, повелѣлъ загрести землею живыхъ полоненныхъ, сложа съ трупами своихъ мертвыхъ. А Царя балджина ведя съ собою всего оковано, держаль въ шемницу въ Терновъ со многими другими лицами знаменными. Между которыми будучи Астреемъ, ушел изъ шемницы. За чию тако разгневался Иоаннъ, что пославъ взяя балджина изъ шемницы, повелѣлъ отсечь ему съ кирою ноги, и руки, и броси его жива въ едину долину, где его събили птицы изъ и умерша въ треть день. употребляя молде сурьесшво надъ другими плѣнниками, къ тому жъ и надъ иными Греки свободными, а именно надъ Константиномъ Торникемъ Логофетомъ Дромскимъ, которыми взяя безо опасственно пріяши къ болгару, надѣлся, что за многа послствства учіенныхъ въ прошедшемъ времени въ болгарии, собрать либо, какую ныбудь выгоду. Тем же повелѣніемъ Иоанновымъ, высшъ испыканъ мечемъ ионкимъ во многа мѣста, и по томъ покинуть не погребемъ на улицы. Ангелъ Теодоръ самозвладѣтелъ единя части державства, наступилъ на болгарню, Иоаннъ же взявъ въ помощью Волоховъ, далба бои со Ангеломъ, и взявъ его жива, приказалъ ему очи избости, и всади въ шемницу на вѣки. Иоаннъ Дука зыть Теодора Ласкара,
Болгарскомъ 329
лакаря, егда бысть Царемъ, болгаринъ предложио ему миръ, и Елену дочь Авгневу, свою племянницу въ жену Тесодору, сыну реченнаго Царя. Той же принимъ обою, бысть бракъ порождованъ въ Херсонесѣ. Умершо Іоанну Дукѣ, Іоаннъ разгромилъ земли Тесодоровы: егда Михаило отпушнику державства, чинилъ похъ въ Тессаліи. Отъ чего вида себе Царь, прішедша въ плолаиа упѣненія, да свободится всма отъ воинъ Воспомнянѣ, возобновио и подтверждѣ договоры, которыя его отецъ уже имѣлъ учнены съ Турками, и привалъ ихъ въ помощь, и съ великимъ воинствомъ, переправился Эллесонѣ, да вступио въ болгарію. Іоаннъ же вида себя сѣло ніжша, представио и получилъ миръ съ Тесодоромъ, ему же возвратио всѣ городки взяшыя у Грековъ. Послѣ сего отданія, умеръ Король Іоаннъ болгарскии отъ единой раны, восприятона правои рукѣ, во единомъ сраженіи бѣшенномъ. И: заженъ не имѣлъ по себѣ оставиши наслѣдія мужеска полу, бысть обращъ Королемъ Миче, зять сестринѣ, мужа Іоанна умершаго, человѣкъ безсмѣльный, и малодѣленъ къ воинскому дѣлу. Сей согналъ бывъ съ Королевства отъ Констанціана Тека особы знамяныя, великоостроумнаго, исклнаго пѣлодородствомъ, отъ- Бхаль къ Царю въ Никсию, и предавъ ему городъ Месеерыю, восприялъ иныя земли близъ Трои, со Скамандромъ и иными мѣстами. Понеже Констанціанъ былъ миротворенъ, владѣтель Королевства болгарскаго, послалъ
послал пословъ къ Царю, предлагая ему союзство вѣчное съ договоромъ, что бы его обручилъ сѣднюю отъ своей дщерей, не ради того, что требовалъ болгарѣ Константинъ жены, живой сущей своей первой, со многими сынами полученными съ нею: но что бы имѣли своіство съ Царемъ, онъ же даде ему свою дщерь Теодору, и той на обмѣнь послалъ свою жену первую въ Никею, за Аманапъ вѣрности своей къ Державству, и до молодой жены. Умершую же Царю Теодору, по немѣ наслѣдникъ сынѣ его Иоаннѣ, есть отъ Михаила Палеолога освѣщенъ, и прогнанъ отъ престола, которымъ онъ самъ завладѣлъ. Константинъ же болгарянинъ, пооштремъ женою ко отпышенію учиненныхъ обѣды браны, и позванъ отъ пословъ Сулкана Азампона, имущихъ при себѣ великое множество денегъ, да бы двигнулся противу Державства, взявъ въ помощь 20000: Волощовъ, вшель съ тяжкимъ войскомъ во Оракію, идѣже тогда пребывалъ Михаилъ, которому былъ увѣдомленъ объ объявлении болгареевъ пообѣжаль единъ покмо тайно въ близкія горы, во Аганѣ и вѣ Калашу при берегахъ морскіхъ. Обрѣлъ же тамо по случаю двѣ галери Латинскія, берущія воду ради шестнія въ Константинополь, и тѣми спасся Михаило, и вѣ два дни послѣлъ въ Соломонов городѣ. Того ради Константинъ, вѣдя себе поругана вѣнадѣяніи замышленномъ, что бы взяли было жива Михаила, пошелъ пустемъ долгими спанами на Энеи, да освободитъ Сулкана.
Султана Азапиа, тамо засланного во ошибкаи Царевомъ. И воспріялъ его дружебно отъ оныхъ полъ, и потомъ разорилъ Оракию въ конецъ. Умере въ сие время Теодора жена Константинова, Міхайло Палеологъ, да бы привлекш его къ своей странѣ, даде ему въ жену Марію дщерь Евлогіи своея сестры, которая подняла пропіеву дяди своего мужа Византианова, и Грігорія Папріарха Адрианопольского, понеже онѣ не заплатилъ ея пріданова. Къ тому же понеже шедшіи на соборъ Лугдунскій во время Грігорія десятого Папы римскаго, и прісоединился къ Церкви римской. Тако сіе бысть, что по упрощенію реченныя Маріи жены Константиновъ Короля болгарскаго, и племянника Міхайла: тогда Міхайлъ возвратился отъ реченаго собора въ Константинополь, и умеръ по своемъ возвращенію: но не было ему отправлено должного провожденія погребальнаго, ніже отъ священниковъ Греческихъ попущено бысть погребеніе. Но реченная Маріа, заплатила сѣ лѣхвью за сіе свое отмщеніе, смертію Константинѣ своего мужа, и потеряніемъ своего Королевства. Обое ей случілось отъ воспашанія нѣкоего Латана, называемага болгарами Кордуба: которыми рожденъ отъ отца пастуха. Учіняся же наслѣдникъ надъ многими ворами себѣ союзными, прішелъ въ могутство таковое, и силу военную, что не во многомъ времени, разбілъ и побілъ и убілъ Константину въ полевомъ бою, обладаль Королевствомъ болгарскимъ,
Природное о королевстве

