Матеріали до історії Галичини

Зібрал і впоглядував

Степан Томашівський

Том I.

Акти з р. 1648—1649.

У Львові 1898.

Пам'ятки наукового товариства Івана Шевченка.
ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ

ВИДАЄ
АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА

ТОМ IV.
Сим тоді починаємо нову серію "Жерел під загальним титулом "Матеріалів до історії Галичини", куди належати-муть всі історичні пам'ятки цієї частини України-Руси. На перший раз ми вибрали сей період повільншої галицької історії, що доволі тісно лічиться з політичним життям цілої України-Руси, себто рр. 1648—1657. Се як раз час головної діяльності найбільшого козацького гетьмана — Богдана Хмельницького. За час цілої його боротьби з Польщею був він чотири рази у зносинах з Галицькою Русю: 1648 р. нідо Львовом, 1649 під Збаражом і Зборовом, 1655 знову нідо Львовом, а 1657 р. його полковник Литін Жданович помагав семигородському князеві Юрію Ракоцію проти Польщі. Ми бажали-б подати як найдокладніший образ тодішнього життя й обставин Галичини, особливо її контакт з козаччиною. Сей контакт проявився найбільше в загальній повстанні галицьких Русинів проти дотеперішньої неволі в осені 1648 р. Тож і головна частина цих матеріалів буде належати саме до цього бунту та його наслідків. Цілій матеріал рр. 1648—1657 увійшов би в три томи. В першій, що оскільки тепер випускаємо у світ, містяться переважно документи про фактичну сторону бунтів і обіймають, рахуючи по датам документів, час від червня 1648 до червня 1649 р. Другий том містить як досить ряд тих самих і ньших документів і головно економічно-статистичний матеріал. В третій увійшлі-б передовсім сучасні літературно-історичні пам'ятки, як мемуари, зацимки й т. ін.
Усі ті матеріали, що уміщені в цьому першому томі, зібрані у львівських архівах, головно в Краєвому Архіві т. зв. Бернардинським; де-що взято з Міського Архіва і бібліотеки Оссолінських. Жерело зазначене під документами, — се по найбільшій частині судові акти суда гродського [inducta relationum (decretorum) castrensim! або міського [acta consularia].

Що до самої техніки видання, як придержувались тої гальки, що історичні матеріали повинні бути видані в правописній формі оригіналу, тому з того боку нічого не змінили. За те з легко зрозумілих причин значили ся богато документів подавати в скороченю, понів означенні знаком [E], excerptum. Вкорочуючи, ми старалися не додавати арі одного слова, переповідали лише словами євого акта, пропускаючи все, що здавало ся злини. Полищене без доповнення оригінальних скорочень титулів, як ulis = nobilis, gnosus = generosus, labus = laboriosus, mulis = ministerialis і т. н., се вчинено задля загальної іх звістності

Слова взяті в [ ] доповнені редакцією, якіх в оригіналі не було, для контексту, знак ( ) означає доповнення слів знищених у акті.

Вкінці нехай мій буде вільно на сім місці зазначити середній подяку Високоповажаному Професору Михайлу Грушевському за ініціативу, моральну підтримку і щиростердну осіку; без того ся книжка ледве вийшла б у світ. Почуваю себе також в обов'язку прилюдно подякувати Високоповажаним: Професору Дру Івану Вальцеру, Дру Антону Прокоповичу — директором Краєвого Архіва, та Дру Александру Чоловському, директору Міського Архіва за номіч при архівних пошукуваннях.

С. Панамівський
З життя галицько-руських соїмиків.
1648—1649.

І.

Рік 1648 був один із важливіших моментів у житті польських шляхетських соїмиків. Від довгого часу не було такої хвили, де-б нагромадились на-раз такі важкі події, такі зійшлись різні ситуації, як саме у тому році. Се злучення випадків і обставин замітне найбільше тим, що переміг пішо бачимо повну колізію, схід відносин, що одні протиставлялися. Ті два напрями політичних випадків — смерть короля Владислава IV, що вела за собою безкоролів'я, цілий ряд соїмиків і соїмів, а однаково з тим козацько-селянська хрутовина, що дуже прикро відбула свої сліди на землях Галицької Руси. Кожна нова елекція приносила життю соїмиків більший фермент. При сій нагоді шляхта дуже добре почувала себе свободною, найпершим політичним чинником. Інструкції послам на конвокацію та коронацію були нenesо кодексом всіх грішілів шляхти. Aurea libertas, золота свобода, виступала тут найбільше свідомо й рішуче. Кожна гербова одиниця подавала тут свій голос у дійстві домагань і бажань до соїмів, особливо до нового короля. Сю припадну хвилину заколотила в 1648 р. козацька війна, що принесла з собою селянське повстання. Горда та безжурна струя життя соїмиків не могла хвилювати новою широким і розгірним, страхом журсця перед ворогом стисніла се життя. Так поміщали обставини почаття нановання з грізною марою півміст "хлопства" і стараннями власної оборони.
20 л. ст. травня 1618 король Владислав умер в Меречі. Зарея
28 с. л. повідомляв приїхав Лубенський, тисячеський арцебіскуп,
уявивали по всіх польських землях, звинувачуючи його смерть короля,
про небезпекини від козаків, і назначуючи командувачийський сойм
на 6 л. ст. червня, і закликає шляхту, аби з'їхалась на сойм
а вибрали послів 1).

Того самого дня, як звістка, була битва під Корсуною і звіс
тка про неї розповсюдилася громом по цілій Річи Посполитій. Універс
сали воводи і каштетим, звинувачуючи про катастрофи, закликали
також шляхту на сойм для обдумання оборони. Білський вовода
розіслає наперед лист про Корсуною битку 2), Галицький каштет
лам теж згадуючи нещастя взятої шляхту на сойм на 12 червня
3). Подібне письмо розіслає також коронний скарбник Миколай Да
мілович 4).