Болгарским, и реченною Мариею, которой много въ ругалъ. Царь же возбудил на него Иоанна Леви сына Мивса, ему же даде Ерину дщерью свою въ жену, и послалъ его съ воискимъ сильнымъ въ болгарию. Тирранъ же Лаганъ отбѣгъ ко двору Ноги Государя Тамарскаго, отъ него же по просьбѣ Цареву, бьсть на единою банкетѣ убѣйдѣй. И тако Иоаннъ Леви, обладалъ безъ труду Королевствомъ болгарскимъ, изгоняя Марию съ сыномъ ея Михаиломъ и съ единою дщерью. И пожелавъ примириться въ дружбу всѣкоторого барона мочнаго болгарскаго, по имени Терпер, обручился съ его сестрою изгоняя свою жену, и пославъ тую съ дѣтми въ Никуе: и возвелъ сего Терпера своего шурина въ достоинство Деспотское. Тот же преодолѣвши изнеможение Иоанново, приклонилъ сердца войска, и бароновъ Королевственныхъ, ежебы владѣли ему престоломъ. Увѣдомленъ же бывъ Леви о пронзренности шуриновои, взялъ съ собою скрынно всѣ сокровища Королевства, и съ ними отъ Халы къ прежнему месту, съ которыми скончалъ останшнюю жизнь. Терперъ же владѣлъ успѣлъ владѣвъ престоломъ. Егдѣ же наступилъ на него Нога Государь Тамарскія, и возненавидѣлъ свои болгары, побѣдъ ко Адрианополю, и тапо отъ огорченныя злые умеръ. Раздѣльшись между собою болгары ради сбранія еднаго Короля, едина часть пріѣхала къ Михаилу сыну Мариину, другая же къ Свѣпославу первому барону Королевственному, обученнѣшему
болгарскомъ. 329
обученнѣшему во оружіи, поджигающу Царю всею мощью раздѣленіе, однако вѣ способство Михаилу. На конецъ же Марія приняла себѣ за названого сына Свѣпослава, обнавши его всенародно частію своея одежды, и другою частію Михайлъ сынъ сей ради того сынов положенія учіенаго въ Церкви, получивъ Свѣпославъ Королевство. Оженілся Теодорою дщерью Михаила Царя, даде же едину свою сестру въ жену Чаку, сыну Ноги Татарина, да бы утвердились на престолѣ. Проискавши же Татарину владѣтельствованія Королевствомъ болгарскимъ Свѣпославъ поималъ его жива въ подводахъ подведеныхъ, и чрезъ дѣствительство Евреевъ, повелѣлъ его задавши въ шемнцѣ, ослабляющимъ во оное время Персианомъ державство Греческое. Свѣпославъ поупросительству Цареву послаль 20000 конныхъ, и 6000 пѣхотныхъ болгаровъ подъ командою Иоанна Хиробогка Мациката болгаряніна, которые въ началѣ разбѣлъ Персианъ, послѣди же онѣ нѣхъ уже при возвратѣ между проходовъ узкіхъ, бысть разбѣлѣ и развоеванѣ со смертію всего своего войска. Тая напасть учінѣла роптаніе болгаровъ противъ правителя. И Иоакимъ Патріархъ, бысть въ подозрѣнію едиомысленничества оныхъ мятехей, и бысть повелѣніемъ Свѣпославовымъ нѣзвятнутъ съ крупиыхъ горы высокія. О чемъ прогибавшесь болгаре, очевидно опложилися отъ Свѣпослава. Маріа же усмотрѣвши таковое время, закупила Конопія Кефалоніскаго, Деспошу Эпоміскаго Ж ж и Акарно-
о королевстве
и Акарнониского, двоюродного брата, Королю болгарскому, которому реченный Константин дал смерть по предательству. Также Михаил сын Марии, бывший на замену Король болгарских, который разведшись со женой зовом Неда, дочерью Стефана Немана, Короля Сербского, взял в жены Теодору вдова Святослава; а сестру Андроника Палеолога младого и через сие женопожертвование союзничком ученился с Михаилом, противу своего дяди Андроника старого, и противу Стефана Немана. Но болгарин вовремя в образовании превосходящий, послал войско ко Андронику старому, на Андроника его племянника. Сие дозволилось старым, что речённое войско идентично с овладеванием Константинополем, приказал остановиться его в десяти милях от города, попустив внять команделу, сколько единому остылого войска. Увидав же о шторм Андроника младшего, послал послы со многими дарами, и с большими обещаниями к капитану болгарину, и привлекши его к своему намбреню, согласив дядю с престола, именного и овладевание валь. И дабы умягчили сердце болгару, обязался платить ему велиную сумму денег. Стефан же Неман при уготовился ко отпущению обиды ученичных сестр от болгара, но той преткне о помощи к царю Андронику, который прииде с войским нарочитым, но низше числом противу сил Стефанаовых. Того ради спалобозом вь странныи Пелагонской, ожидая
ожидая окончание начинания Михаила болгаря, которого имел при себе 12000 болгар, и 3000 Волохов, числом больше Андроникова войска. Михаил убежал с войском в Сербию, через Сьерную часть от горы Эма, разорил всю Украину, даже до Верховья реки Струмы. В пятый день обступил его Стефан Неман, ото всего же, ради храбрости пысщих трехсот Германьян, направящих в воisko Неманово, бысть всецело разбит и убит на бою: поцю не многое болгары возвратились починяя наги домой. И Царь возвратился с войском домой неспоспешествовал ни той, ни другой сторонъ. Егда же болгаре стали быши в недостатки во обранием новаго Короля, вшел Царь рукою вооруженною в ихъ убяздь, владыкъ безъ пяжении многими мѣстами, и между иными мѣстѣкомъ нарочитымъ Месембрскимъ. На конецъ, по ходатайству и посредству вступительства Неманову, Королевство болгарское бысть осадано Александру брашу родному Михаилову. Егда же онъ взялъ содержание Престола, вступилъ съ войскомъ болгарскимъ и Волошскимъ въ земли державства Греческаго, ратуя многія мѣста, даже до Андріанополя, и наполнився корыстами, возвратася въ болгарію. Иоаннъ Канпакузвѣнъ наслѣдникъ Андрониковъ, собравъ войско сильное, напалъ внезапу на болгарію, завоевавъ многія городки, и разорилъ великая Тракія Украина. Сие видя Александъ послалъ къ нему послы
предложши о мирѣ, но безъ окончания. Того ради собралъ осмь тысячъ болгаровъ, и двѣ тысячи Волоховъ, подъ проповѣду Царя опасовѣтшиагося въ ровномъ мѣстѣ русы города, съ числомъ людей, вѣло меньши отъ болгарскаго войска; сразился бои съ мужествомъ великѣмъ отъ сторонѣ Греческая; но ни мало же не уступили имѣ болгари, быша разбиты Греки и прогнаны въ городокъ русу, которымъ болгари осадили, и привели осажденныхъ въ послѣдніи недостатокъ всѣкѣя вещи, тако, что Царь обрѣтался, аки отчаиннѣй. Но егда Александръ подвѣгнувшися сожалѣніемъ, послѣлъ предложити ему мирѣ, и волности отвѣтiti въ Константинополь; абѣ се мирѣ бысть утверждѣнъ женитвою содцерѣю Царевою, сущѣю девятнаго лѣтъ съ сыномъ Александровымъ, сущѣю лѣтъ пятнапятнаго. Обручение вѣ торжествовано во Адрианополь, при присутствии обоихъ дворовъ. Соверша же церемонію возвратился Александръ въ болгарию, опрѣзалъ Теодору вдову Михаилову съ сыномъ по имени Омазанъ. Мать удалася съ сыномъ въ ратузу, идѣже пожила нѣсколько времени, потомъ перешла въ Апулію, а опреду въ Константинополь, и тамо скончала свою жизнь съ сыномъ. Александръ убо свобоынѣ бывѣ отъ неприятелей, правѣвелѣпсововѣлъ Королевство мирно съ великѣмъ разумомъ и удоволѣпзваніемъ къ подданнымѣ. Имѣлъ съ первою женой двухъ сыновъ Страстимира и другаго. Но понеже матъ жила
болгарскомъ.

...блъ съ мужемъ, бьсть отъ того причина, что Александръ взялъ другую вбры Евреиская, которую первое повелѣлъ окрестити, съ сею имѣлъ двухъ сыновъ, Шизмана и Ассѣни или Ясѣни, и да бы утвердиши ихъ безопасныхъ о наслѣдии Престола, велѣлъ мачѣхъ отправили единаго изъ сыновъ перваго брака. Поэтому Александръ послалъ другаго Страшміра съ матерью въ Видинъ, давъ ему правѣнѣство того города. Они же отложился отъ отца восприявъ себѣ титулъ Императорскій. Но Александръ оспь великая любя, которую имѣлъ къ нему, не учинилъ ему наказанія за сѣе прерѣщеніе. Лудовикъ Король Венгерскій въ лице 1351, пріѣхалъ противъ Страшміра, сь великимъ воискомъ, осадѣлъ Видинъ, и взялъ его со Страшміромъ, и заключилъ его въ пещницу во Унгрии въ наказаніе за его непослушаніе предъ отцемъ. Посему Лудовикъ отправилъ многую гвардію въ Видинъ, свободилъ по томъ и Страшміра, и повелѣлъ ему присягнуть о вѣрности. И сѣла оставили онъ два своихъ дочери взалогъ своей вѣрности; паки послалѣ его на правѣнѣство въ Видинъ. Въ лице же 1363: умеръ Александъ Король болгарский, которыми далъ Амуару Султани Турецкому едину свою дочь предъ узорочнаго правѣнѣства, и оставилъ трехъ сыновъ отъ впорыя жены. Съ которыми Страшміръ брать ихъ первого брака имѣлъ воину. Въ то время вошли перво Турки въ болгарию, съ которыми Шизманъ и брата...
и бра́тия бěли́ся. Ассе́нь же бы́сть на бою умерши́лень.
Ши́зманъ отдалъ болгарию въ данни́ки Ту́рукъ, тон же развоеваль всю укра́йну даже до Ви́дина, и невозможны завоевали его, обращался на Боло́шскую землю.
По томъ Господарь, послалъ собраши лодки, на которыхъ переправились чрезъ дунаи, и давъ себѣ свои люди́ бол прошёлъ Ту́рскъ, раздѣль ихъ и прогналь въ обжание, даже до фьки, въ которую объглекы исполнения бы́ша, и посы́бени тако, что всѣ пропали. Пребывающымъ же въ несогласи́и дѣлемъ Александре́ымъ о наслѣдии спеческомъ, Ши́зманъ не похотя уступали Стра́шему, и ви́л первый высоча́еше́ство другаго, послалъ звапи въ помощь Амура́на Султана Ту́ре́цкого. Тон же прошёлъ въ Грецію съ дванадесядцатю пятью славными военными людьми, продолжая изряднымъ пущенствовъ во́йну между бра́тиями сліко можаше. Відь же ихъ по томъ обезсилѣ́вши́ся, и почи́тани разоривши́ся, обращали ору́же на обо́ихъ. Овладѣлъ ство́валъ градъ Калі́поль, мѣсто пожженье́е его началу на Пропонти́скомъ мори, во устьи Ги́рла Элле́споннскаго. Овладѣль же городомъ Адріанополемъ, и болею частию рома́ніи. Амъ ши́ль Ши́змана всего королевствъ болгарскомъ, и жи́зни. Ипако окончилось предреченное королевствъ болгарское разгласи́ями, и междоусобными браньми. Завоеваль Амура́шъ го́родъ Прі́шуръ въ рома́ніи, уби́въ его Дуку, или Деспопу, Мончілла Дена, человѣ́ка разумного и досужаго во ору́жіи,
болгарскомъ.
оружіи, которых пріѣхалъ было въ помощь къ болгарамь, бысть отъ нихъ на конце предательствованъ и убитъ отъ Султана, которых многажды удивлялся, и хвалѣть мужество Деспотино, бывшага капитана у Царя Стефана Немана.
Въ семъ членѣ разстройения и послѣдняго, и разорительнѣ ихъ державства, болгары за истинну признали послѣднюю древнюю: еже единомыслиемъ, и малыя вещи растущія: не единомыслиемъ же, и болшія низпадающиѣ: сирѣчь, единоуміе и согласіе, малыя дѣла въ великѣе производить, разгласіе же, и сѣ величайшими дѣлами въ словоображеніе приводить. Яко же и Господь нашъ Исусъ Христосъ Глаголе: Всѧко Царство Нась раздѣлівшесѧ, разоритеся, и домъ на домъ, палеть.
выписано изъ книги, которая собрана изъ многихъ книгъ историческихъ, о народѣ славенскомъ, чрезъ господина мавроурбина, архимандрита рагужского, изъ листа 36 на оборотѣ.