Дійшло час був критичний, тому до двох тижнів відбулася на
Галицькій Русі соймики, що влили на розвиток обі сторони, справу
комбікації й оборони. Від давнього часу, що з XV. ст. були на Га
лицькій Русі три орудія соймикового життя:

Судова Вищня, Галич і Бел. До першого округа належали
землі — Львівська з Жовтальнським, Перемишль з Самибором, Дрогоби
ччом і повітом Перемоцьким і ціла Сяніцька земля. Такий був поряд
з адміністративного огляду, бо з політичного розподілявся на гро
мада на три частини, землю Львівську, Перемишль і Сяніцьку —
і таким лише епосом посилала своїх репрезентантів на сойм
у Варшаву.

В обру́б га́лицького сойміка входили повіти — Галицький
зв старостами Калуським і Долинським, Коломийським і Теребовель
ським — менше більше сю частину Галичини, що лежить на схі
дмій боку лінії, якою ішла від порогів Горині до порогів Сянчі.

На сойміку в Белаї були репрезентовані повіти Белзький,
Бурський, з Любачівським і Грубешівським старостами.

1) Друкарський або власний універсал в lam. rel. em. Leop. l. 189, p. 199.
Halic. l. 141, p. 102—4.
Tremboul. l. 131, p. 369—76.
Premisl. l. 375, p. 1631—8.
Samar. l. 161, p.
Tremboul. 29/V. 131, p. 263—4
4) Premisl. 24, 375, p. 1389.
II.

Тепер переїдемо щодиноко до кожного з тих соїмків, розглядаючи його становище з державного і домашнього боку. По-чимо від судово-вищенського, бо, як побачимо, в його ухвалах, інструкціях посилам і ліндах, маво найдільше матеріалу для зма-льовки політичного життя соїмків.

Смерть короля в Польщі припосила богато формальних пере-мін. Не стало найвищого двана, що дав у своїх руках найвишу керму адміністрації і судівництва. Перша частина влади була ілю-зорична, друга таки справедлива. Після смерті короля адміністрація переходила в руки пріма та сенаторів, звичайне ж судинство просто завішувалося, суди (окрім міських і двірських) переставали функціонувати. В Польщі намагав погляд, що король найвищий суддя і всі судові справи роблять ся його іменем 1). Так само було й старостипиських суддям, де проводили королівські урядники.

В такому випадку над цубличною справедливістю пере-ходив у руки загалу, цілої шляхетської суспільності. Шляхта зібрала на сеймках замінювала т. зв. „каптур“, себто рід конфеде-рації для оборони порядку й безпечної, визначаючи в помежи себе „каптурних судів“. Сі суди рішали протягом цілого безкоро-лівня, доки нового короля не короновано, у всіх крімінальних справах. Інституція каптурних судів починається ся з XVI ст., маючи час від часу нагоду усталиватися і набирати конкретних форм 2).

За отже внутрішніх перемін, визначений каптурних судів, було першим актом діяльності соїмків. Однак не все вибір каптуро-вого суду належав до звичайного соїмка, можна й це було зро-блено на приняттіх з’їзді пляхти. Так було сього року в тій частині Галицько-руських земель, що були репрезентовані на вищенських соїмках. Ще не було соїмків на звичайних місцях, а вже шляхта Львівської переміської і Сяніцької землі зійшла ся для вибору каптурового суду. Ми не знаємо ані ухвали того з’їзду, ані місця, де він був, саме досягненого терміну не знаємо. Певно то, що цей частинний соїмик був ще перед 12 червня 1648 р., бо вже на соїмиків в Белазі з того-ж дня при подібній справі зазначено, що йде прикладом Руського правдивства, що вже заввачася вибраво

1) Як знаємо, намітні трибунальські позиції писались наводом від самого короля, починаючи ся формулою: X. Y. rex Poloniae etc. Tibi N. N. mandamus etc...

2) Див. O. Balzer Początek sądów kapturowych.
собі кантурного суду* і. Перемиська й Синицька земля завела свою військову оборону як 25 червня на соймiku в Судовій Вишні, при чому також зазначено, що "Львівська земля вже собі давно перед тим обдумала безпечність" 2). Поведені слова "запачаць і "давно" показують, що з'їїд шляхти львівської частини Руського володіння був завжди такий після розвішення архібіскупа Львівського. Місце наради було, імовірно, у Львові, не в Судовій Вишні. Велика школа, що не маємо тексти постанов еє парради, бо в складі єого кантурного трибуналу, як можна догадуватись, певна характерна призова. Інституція "кантур" була раг excellence шляхотською, тому часом тут бачимо, що поміж кантурними судами єдить мабуть львівський міщанин Семуїл Казимір Кушевич*. 

При тій нагоді, при виборі кантурного суда шляхта Львівської землі зазначила ухвалу, що вела на меті оборону воєводства перед святовим нападом козаків. Шляхта дюх інших земель чомує не прилучила ся до сей ухвалі, а відложила свої міркування аж на звичайний соймик, визначений на 25 червня. Може бути, що з Перемиського і Синицького округу мало з'їїло ся шляхти, а ся, що були не чули себе компетентними до ухвалювання таких важних справ, як належена податку й затягнення війська.

Все інше провінції Галицької Русі завели кантур аж на звичайних соймиках. Землі, репрезентовані беззмінним соймиком, зробили ся 12 червня на звичайний соймиком обір, назначивши до складу того суду людять: цілій склад земського суду, особо Адама Коморовського — судку, Андрия Романовського — відсудку, Томаша Янковського — писаря, — до того віс Александра Белолецького, бельського старосту, Юрія Воцучинського, бельського лошого, Самуеля Сокола, бельського земського писаря; Габріеля Жуліньського, бельського воєского, Яна Коховського, дообринського старосту, Яна Горайского, Марціна Бражецького, Андрия Ліпського. Як бачимо, то в склад кантурного суда призначається ся цілій земський суд; ся тому, що земський суд виступає ся автономічною інституцією шляхти, подібно ся нині кантур".