Переведена она книга со италіанскаго на россійскомъ языку повелѣніемъ и во время счастливаго владѣнія, Петра Великаго Императора и Самодержца Всероссійскаго, и пропечатавъ, и пропечатавъ, и пропечатав.

Моравія, воспріяла вѣру христіянскую, во время святополуга Короля Моравскаго, которому училъ свое пребываніе въ Вели градѣ, и окрещенъ со своими народы, руками Кірілла філософа, Апостола болгарскаго, русовъ и проучихъ, Славянъ Далматскіхъ, и Моравскіхъ. Сей Кіріллъ родомъ былъ Грекъ, родился въ Фессалонікѣ, нынѣ глаголема Салоніки, ошъ оцу льва, породнаго. Первѣе нарталеда Константинъ філософъ, вѣльшо 887, посвященъ былъ Епископъ Вели граду, ошъ Адриана третіяго сего имене римскаго Папы, первый бысть Архіепископъ Моравіи, научив первѣе во благочестііе христіянское, болгары, Сербы, и святополка Царя Далматскаго, и по неѣ святополуга Царя Моравскаго, со всѣмъ его народомъ, которымъ распространялся между Вислы, Дунай, и Вагіи, рѣкѣ и правѣ.
И правь 5 летъ, свою Церковь, въ Моравии отрекчесь того достоинства, соизволенiemь Стефана преемника, Адріанова, въ посмѣшестве Меодія своего брата, сего бо недобрѣ приспѣшованъ былъ отъ Короля Святоплуга младшаго. Во время егда Король, нѣкогда пошедшія на охоту вброволітелствѣ, приказалъ Архіепископу Меодію, да бы онѣ не служилъ Литургіи, дондже онѣ возвратились; ждалъ Меодій даже до полудни: но сумняся, да бы божественная жертва, не была уничтожена, и віда что люди многіе начнали оппоходомъ отъ Церкви, не ожидая болѣе, нѣже смотряще указу Короля, зачалъ служилѣ обѣдню. И егда ста во Олтары упражняясь въ служеніи божественномъ, пріиде Король, окруженъ мяще-народомъ песьохомникомъ и спадомъ псовъ, и всѣмъ абие въ Церковь, съ шумами и лаяньми псовъ, положить руку на оружіе, гдѣ едва удержался, еже не-поразиши особу Архіепископскую, низвергши на землю все что было на Олтары. Меодій же отвѣдѣ, того Царства, преходя въ боємію, отлучая проклятіемъ Короля, и заповѣдахъ всему Королевствѣ.

Въ боеміи же пребысть не многое время, и подѣ въ рѣмѣ, идѣже собрѣте брата своего Кирилы и по не мноства времени, паки бысть прізвань въ Моравію; но провида что Король великаго злонечества, ожесточался противу принцу священному, невозможе болѣе перебѣ.
мерьми поликаго разрушения стада своего, того ради паки возвратился въ римь, и тамо преставился, въ лѣто 907, и погребень бысть, въ Церкви, свяшаго Клімента, котораго тѣло святое Киріллъ брать Меводіевъ, принесъ изъ Тавріка острова, [сѣречь изъ Крыма,] нынѣ наріцается, Тартария менная. Въ римь, при обращении Славянъ, просили оть двора римскаго, чрезъ Кирілла своего Апостола, да бы Літургію и божественные службы служили на ихъ свойственномъ языкѣ; понеже предреченный Киріллъ, уже превелъ имъ въ той же языкѣ, старымъ и новымъ завѣтѣ. Оное ихъ прошение было предложено въ полномъ соборѣ. И понеже въ началѣ обрѣтшася различныхъ не удобности, во мнѣніи оныхъ отецъ, або услышася гласъ чрезъбесственный глаголишъ, всякое дыханіе да хвалитъ Господа, и всякъ языкъ того да исповѣдаетъ; по чюдо приведе отцы и Папу, еже соизволиши славяномъ дѣству ихъ прошенія. И отъ оного времени, еще же и нынѣ священницы Славянъ Лібурнскіихъ, подлежащихъ Архідукѣ Норіцкому, служащихъ Літургію, и прочая божественная правила, на своемъ языкѣ природнемъ, не имѣюще знанія языка Латинскаго; напаче и сами принцесы Норіцкіе, употребляли буквами Славянскими въ народныхъ писахъ, яко же, зрѣлися, во Церкви Святаго Стефана, въ бѣнѣ;
разсмотрение сей повестви.

что идь підметь еобратель исторії Славянскій, о Куріллѣ и Маводіи Апостолъкъ Славенскіхъ. Аки бы Куріллъ оть Адріана трехъ Папы, посланень быль во Епіскопа и Апостола Моравскаго, и о преставленіи Меводія въ римь, и о пренесеніи мощей Святаго Кліemente Курілломъ въ римь, таковую мо имать истинну, каковую сіе: яко Апостоли наши рускіе, блюху оть Папы послани римскаго Костела: Епіскопи, бруно, Воніфатій и рецибернъ съ товарищи. [яко барони ихъ въ вѣкѣми глаголеть лета Господня 1083:] Ины же и по смѣютъ глаголемъ, яко помянутымъ Воніфатій Владимирова обрателъ къ Христу, и крестилѣ множество россійскаго народа. Ложно сія и безъ стыда о нашихъ Славенскіхъ народахъ и Апостолѣхъ, пышутъ истиннои Напіны Янчаре, воинствующихъ же о его власти, разсіренныхъ во всю Вселенную. И то Папамъ причитаємъ, что они и невѣди. Мало смотрятъ, истинно ли есть, еже глаголютъ? Но найдаще смотрятъ, угодно ли Папъ, и возвышенію власти его служащихъ? Повѣсті же сей ложь показывается отсюда.

1.

О обращеніи къ Христу Славянъ, не пішуть сего исторіи Гречески, которыя, или въ маль времена, или скоро по сихъ жѣлн, и писали исторію Церковную и Гражданскую, и въ ним о обращеніи Руссовъ и болгаровъ, низ Славное суть: яко Кедринъ, Курокапать, Вонарь, и прочны, но токмо Лапицкии, и по недостовѣрны, многих отъ нихъ жившихъ не скоро по томъ, яко и сей Господень Макроурубинъ, къ миру самъ себѣ, во многихъ веществъ и Хронологіи о томъ несогласуютъ. Едні бѣ Курілла Апостоломъ Моравскими, яко и сей писатъ, народуютъ. Други токмо Меводія еднаго воспоминанже, а Курілла и не вѣдаютъ, яко же Иоаннесъ о семи Папа, въ своемъ, аще его есть, въ Савмоплуу посланіи лета Господня 880.

2.

Адріанъ престъ Папа, едино токмо лѣто 884 Епіскопствовалъ, умеръ до томъ въ два месяцы, или въ три месяцы, яко же пішеть барони
баронін со́ вими, како убо отъ него поставленъ на Блескопство куръль въ лѣто 887, есестъ въ премѣ лѣто по смерти его; и ни едѣ́ нъ пасмѣ́ръ жител Папь, по Одрѣ́я претѣ́емъ пѣ́шемъ. Того ради бароні́н, которыи отъ себе глаголемъ, яко Месо́ди и куръль, есре во вре́ма Никола, придѣ́ша въ рѣ́мъ, лѣ́та господня 867. Обрѣ́пьше же его умерша, жили въ рѣ́мъ, даже до Адрѣ́ана въпра́го. По Адрѣ́ан въпорѣ́мъ, былъ Иоанъ осми, по Иоанъ Марѣ́нъ, даже Адрѣ́ан претѣ́мъ, умерша въ лѣ́то 884, или въ началь послѣ́дующаго лѣ́та. Къ тому показують посланіе Иоанна осмаго о Месо́ди Архиелє́скопѣ́ Моравскому, о немъ же мѣ́же будетъ писанное, еще вълѣ́то 880, и своя убо неповѣ́рять въ томъ Маброурбѣ́ну. А которыя Маброурбѣ́ну повѣ́рять, не повѣ́рять баро́ні́ю, мѣ́же обоимъ върѣ́мъ реці́ныхъ ради вѣ́нъ, и послѣ́дующиѣ́.

3.