На соймiku в Галичі 17 л. ст. червня вибрано такий склад: Станіслав Грушевський, чернігівського лошого, Ярослав Куронатка, Юрій

1) Жерела до історії України. Русь т. IV, N. I. ст. 8.
2) Також, N. V, ст. 30.
3) Жерела IV. N. IX. ст. 40. Лист кушевича 23 лютого. 18 VII. Лист в сім'ях кушевич меланкольція плінне підтримання трауре, естесткове співпраці сеїх. Кор. стаття: С. К. Кушевич (Зіомка Наук. Том. ін. Штучна т. XV).
4) Жерела IV, N. 1, ст. 5.
Мрзовіцький, Крістоф Стржеменський, Ян Курдовський, Себастіян Челінський. Тут однаке сталося незвичне, як у Белзі, до сфу долучено не цілій земський суд, а тілько громадський галицький, себто Якуба Відмовського, войськового і підстаросту і Станіслава Гловинського, писаря 1).

Після вибору кантурних судів шляхта звичайно давала їм інструкцію що до спосібу урядування й компетенції. Наочи лише текст ухвал союзників у Белзі і Галичині, можемо лише тут про них говорити, хоч ті приписи мають характер загального, тому можуть бути ілюстрацією в тому напрямі для цілої Галицької Русі. Початок урядування для Белзького суду визначено в три тижді після ухвал, себто від 6 н. ст. липня 2); в Галичині термін прискорено, урядування кантурного суду почалося від найдавнішого дня, себто від 18 н. ст. червня 3). При першій ухвалі приписано також, аби каденції були притягом двох тижнів, опісля має наступати три-тажнеча проволоки, по чім знову каденція наступає, так аж до коронації 4). В галицькій ухвалі про єсіко передачи рішення згадано, щоб відповідно до скільькості членів трибуналу: в Белзі мусіло засідати найменше шістьох, в Галичині п'ятьох судів 5).

Докладний регламент для кантурних судів вацька союзова варшавська конституція з р. 1632 і до неї віднесла її тепер шляхта, подаючи лише загальний його паріс 7). Місце урядування полягає у цілій суддім 8). В компетенцію кантурного суду входить передбачені усі кримінальні справи, що сталися після смерті короля 9). Долучено тут також скарбові справи, податкові залежності, що в тодішніх виразники мали кримінальний характер 10), за те виразно визначено, що мається, цівільні справи туди не мають брати ся 11). Від рішення кантурного суду не має відмови, подібно, як від коронного трибуналу, не має також відволоки (terminus perempto-

1) N. II, ст. 13.
2) N. I, ст. 5.
3) N. II, ст. 13.
4) N. I, ст. 5 - 6.
5) N. II, ст. 13, ziecezdając na nie według cadentiey w ordinaciey swojej вві-

znamenony.
7) Ibidem.
8) N. II, ст. 13.
9) Ibidem
10) N. I, ст. 6. N. II, ст. 13
rius) ¹), засуди западають більшостю голосів ²). Позви під титулом "Nos indices capturales etc." мають бути покладені два тишки ма- перед ³), а можуть бути писані на формуліах (mensuravam) гродських і земських ⁴). Витати з актів того суду мають печатку або земську або гродську, відповідно тому, який звинувачений суд входить у склад канцтрового ⁵).


Забезпечивши внутрішній порядок відведення канцтрових судів, шляхта приступила до обдумання над дальнішими справами, що до конфікації та оборони.

III.

Як з одної сторони не мабує першої ухвалі Львівської землі, так знов в ухвалі бельського сойміка з 12 червня 1618 р. не зазнає згадки про поселів на конфікацію, яких про інструкції для них. Безперечно, що поселів вибрано, може дати їм і докладні інструкції, однаке акту бого не вписано в книги.

Галицький соймік: 17 л. ст. червня вислав на конфікацію (на 6 л. ст. липня) відома Теодора Потоцького, галицького підко- морія, Микола Трусилевича, львівського мечника, Рафаеля Маковецького, Таніста Головінського, галицького гродського писаря, Александра Бодлівського, галицького воєнного і підкапрету, Людмили Вишну — разом шістьох, сеєло по двох з кожного повіту (Галиць- кого, Боломицького, Теребовельського⁹). Тим поселам не дано до- кладної інструкції, як звинувачено винуватця. Видно шляхта уважала теперичню пору недогідною для великої політики, тому лише обмє- жила сві таким припорученим послам: "Зобовязуємо їх честю, гоно-
Сим томом починаємо нову серію Жерел під загальним титулом „Матеріалів до історії Галичини“, куди належатимуть всікі історичні пам'ятки цієї частини України-Русі. На перший раз ми вибрали цей період повітньої галицької історії, що доволі тісно лічиться з політичним життям цілої України-Русі, особо рр. 1648—1657. Се як раз час головної діяльності найбільшого козацького гетьмана — Богдана Хмельницького. За час цілої його боротьби з Польщею був він чотири рази у зносинах з Галицькою Русю: 1648 р. під Львовом, 1649 під Збаражем і Зборовом, 1655 знову під Львовом, а 1657 р. його полковник Литвин Єжанович помагав семигородському князеві Юрію Ракоцію проти Польщі. Ми бажали-б подати як найвідоміший образ тодішнього життя й обставин Галичини, особливо її контакті з козаччиною. Сей контакт проявився найбільше в загальній повстаний галицьких Русинів проти дотеперішньої неволі в осені 1648 р. Тож і головна частина сих матеріалів буде належати саме до цього бунту та його наслідків. Цілий матеріал рр. 1648—1657 увійшов в три томи. В першій, що ось тепер випускаємо у світ, містяться переважно документи про фактичну сторону бунтів і обіймають, рахуючи по датам документів, час від червня 1648 до червня 1649 р. Другий том міститься-же дальшій ряд таких самих і ниніших документів і головно економічно-статистичний матеріал. В третій увійшов передовсім сучасні літературно-історичні пам'ятки, як мемуари, записки й т. ін.
Усі ті матеріали, що уміщені в цій першій томі, зібрани у львівських архівах, головно в Краєвім Архіві т. зв. Бернардинськім; де-що взято з Міського Архіва і бібліотеки Оссолінських. Їх розподілено під документами, але на підставі частин судові акти суда гродського (indicta relationum (decretorum) castrensiun) або міського (acta consularia).

Що до самої техніки видання, ми придержувалися того гадку, що історичні матеріали повинні бути видавані в правописній формі оригіналу, тому з того боку нічого не змінили. За те з легко арозумілих причин зважалися багато документів подавати в скороочені, які означені знаком [E], exceptum. Вкорочуючи, ми старалися не додавати аж одного слова, переповідали лише словами цього акта, пропускаючи все, що здавалося злишим. Полище без доповнень оригінальні скороочені титулів, як ulis = nobilis, gnosus = generosus, labius = laboriosus, mulis = ministerialis i т. ін., але вчинено задля загальної іх звістності.

Слова взяті в [ ] доповнені редакцією, а яких в оригіналі не було, для контексту, знак ( ) означає доповнення слів знищених у акті.

Вкінці нехай міні буде вільно на сім місць зложити середню подяку Високоповажному Професору Михайлу Грушевському за ініціативу, моральну підтримку та щиро середню оцінку; без того ця книжка ледве вийшла у світ. Почуваю себе також в обов'язку прилюдно подякувати Високоповажним: Професору Дру Освальду Гальцеру, Дру Антону Прокаці — директорам Краєвого Архіва, та Дру Александру Чоловському, директору Міського Архіва за поміч при архівних пошукуваннях.
З життя галицько-руських соймиків.

1648—1649.

I.

Рік 1648 був одним із важливіших моментів у житті польських шляхетських соймиків. Від доного часу не було такої хвили, де б нагромадились на раз такі важливи події, такі зійшлися ріжні ситуації, як саме у тому році. Сє злучення випадків і обставин замітне найбільше тим, що поміж ними бачимо неймовірну колізію, схід відносин, що одні проти іншим. Ті два напрями політичних випадків — сє смерть короля Владислава IV, що вела за собою безкоролівство, цілій ряд соймиків і соймів, а одночасно з тим козацько-селянська хуртовина, що дуже прикро відбула свої сліди на землях Галицької Русі. Кожна нова елекція приносила життя соймиків більший фермент. При сій нагоді шляхта дуже добре почуvala себе своїдною, найпершим політичним чинником. Інструкції послами на конвокацію та коронацію були немаці кодексом усіх грімілій шляхти. Aurea libertas, золота свобода, виступала тут найбільше еміджно й рішуче. Кожна гербовна одиниця носила тут свій голос у диктовано домагання і бажання до соймів, особливо до нового короля. Сю припинну хвилину заколотила в 1648 р. козацька війна, що припала з собою селянське повстання. Горда та безцінна етруск життя соймиків не могла хвилювати новою широтою і резонарієм, страх і журва перед воєнником стягнула се життя. Так поміцати обставини почута панування з грімою марою підмети „хлопства“ і старацьми класною обороной.
20 лютого 1648 король Владислав умер в Меречи. З борон 28. с. м. почергував прімає Лубенський, галицький архієпископ, увійшена по всіх поліських землях, звіщену про смерть короля, про небезпеку від козаків, і назначуючи комбинаційний сойм на 6 лютого червня, і закликав шляхту, аби збиравася на гоймини й виборала посла 1).

Того самого дня, як зазначено, була битва під Корсунем і звістка про неї рознеслася громадською цілі Річі Посполитої. Універсали вояків і капеланів, звіщуючи про катастрофу, закликали також шляхтів на гоймир для обдування оборони. Бельський вояків розіслав наперед лист про корсунську битву 2), галицьких капеланів теж згадуючи підкреслює вишукану шляхту на гоймир на 12 червня 3). Подібне письмове розіслав також коронний скарбник Миколай Данцович 4).

Дійсно, час був критичний, тому до двох тисяч відбулися на Галицькій Русі гоймики, що кияли на розвагу обі сторони, справу комбинацій і оборони. Від давніх часів, що з XV. ст. були на Галицькій Русі три осередки гойминкового життя:

Судова Вишня, Галич і Белз. До першого округа належали землі — Львівська з Хмільницьким, Перемиська з Самбором, Дрогобиччом і повітом Перемошьким і ціла Свинцька земля. Такий був поділ з адміністративного огляду, бо з політичного розподілялась вона грумада на три частини, землю Львівську, Перемиську і Свинцьку — і таким же способом посилали своїх репрезентантів на гойми у Варшаву.

В обробі галицького гойминка входили повіти — Хмільницький з староствами Калуським і Долинським, Коломийський і Теребовельський — менше більше сю частину Галичини, що лежить на східних боці лінії, якою ішла від жерела Горні до жерела Свиньї.

На гоймину в Белзі були репрезентовані повіти Бельський, Буський, з Любачівським і Грубешівським старостям.

   Trembl. t. 131, p. 269—75.
   Premiud. t. 875, p. 1631—8.
   Banor. t. 161, p.
2) Hal. 141, p. 1017. — Perz. t. 265, p. 547—8, 51 V. 1618.
   Trembl. 29/V. 131, p. 283—4
II.

Тепер переїдемо щодо того, що відбувається з державного і домашнього бою. По- 
частіше його становище з державного і домашнього бою. По- 
очисно від судово-вищенського, бо, як відомо, в його ухвалах, 
інструкціях послам і лавдах, маємо найбільше матеріалу для зна- 
міння політичного життя соїмків.

Смерть короля в Польщі приносил богато формальних пере- 
мін. Це стало невідомо для нас, що відень у своїх руках найвищу 
церку адміністрацію і судову владу. Перша частина власти була ілю- 
зорична, друга такі справедливі. Після смерті короля адміністрація 
перехідна в руки цирками і сенаторів, звичайне ж судовість презо 
шанівся суді, що відень найвищий суді 
и всі судові справи роблять саме його іменем 1). Так само було й ста- 
ростинським судами, де проводили королівські урядники.

В такій ситуації виходя городових публічної справедливості пере- 
ходив у руки загальних, цілого шляхетської суперечності. Шляхта зві- 
брала на соїмках звинуватих т.зв. "каптур", себто від конфеде- 
рації для оборони порядку і безпеки, визначаючи з поміж 
себе "каптурних судів". Сі суди рішали протягом цілого безкоро- 
лів, поки ново короля не короновано, у всіх кріпінських епіза- 
рах. Інституція каптурних судів починається європейські, а з XVI ст., маючи 
час від часу напрацювався і набрав конкретних форм 2).