Которыя пѣ́шутъ о Месо́ди и Курълъ, аки бы они были върѣ́мъ еготъ рѣ́мъ: тѣ́ не могутъ праведны вѣ́ны пришествія ихъ върѣ́мъ сыскать, того ради разлѣ́вня сего вѣ́ны даять: Левъ Отче́нскі́й у бароніи, лѣ́то Господня 867 глаголемъ; яко мощи Святаго Клѣ́менца Папы, принесли върѣ́мъ. Бароніи же тако самы отъ себе прилагааетъ, яко они върѣ́мъ жили отъ того времеа, даже до Адрѣ́ана въпра́го Папы, и отъ него поставленъ въ Блескопы и Апостолы, и посланы въ Моравію. Ины же съ бароніемъ лѣ́та Господня 879, и 880 глаголемъ, яко Месо́ди едѣ́нъ оклеветанъ былъ отъ вихъ ихъ не мудрыхъ и ненавистныхъ людей, яко бы несогласное церковь и шести соборауч учение проповѣ́даль, и Славенскімъ языкомъ славѣ́ль бога, и того ради познаешь былъ отъ Иоанна осма върѣ́мъ лѣ́та Господня 879. Онъ же въ сие лѣ́то новѣ́ будущее 880 прииде, и обрѣ́петь истинного Евангелия проповѣ́дникъ, и паки съ похвалою и съ посланіемъ Иоанновымъ къ Святополту возрати въ Моравію на проповѣ́дь. Сыновь ихъ суть вымыслы. Первая вѣ́на пришествія Святаго Месо́ди и Курълъ върѣ́мъ лѣ́та Господня 867 съ мощи Святаго Клѣ́менца, весьма ложна есть. Кто бо сему, вѣ́римъ можетъ, яко они мощи плодное сокровище, многи лѣ́мы сокровенное, многимъ трудамъ обрѣ́пенное, изъ Востока своей властю, безъ воли Царскаго и Патриаршаго, возможно взяты и пренесены на Западь върѣ́мъ.
въ Римъ: аможе ни оть кого не были посланы. Како бы и Епископь Херсонскій и народъ попуститель имь сие? Не всякому было волно матери Святыхъ, како хотѣть преносили, егда желали какыя мощей изъ Востока. Римляне тол, или сами къ Царемъ Восточнымъ и Патриархомъ, нарочно честныхъ пословь ради ихъ, яко же о Григоріи Великомъ пышеть барони Льва Господня 586 и 554. или Кесаря Восточнаго свояхъ къ нимъ пословь съ мощью, аки съ великими дарами посылали: А сь бы, цѣлые мощи, ни оть кого съ ними въ Римъ непосланы, сами взяли и пренесли! развѣ часть нѣкая дана имъ идущимъ на процьвѣдь, а они бывши въ Римъ оставили ихъ тамо. Бѣ жителя Святаго Кліемента пышеть, яко мощи его обрѣтены, внесены во градь, и положены въ Церкви Святыхъ Апостоль. Къ тому Святому Владыкѣру Крещеному, пріѣздана Греческая Царевна Анна въ супружество, и съ нею мощи Святаго Кліемента съ Митрополитомъ Кисевскимъ, даны въдарь отъ Царя Константина и Василія Греческіхъ, яко же отъ томъ пышеть Спиріковскій въ книзь 4 на лѣтописнѣ 140, и иныхъ пишущихъ о Крещеніи Владыкѣровъ. Ещѣ же Святань Несторъ Печерскій пышеть, яко въ Лѣто Господне 1146 Епископи россійскій, посылающе Ереміемъ Митрополитъ Кисевскаго, возлагаху на него главу Святаго Кліемента Павлы Римскаго въ Кисевѣ. Крещеніе же Владыкѣровъ, было въ Лѣто Господне 1000 или 1008. Како убо цѣлы мощи, или яко же семъ Мавроурбѣй глаголѣть, тѣло Святаго Кліемента, Мессон, или Курѣла, или оба пренесли въ Римъ еще въ Лѣто 867.

Таковая же истинна есть о преставленіи Святаго Мессон или Курѣла или обоихъ въ Римѣ и погребеніи ихъ, при мощахъ Святаго Кліемента, каковы и о пренесеніи вѣла его въ Римѣ. или о погребеніи Святаго Антонія Печерскаго въ Римѣ, яко же Симфа достойны посмѣль написанія, Николай Цѣховій испуина въ своемъ прибундалѣ изданномъ, Лѣта Господня 1658. Не приходили убо сѣмъ святыхъ въ Римѣ ради пренесенія мощей святаго Кліемента. Аще же бы съ мощами и приходили въ Римѣ, и тамо померли, то аще и не извѣстно, обаче намѣ не пропѣвно: тамо бо всякой умираѣть идѣже его смерть постѣпѣть. То едино пропѣвно, что барони отъ себѣ прилагаетъ о ихъ пребываніи въ Римѣ, даже до Адриана втораго, и о преставленіи и посланіи ихъ отъ него на Апостольство, а Мавроурбѣй отъ премія Адриана. Но то уже и показалося ложное быть, и еще показается. Задѣ поемѣ сие на облѣченіе баронией до лѣтѣ.
дозволю разсудить, яко они приставшее ихъ въ Римъ написалъ въ десятое послѣднее лѣто Николая Папы уже умершаго, а поставлении ихъ и посланіе, отложилъ до Адріана втораго. Егда же началъ опѣсывать Адріанова лѣта [которыхъ токмо пять было на Папѣ] и дѣла, отнюдь не помнѣнъ поставленія и посланія ихъ на проповѣдь, для чего? яко сего въ дѣлѣ Адріана втораго обрѣсти не возмогъ: такожде и лѣта есему опредѣленному нѣть у него. Аще бо бы сие обрѣталося въ дѣлѣ Адріановыхъ толь прославное дѣло, не возмогъ бы о немъ умолчать, которымъ и менѣѣ не оставлялъ дѣло добрыхъ Папскіхъ. А и забытъ бы ему сего не возможно, понеже аще прежде Адріана втораго, во время Николая воспомнѣлъ, и по Адріанѣ во время Ioanna осмого воспомѣнѣетъ.

Вторая вѣна пріѣствія Меодіева или обоихъ въ Римъ, яко оклеветани семъ отъ завѣстника о неправов проповѣди и хваленіи Бога, можетъ быти подобна истинѣ и пріѣта: понеже то изъ нашей страны вѣдало отъ Латинскіхъ: обаче Римляномъ сие паче неже намъ нѣмно, и отсюда бо явѣ показуется, яко не отъ Папы были поставленіи и посланіи на проповѣдь. Аще бо отъ Папы были посланы, знаны бы о нихъ Папа, и услышавши о ихъ проповѣді, не желалъ бы ихъ вѣдѣти мудрѣати, что и како проповѣдываютъ, и какимъ языкомъ бога хвалять, но посылающи ихъ, о всемъ бы ихъ наставлѣть. Къ тому аще услышавъ о нихъ прѣза ихъ, то уже прежде слышанія его о нихъ, и прѣзванія, были посланы оттингаго на проповѣдь. Прѣзваніе же были любовно, а не повелительно, и не сопротивлѣлся, да не сотворитъ проповѣдь препятствѣ научаше отъ Латинъ, отъ нихъ же и оклеветани блюху, аще и сие не истинно есть.

4.

Которые пишутъ о прѣзваніи Меодія или Кирела въ Римъ, и поставленіи ихъ отъ Папы, слабое утверждение пѣвости своея имѣтъ, Сіесть Епистолию Ioanna осмаго прозванаго Папѣкою, которыми будто услышавъ проповѣдь Меодіеву, и клеветы на него выпереченьныя, писалъ къ нему Лѣта Господня 879 прѣзывавъ его въ Римъ, а онъ приише въ другое послѣдующее лѣто 880. И тамо показавъ свое православное учение, и на литургіаніе Славенскімъ языкомъ утверждение прѣзывъ, возвратился въ Моравию, сѣ похвалью Епистолию Папѣкою къ Святоплату. Но
Но и сия Епистолиа едва есть истинная: не согласуеть бо венди кь повествоваться иныхъ. Во первымъ, нѣть вь ней того, сже они глаголют, сиесть, яко Меводиа посланень оть Ахриана втораго бывшаго прежде Иоанна осмого, якоже глаголеть баронія, или оть третьаго, бывшаго по Иоаннѣ и по Марінѣ Папахъ, якоже глаголеть Мавроурбѣн. Второе вѣрно Епистоли Иоаннѣ писает о Меводиа, а Кириллка брата его отныдъ незнаеть, глаголеть бо: Писмена же Славянская оть Константинѣа нѣкоего философа обрещенная, да ими богу хваление должное воспѣваютъ, неправедно похвалаеъ. Отъ нѣкоего рече Константинѣа обрещенная писмена. Неведище убо Константинѣа сего философа: а се быль брать Меводиевъ, изъ мирскаго Константинѣа, Кириллому наречень въ монахествѣ, якоже есть обычаи у Грековъ въ не у Римлянѣ. Третье сія Епистоли Иоаннова, шесть покоо Соборовъ вселенскѣхъ похвалаеъ, а Седьма не воспоминаеъ, глаголеть бо: обрѣтения его (Меводиа) весьма православна, во всемъ согласномъ шести вселенскѣй Соборомъ. А писаль сіе посланіе, по Седьмомъ вселенскомъ Соборѣ блѣзь сна лѣтѣ, едва убо истинное есть сіе посланіе Іоанново. Аще же посланіе сіе сумнѣтнѣе есть, колми паче повѣстя Латинскѣа о Меводиа и Кириллѣ, на немъ основаннии недостовѣрны суть. А которые и сего слабаго основанія не имутъ, весьма ложны суть, аще сіе господѣа Мавроурбѣнъ: приобрѣченіи, рече: Славянѣ, просили отъ двора римскаго чрезъ Кирилла своего Апостола, да бы Литургію и Божественной службы служити на ихъ свойственномъ языкѣ. Никто бо о томъ непросиль Папы, но онъ самъ похвалѣлъ то Меводиа, ажомъ показался оть Епистоли Иоанна осмого, аще истинная его есть. Чесо же ради Меводиа не прииде ко Иоанну въ свое лѣто, въ которое быль повзанъ, но въ другое, умоляли сіи писатели. Развѣ для того, ако въ началѣ 879 лѣта, еще Папа не премѣрѣлалъ былъ съ Патриархомъ Константинѣонполскѣмъ фотіемъ, возвращающимъ на Престолъ по смерті Игнатія, и со всѣмъ востокомѣ: Егда же сес миръ утверждѣлся Соборомъ бывшимъ вѣсъ лѣто, и вездѣ разгласиѣся, вѣсь послѣдующее 880 лѣто прииде въ Римъ Меводиа.
еще в льто Господне 867, когда къ болгаромъ новопросвященными отъ Грековъ, послалъ Папа, своихъ Епископовъ и священиковъ, какже о томъ Святитель Патриархъ Фотий, окрестнымъ своимъ посланіемъ возвѣщаетъ того же льта у баронія. Греки Латиѣ, а Латиѣ Грековъ изгоняя изъ болгаріи, и была сіѧ вражда не малою причиною раздѣленія Востока отъ Запада. За сіє и царь Михаилъ и Василій возненавидѣли римлянъ, якоже Никодимъ Папа въ посланіи своемъ седмисемятомъ къ Гонимаре римскому возвѣщаетъ у баронія Льта Господня 867. За болгаровъ и Святыхъ Игнатіи Патриархъ Константинопольскій, многие досады претерпѣть отъ Папъ: а) изъ османъ, прозваниемъ Папки, по укорютелныхъ своихъ посланіяхъ, предаетъ анаеомъ свящаго Игнатіи, аще въ два месяцы не изведетъ своихъ Епископовъ и всего Кура изъ болгаріи въ льто Господне 878. Не послуша въ томъ Папы Святыхъ Игнатіи до смерти своея, и въ томъ преставися. Понеже убо отъ первыхъ Славянъ болгаровъ даешь прежде льта 887, изгнаны Грековъ Латиѣ и Папы, и за сіє и Святыхъ прокляла, якоже и имѣ возлюбленнаго Игнатія, то како по томъ Грековъ на обращеніе Славянъ, каковы суть и болгаре, посылали и послѣщали Меводія и Кирила, уже въ льто Господне 887.

6.

Отъ того посланія напроповѣдъ Славяномъ Кирила и Меводія, отъ кого посланія суть изъ Гречіи изъ отечества своего, бѣху бо Греки родомъ отъ града Солуня, якоже всѣ писаны римскіи свѣдѣствуютъ, и сей Господня Мавроурбѣнъ. Но посланія суть въ Славянію не изъ рима, не отъ Папы, непокажуть бо къ нимъ посланія о томъ Папы въ Есселоніку проспителнаго или повелительного, убо не отъ Папы были посланія на проповѣдь.