Сі отже внутрішні переміни, визначення каптурних судів, було 
першим актом діяльності соїмків. Однак я не вірію каптуро- 
вого суду належало до звичайного соїмка, можна й се було зро 
бити на перших з'їзді шляхти. Так було вже року в тій частині 
Галицько-руських земель, що була репрезентовані на вищенським 
соїмком. І не було соїмком на звичайних місцях, а буве шляхта 
Львівської перемиської і Сянівської землі з'їзна ся для вибору 
каптурного суду. Ми не знаємо ані ухвал того з'їзду, ані місця, 
де він був, навіть докладного терміну не маємо. Неви, те, що сей 
частинний соїмк був ще перед 12 червня 1648 р., бо вже на сої- 
мку в Белі з того-же дня при подібними справами зазначено, що 
ідуть прикладом Руського воєводства, що вже завчасу вибраво

1) Як відомо, навіть трібунальні посли писалися невідомо від самого короля, 
починаючи ся формулою: X. Y. rex Poloniae etc. . Tibi N. N. mandamus etc...

2) Дм. O. Balzer Początek sędziów kapturowych.

При тій нагоді, при виборі кантурового суда шляхта Львівської землі зложила ухвалу, що мала на меті оборону воєводства перед експериментальним нападом кохан. Шляхта двох нижніх земель щомусь не прилучила ся до сеї ухвали, а підложила свої міркування аж на звичайний соймик, зазначений на 25 червня. Може бути, що з Перемиського і Сяніцького округа мало з’їхало ся шляхти, а се, що були не чули себе компетентними до ухвалювання таких важних справ, як положена податка й затягнення війська.

Всі нижні провінції Галицької Руси завели кантур аж на звичайні соймиках. Землі, репрезентовані більшими соймиком, зробили се 12 червня на звичайнім соймиковій аборі, назначенни до складу того суду депутатів: цілий склад земського суду, себто Адама Козирковського – судю, Андрія Романовського – підсудку, Томаша Яновського – писаря, до того не Александра Белацького, беляцького старосту, Юрія Вокучинського, беляцького ловчого, Самуєла Сокола, біскупського земського писаря; Грабієла Ліпінського, буського войського, Яна Коховського, докричинського старосту, Яна Горайского, Марціна Брыжеліцького, Андрія Анисиного. Як бачимо, то в склад кантурового суда призначається ся цілий земський суд; се тому, що земський суд властива єсть автономічною інституцією шляхти, по- 
дібно як і корі кантур.

На соймiku в Галичі 17 в. ст. червня вибрано такий склад: Стаміслав Грушевецький, чернігівський ловчий, Яроша Куропатка, Юрія

1) Жерела до історії України - Руса т. IV, N. I, ст. 5.
2) Ісаке, N. V, ст. 20.
3) Жерела IV. N. IX, ст. 40. Лист кушевича 22 VII, la tu w cimnyk kanturze melancholizmu pilnoscem przemazy trawie, przeszkord spiewadce sobie. Пор. стаття: С. К. Кушевич (Записи Наук. Том. ін. Шевченка т. XV).
4) Жерела IV, N. I, ст. 5.
Мрозвіківський, Криштоф Стржецький, Ян Курдвановський, Себастяна Челіньський. Тут однаке сталося нині, як у Белзі, до їх долучено не цілій земський суд, а тільки гродський галицький, себто Якуба Вільчевського, войского і підгарячого і Станіслава Кловського, писаря 1).

Після вибору кантурових судів шляхта звичайно давала їм інструкції що до способу урядовання й компетентності. Майже лише текст ухвал своїх у Белзі і Галичі, можемо лише тут про них говорити, хоч ті приписи мають характер загальний, тому можуть бути ілюстрацією в тому напрямі для цієї Галицької Русі. Початок урядований для белзького суду визначено в три тижні після ухвалі, себто від 6 і. ст. липня; в Галичи термін прискорено, урядовання кантурового суду почалося від найближчого дня, себто від 18 і. ст. червня 3). При першій ухвалі приписано також, абі каденції були ритмічно двох тижнів, опісля має наступати три-тажнева проволока, по їх знов каденції наступае, так аж до коронації 4). В Галицькій ухвалі про це докладно не згадано, мабуть було так само 5). Визначено нову гранницю для кон- полтву суду, відповідно до елікости членів трибуналу: в Белзі мусіло засідати найменше шістьо, в Галичі пятьо судів 6).

Докладний регламент для кантурових судів подає созимова варшавська конституція з р. 1632 і до неї віднесла її тепер шляхта, подаючи лише загальний його парис 7). Місце урядованих полішається до волі суддів 8). В компетентності кантурового суду входять передовсім усі кримінальні справи, що сталися після смерті короля 9). Долучено тут також скарбові справи, додатково залежності, що в то- дішніх вибраженні мали кримінальний характер 10), за те есправно визначено, що мається щоб зодій справи суди не мають брати ся 11). Від рішення кантурового суду не мае відмову, подібно, як від коронного трибуналу, не має також відволоки (terminus perempto-

1) N. II, ст. 13.
2) N. I, ст. 6.
3) N. II, ст. 13.
4) N. I, ст. 6. 6.
5) N. II, ст. 13. зяздайсц на не wedlug cadenticy w ordinacicy swoicy zw.
7) Ibidem.
8) N. II, ст. 13.
9) Ibidem.

III.

Як з одної сторони не маємо першої ухвалити Львівської землі, так знов у ухвалі белзького союзника з 12 червня 1618 р. не маємо згадки про посилів на конфіскацію, вій про інструкції для них. Безперечно, що посилів вибрано, може дано їм і докладні інструкції, однак акту єого не вписано в книги.