7-

Которыя отъ Папы на проповѣдь посылаются, сіи чіна Церковнаго Греческаго, или церемоніи, въ новопросвященныхъ странахъ не насаждаются, якоже и нынѣ въ Кіямѣ вѣдѣмъ: и нынѣ образца не покажуть, да бы когда проповѣдници Папы, чінъ Церковный Греческій, новымъ Христіаномъ уставали. А сіи Святые Апостоли Славянскіи, Греческій чінъ Церковный, благовѣствованіемъ рожденнымъ сыномъ своего Славяномъ уставали, якоже сами римлане свѣдѣствуютъ. И досель вѣдѣмъ тои чінъ въ россіи, болгарѣ въ прозіихъ народѣвъ Славянскій, которые подъ власть Папы не отпёрлагася, и непотеряли сего отцевья своихъ преданія. Убо не отъ Папы посланія были.
Къ тому, аще оть Папы сії Апостолы поставлени въ Свѧть Архіерейскіи, то поставлении не инымъ чіномъ поставленія, токмо римскіи. Папа бо свойимъ Латинскіи чіномъ поставляютъ Епископовъ и Ересьвъ. Аще же они поставлени чіномъ римскіи, то и сами бы таковымъ же чіномъ иныхъ Епископовъ и Ересьвъ поставляли, и прчыя тайны таковымъ же бы чіномъ совершали. Но сего и сами римляне о сіихъ Апостолѣхъ нашѣхъ несмѣютъ глаголати. Убо ніже они сами оть Папы поставлени. Отпустивше убо сія Латинскіи писатели басни и байки, послушаемъ нашѣхъ Славенскіихъ о обращении. Славянъ и о Апостолѣхъ нашѣхъ Кириллъ и Меѳодіи достовѣрнѣйшихъ Исторіковъ.

8.

Сіце о томъ ревнѣйши нашу Славенскія Исторіки, Преподобныіи Несторь Печерскіи, глаголѣть: Князи Славенскіїи, Свѧтополкъ і которої Мавроурбіи Свѧтополкаго, інныя Свѧтополкѣрь нарѣцать ростиславъ і Кокель, посылали къ преждереченному Кесарю Мѣхѣлу, просиюще Свѧтаго Крещенія. Кесарь искаль кого бы имъ послати? увѣдѣвъже якъ нѣкѣи человѣкѣ въ эессалониѣкъ іменемъ Левъ, имаше двухъ сыновъ узь ныхъ, імена едному было Меводіи, а другому Кириллъ, повелѣмъ имъ къ себѣ прййти, и после ихъ на проповѣдѣ Евангелія Свѧтаго, і на крещеніе народовъ Славенскіхъ, которые пріѣхано въ томъ трудяйся, не мало книгъ изъ Греческаго на Славенскій языкѣ прелоожилѣ, до здѣ Несторѣ въ первомъ части своея Глѣпой. Также слово въ слово Другой Историкъ Польскѣй глаголѣть: пріѣ, рече, князи Славенскіїи, ростиславъ, Свѧтополкъ, і Кокель, оть Грековъ, вѣрѣ Христіанскѣя законъ пріѣша около Лѣта господня 800, Царствуюго на востоѣ Мѣхѣлу, а на Западѣ Архонду, которыи оть востѣніи снѣлень есть. Подобны о обращеніи Славенскѣй народовъ, глаголѣть Вениславъ Лѣпомѣцѣцъ Чешскіи, бѣлодумъ, і Сабелликусъ, і аще мало вѣлѣлѣхъ между собою съ преждереченными писателями и несогласуютъ. По сіѣ Кромѣрѣ о вещахъ Польскѣихъ и о Славянѣхъ вѣкѣнѣ премѣнѣ, тажде глаголѣть, і имѣ посылку: изрядно же, рече, въ наученіи сіѣхъ народовъ новыя вѣры потрудяйся Меводіи и Кириллъ Епископи, оть нѣхъ же и се пройдыде, соизволѣющу Папѣ, яко Славянѣмъ Лѣтѣ есть своихъ языкомъ Лѣпургію и прочей тѣмы Церковныя совершати. По многихъ тѣхъ писанѣ Спроѣкскѣи вѣкѣнѣ 4 на лѣтѣ 148. Нѣмѣ сѣхъ Апостоловъ написано въ Мѣнеѣхъ чемпѣнѣ у насѣ Мѣа 11. Подобны о обращеніи ко Христу нашѣхъ Россійскѣй Славянъ. Пѣшутъ Историкъ Грекеский.
греческий, Кедрим, Куропалатъ, зонарь. Якоже и баронию воспоминаетъ въ Апостолополъ, и россіане второе, по первомъ Апостолскомъ крещений, крестъяхомся; около Льва Господня 868, во время Михаила Кесаря Восточного: Патріарха же Константина Солунскаго Игнатий и Фома, якоже отъ вышепомянутаго его посланія показываются. Третіе крещеніе въ время Кесаря Восточного Васілій, Македонъ, въ Льво Господня 886, въ которое послалъ былъ Кесарь Васілій, въ россию Епископъ, его же имеы историки не воспоминаютъ, токмо чудо о Евангеліи въ огнь вверженномъ и цѣло изъ огня иззяпомъ, якоже пішеть зонарь въ томъ премѣшь. Четвертое крещеніе россіань было во время Олгы Праматеръ Владимировыя, которая сама вѣла въ Константинополь и крестилась въ Льво Господня 958, во время Константина Искаго, Кесаря Восточного: якоже пішеть Куропалатъ, и прочей, и съ ними барони въ томъ же Льво. Пятое и послѣднее было крещеніе наше во время Владимира, котораго между инными, подвигнувъ ко спасенію Курілъ Філософъ православны, учениемъ и изящнымъ, на неѣже былъ написанъ Судъ божій, въ Льво Господня 1000, или якоже барони пішеть 1008, во время Кесаріи Восточныхъ Васілія и Константина, сынъ же Романа преждебывшаго Кесаря.

Сѣ есть разсмотрѣніе наше повѣсти вышеписаныхъ о Месохіи и Курілѣ Славенскому Апостолѣ, которо въ пучиному разсмотрѣнію и разсужденію предлагаемъ.