Галицький союзник 17 в. ст. червня вислав на конфіскацію (на 6 в. ст. лінія) Зяйна Теодора Потрякою, галицького підко- морія, Миколи Трусковецького, львівського женика, Рахала Мак- ковичного, Станіслава Головинського, галицького городського писаря, Александра Бідовського, галицького воякського і підстаросту, Людмила Видачу — разом шістьох, себто по двох з кожного повіта (Галиць- кого, Коломийського, Теребовельського 9). Тим посилам не дано до- кладної інструкції, як звичайно водилося. Видно шляхта уважала теперішню пору недогідною для великої політики, тому лише обмежила ся таким приоритетом посилам: „Зобов’яжемо їх честно, гоно-
ром і суклінням, аби всі наші права, свободи й обов'язки в сій вітчизні в часі королівства і безкоролів'я, в загальній і в частині були ненарушені. А що велика хуртовина прийшла до сібі наших, небезпечність, котрії не можна відступити, бо приходить їй нам боятись не лише стороннього ворога, але і власного підданого, що його сі бултівники (себто козаки) через шпигунів і ріжкі особи бути та намовляють до поганних річей, — тому ви, поесли будуть домагати ся, щоб електція, дасть Біг, була як найскорше назначена під Глінняні, і щоб реєсмуановано прави на тих, що прийдуть на електцію, і на військо, що буде послане в сі краї на поміч. Як податки будуть ухвалені, то ви, поесли мають дозволити до зрівняння з міцним духом подвійного і чопового. При тому докосні повну силу до всього окрім електції і вибору пана наших самих), щоб лише було користне для добра вітчизни, в сій так незначній, жалісний, небезпечній порі1).

Цілком нажаме домагала шляхта, зібрана на соїмку в Судовій Винні 23 п. ст. червня. Тут поесли приділили дуже подрібні, широкі інструкції, що більше мають на оці загальний державний інтерес. Вони важкі тим, що ілюструють ністрий, погляди і змагані більшої частини Галицької Русі в різних напрямах, в державно-політичних, суспільних, економічних, наці національних. Тому то прийнято ся ми їм близше.

Послів вибрано шістьма, по двох з кожної землі: з Львівської — Ероніма Оссолінського, жандарського старосту, Петра Ожку, львівського земського писаря; з Перемишльської — Миколая Данилова, кор. підстолшника, Францішка Дубравського, перем. підкоморія; з Сеніцької землі — Яна Адама Стадніцького, сан. підкоморія, Василя Яворського 2).

В доданій тим поесли інструкції зазначено на першому місці бажане, аби конвокація відправила ся до двох неділь з причини критичности пори. Що мають на сій соїмі радити? Розумісться, що лише те, щоб належало до пошани свободи, вільностей і прав шляхти, під адресою будучого короля. Все те однаке має бути non in vim conclusionis, лише in vim praeparationis, поліпшуючи властиву постанову електційному соїмові, куди кожному шляхтичеві, навіть найменшої концінції, вільно буде промовляти до вибору пана, що йому подобаєть ся 3).

1) Н. II, стр. 9.
2) Н. IV, стр. 16.
3) Н. II, стр. 14.
Як бачимо, со найперше застережений пройшов замаг, галицькі і вишенські. Така хвиля пожежі, що коли в Галичині поручалося не досягнути вільної свободи, то тут наказують ся старияся і про зійшла було замічане в повесячі, попиравалося при кожному гонці, хоч би й звичайній. Принципіальним є цього дняного консеквентні змагання в одній з Галицьких провінцій, коли одночасно подаємо слід пророку, ще більше після днявого року, набув якіх обставин, серед яких було українсько-руської революції, поділ оголошено, чи незношено чи високопри в тягце була хронічною. Невідомчого висновково — в шляхта на першому зміцнені та причини, що виникають варто громізали.

Але тепер ще, в червні, шляхта не надіяла, що справи такі болючі ударі. Дні програні битви — здушеного Націонала та Острівця — переможе й Харківська сила. Так думала шляхта, коли поклали накази: Еженія має бути навчена в шість тижнів, а тієї краї начинена в небезпеку від цього часу, коли-б її шляхта, і ті, що там воюють, учать.

Не думало, що ціла справа не обмежить ся, але й самих їх вижесе з власної хати. Більш її уся львівський міщикани Кушевич. Довідавшись оного новаршавським євреям відложено електрічни, ще він у Варшаву: „Не маєте деякiх охоти приетувати до доки ся руська хуртовина не втіккоморить ся з меном; а тим часом гоняй ворог Руську землю, бити сполеї, підбиваючи і заводити свій лад (сам інший) до ведььку свобода більшу шкоду мала-б звідси старим звичаем у шість тижнів, а не скоріше, можливо, як се, що тратимо її краї, що в забороток королів мий замок против варварів, правда око річи посила звідси гроші, головний мотор ніжни проходить розумні землі, однакий епічний ринок королевства, який товар зі сходу, а звідси йде на потребу цьому."
галним державним. Ся короткою розповідь, недостача політичного змісту пробивається і в більшіх пунктах інструкції.

Наповнене невідомця короля було багато в дечим не мілі шляхіт, його індивідуальність і особиста енергія, важано концентрації адміністративної влади в королівських руках, відбиває перед її очима марево, що страхом пересмівало. Зваво є воно absolutum dominium. Тепер пригадано собі те. Хоч на вступі проліто кілька сліз з поводу „сирітств" вітчизни, по „святий і несуворої пам'яті короля 1), то зараз трохи низше зазначено, що не добре вплинуло такі пункта, що їх подано Владиславом IV. 2) Що правда, посеред тих неправильностей згадує є на першому місці продання урядів 3), але чи йому випад був король, чи той внутрішній „золотий" лад, що змушував короля для власної есистентеції ліцирувати королівницю?

Для більшого що обмежени королівської влади поручено послам старатися, аби в ряту конвента зложено ще той пункт, що королеви не вільно в поколах і на дворах своїх маті чужеземців, ані радити є з ними, ані їх посплати до посторонніх держав у посланнях 4). Се натяк на плани Владислава про турецьку війну, що укладали є чи помочі венеціанського посла. Тимо, Того шляхта дуже боїлася, не допустила до війни і на будуще хотіла відступити веський подібний прецедент.

Давати королеви яку небуть можливість свідомої діяльності було на думку шляхти небезпечно. Тут засада стояла бавить перед есентуальною користю. Подібно винишло і тепер. Вирішула була думка, аби королевич Казимир іменувати на час безкоролів'я головним вождем військ проти Хмельницького. На се видіював інструкція, що хоч королевич Казимир знав знанні адміністрації досягнення вождя, одночас не передня засторожність собі „quod nullum castrum seu fortalitium regni Poloniae alicui duci vel principi aut descendenti de gente ducei regendum et tenendum pro tempore et in aevum non debeat committiri", а віддають військо, то далеко більша річ, як один замок... Посли мають проти того виступити цілою силою 5).

Це лише що до внутрішньої політики шляхта не виказувалася бістротою, не лише було з розуміння ваги заграничної політики. Інтересно, що шляхта уважала поселення до чужих держав якуюсь приватною королівською справою. „Посилання послів до чужоземних

---

1) N. II, c. 8, N. IV. 16.
2) Ст. 20.
3) Ст. 20—1.
4) Ст. 21.
5) Ст. 22—3.
володарів, відправля і кошт на чужих посілів має видаватись з приватного скарбу короля його милості, як говорить конституція з р. 1503 — зуміють один з дальшіх пунктів інструкції. Серед таких поглядів не дивно, що Польща ніколи не видала до своєго кінця добрих заграницьких політиків і з того боку не мала користей.

Те, що ви вище говорили про значиння короля в судівництві, ця влась була дієсна навіть до того ступеня, що король, проводячи своїм або задворним судам не мусив своєю десцізією прихилати ся до більшості, він міг придумати й думку меньшості. Така приватна практика була ще й до тепер. Се шляхти не подобалося і вона висказувала свої бажання, аби король вимагав завжди гадку більшості ْ).

До обмеження королівської влади належить ще оден пункт інструкції, де мова, аби не дозволити королеві більшій гвардії, як 600 чоловіка. Гвардією не маєй не бути вільно входити в зору до замку, з коротвами і бубнами, ставати з запаленими кинотами, як було досі. Се тому, аби тим безпечніше пп. посил могли радити про річ позаполіту і свободи, бо усе те противить ся вільностям ۷).

Як бачимо розвиток шляхотької свободи не з'ушиває ся ані на хвилину, бажання нових, домагання порядки старих привілеїв по-

кторяють ся завжди і будуть далі повторятьись. Шляхта не забуде про пих і толі, коли наоколо себе буде бачити сумну руйну міст, сел і дворів.

Придивім ся тепер, чого домагається ся шляхта від соїму і від будущого короля, аби забезпечити внутрішній і зверхній спокої і в яких відносинах сі домагання до вище наведених свободних по-

стулатів. Здається бо, що в сій небезпечній порі, після розбій

польської армії, коли елементи повстамі обмінуло, що роз ширші крути, тоді боротькі інструкції засиплять ся проектами оборони, військових і п. реформ. Тимчасом ся сторона виходить дуже блідо, шляхта думає, що оборонатись зможе сама власними сітами, що постановить ся на соїму. Ліка ся домова оборона, побачимо низше, тепер передаемо ті проекті, що подані в інструкції на соїм.

З огляду на те, що окраїнні замки не добре забезпечені, посил

мають доматись, аби кріпості Львова, Перемишля й Сяноки були зміцнені коштом публичного скарбу, також має пригадатись, щоб король в pacta-x convenia-x зобов'язав ся означене число окраїнних замків уфортіфікувати ۸).

۱) Ср. 26—6
۸) Ср. 18.
Львів, Перемишль і Сянік позбавлені окремими містами, вони дійсно стали незабаром граничними, бо як об єв стіну оперлася козацько-селянська сила, коли всі дальші на схід уцікнили під напором повстання.

Звідси взяти гроші на фортифікації сих "окрімних" городів? Звичайно, тут земська автономія уступає на бік, а кошти має дати публичний скарб з того гроша, що приходить з королівських дібр. Коли королі на ма, то всі сухі й морські мити, жуки, економії і всікі неньші доходи мають ужитися на потребу річі воєводи 1).

З дальних східних містів згадано лише про оден — Кодак: Тому, що видано на нього богато кошту і богато там війська зосталося, треба старатися, аби не внашив у рухи ворога 2).

На поворотаних козацької своєю в в остаточному разі міг бути загальний похід шляхти 3). Коли-б прийшло до ухвалення податків, то послідні мають пристати на два податкі, але зрештою можуть ніти за загальним бажанням 4). При тому мають постаратися, аби апрообовані частини ухвали землі Львівської, Перемиської і Сяніцької, її сей податок тут належаний має відтягнути ся від того, що буде ухвалений на сеймі 5). Спеціально просить ся апрообати на ухвалу Львівської землі, бо ся була постановлена не на звичайний соймик, але на перелом інших земель 6).

У відносинах до посторонніх держав велить інструкція, аби на дальної задержано дотеперішній стан 7). Спеціально належить постать посягні з виданим гетьманів і неволі. Там треба пояснити, що гетьманни лише тому так далеко загналися з військами, щоб задержати козаків від морських походів, до чого Польща обов'язана укладом 8).

Того треба просити брандербурзького електора, аби поратував річ послідову військом, або також посірим ся випадком податкових залежностей 9). Того самого домогтися треба від Іданьска 10).

---

1) N. IV, ст. 18.
2) Ст. 23.
3) Ст. 20.
4) Ст. 20.
5) Ibidem.
6) Ст. 19.
7) Ст. 19.
8) Ст. 23.
9) Ст. 22.
10) Ст. 23.
Втім б вибаче, не для більше, так, що не можна-б вибрати по-датків, то посіли мають дійти до якого способу державної позички, аби можна назнини війська 1).

Усі ті, як бачимо, пропоновані способи мають на оці оборону старими звичайними способами, не видаючи ані одного нового, щоб винищувати ненависть і скоростю. Найшвидше се, що поміж тими проектами не має зазначеної ніякої реформи, в тому напрямі, аби усунути причини того зла, що навилося на річ російську.

На тім пункті, в справі заведення нових реформ шляхта була незвичайно драальні. Ось ще один пункт інструкції, де мова про главні привілеї козакам, що має надати владалам: „По наших пов-водствах розійшлася загальна поголовна (що звичайно ворітність ся з божим голосом), що немов би то якісь привілеї видано запорожжским козакам з печаткою, котрими козаки чувають ся; ш. посіли мають довідатися, з якої се видищо капеларії, та посчитати печатарів, з чиєю едієюєстю й на чий розклад видано си привілеї. За тим мають доглянути ш. посіли, аби на будь-яке корол учинив ніяких поможних печаток, а що би така печатка була потверджена, має бути бесільне, не лише в справах публічних, але й приватних, бо клейності полського королівства мають бути орнаментом полськних королів 2)

Сьомов ест сього страху шляхти загадуваний вже назви Кушевич.

„Стараюте ся ш. в полській палаті горячо, — ш.ше вин — аби привілеї в尼斯. Дани королем Владиславом козакам на державні походи, були надані; а тим часом пехай Хмельницький наймає анона Татарів!“

Правда, є чи диване, що можна-б зачислити до літнього боку інструкції що має на увазі денку переміну дотеперішнього стану. В інструкції вклюємо ще оє який устук:

„Уважаємо потребним до внутрішнього спокою, аби всі незгоди, спори, ненависти й конфлікти помежі громадянами, як дівчої, так і теперішньої, були усмилної повагою конфокації: бажаємо собі, аби заховано згоду помежі ріжковиріцями, як мож найбільше й най-сильніше, бо як коли, то тепер, серед небезпеки, вітчизна потрібує згоди й обов'язкової любові від усіх нас. З огляду на те, що ни. брати грецької віри жаліли ся, як на повередніх соймах і соймах, так і тепер, що мають велика кривди в свободі й при-вілеях, у відобрання деких бенефіцій, поручачо ш. посілам нашим

1) Ст. 239.
2) Ст. 27.
найти сильней способ, аби иже грекъка віра у всіх своїх правах і претенсіях була заснована в.

На перший погляд — справа незначно важна і шляхта тут виходить з проектом реформи, яка могла-б мати далекі наслідки. Коли однаке приглянемося ближче тій змиві, то побачимо, що се піщо більше як пусті слова, що мусили проминути безслідно. Вже у вступі до сього бажання виступив на верх хвиляєвий інтерес: згадалась би тепер згада, бо ще не небезпечна. Поляки знали, що релігійні мотиви не мають чагу в сучасній ворохобнії, тому аби перешкодити епіцентральні симпатії руської шляхти до козаків просять ся уложені релігійних антагонізмів. Самий ближній проект заишло претенсії грекоїцької віри виходити дуже загально, без ніякого контрульного виселення на основну переміну дотепершньої обставини.

Зваживши все те, не можемо сього пункту інструкції уважати чимось незначно важним, певним, реальним постулатом, є лише факверком, що яв замкнуті уста останкам руської шляхти, що чисельно ще була доволі сильна, ж і могла-б не мало поширювати поліським інтересам у сьом внутрішній війни.

1) X. IV, ст. 18—19.
2) До війських тут другорядних чинів війська належать ще ось які пункти:
а) Князі та акти, отворені усередом пріймачи, аби були доступні для власів і витів, лиша для військів там, де ще староває не зложені пріймачи (ст. 19).
б) Капітул уложені на конюнкції 1634 р., аби був відносяний (ст. 19).
в) На надужити війська маю бути наложення більше, як дотепер, жара, або одна жорнука що одній в тій самій місць не станала, аби ротами перебували при зору та, або чужовідомого війська було менше, ще своєго (ст. 21—2).
г) Попові старості й державці аби не вступали в уряд перед дохованим обркузіном доходів, роходів і стану королівщини (ст. 23—1).
д) Всім контрактам, аренда, адміністрації, концесії що до королівщини мають в переходати до королівщини лише через руки королівного піддворівника (ст. 24).
е) Ціла кварти маю бути обережна на воєнні видатки і в неї має ц. Марцишвський заломити справу (ст. 24—5).
р) Прусські воєводства поминні заломити рахунок піддворівником коронному і повоєнному воєвода повністю звірити давніх 60,000 п. (ст. 25).
о) Військове законодавство або замовлялося ся податками з військими землями (ст. 25).
з) Страчени доходи з українських митових поворою мають бути надоложені чимось вищим (ст. 25).
і) Собові розки (відложені справи) повинні на найближчій землі проходи на порядок дієвих перед вищим справами (ст. 26).
к) Ті держави, королівські села що відпали від старості, аби були приверени.
л) Послу мають забороняти всімі депутатам до короля під час жорну, всіх певних наряд, хиба-б при тим була ціла посольська шляхта (ст. 27).
м) Справи передані собові, аби виходило під надзвичайні порядки, як їх вимагають, не по воїн референцарів, під карою 1000 гривень (ст. 27).
Таким способом ми оглинули найважливіші постулати, її домагання і проекти шляхти, що зруйнувалась коло двох союзників центрів, Галича й Судової Винщині. Про інструкції бельського союзника ми не зналимо, однак можна бути навіть, що вони не були в алегрії наведеніши вище, тим більше, що там руського елементу серед шляхетського стану не було найвище цілком, тому політика традиції могла би своїм звичайним руслом.

Тепер приглинилося, що обдумала галицько-русська шляхта в тім напрямі, аби забезпечити свої власні землі від напасти ворога, що обміркувалась, аби охоронити своє добро й життя від евентуальної напасти Хмельницького та власних підданних.

IV.

Всі приватні справи союзників оберталіся головно коло двох справ: 1) зложення власного війська, і 2) наложення податків на удержання воє.

Як ми вже згадали, Львівська земля найскоріше зложила собі приватний союзник без Перемиської й Свиніцької і тим постановила оборонні способи для себе. Нових тексту вже ухвали не маво, лише з урядків обговорено вже інструкції, і приватних ухвал двох вищих замисел докладно загальних її зміст.

Львівська земля постановила військову оборону зложену 1) з 100 гусарів, 2) 200 козаків, 3) 200 піхоти. Над ними поставлено ротинами: над гусарами кн. Остророга, над козаками (Сакацька Ковальського, Льв. столника, і Колка, над піхотою Чсрміньского).

До якої суми мало доходити удержання свого війська не знаю, не маю також згадки, який на сьо наложен податок. З аналогії ухвал Перемиської і Свиніцької землі можна казати на вічно, що був такий самий, що й у сих землях, сество два податки і чопове 3).

[Далі текст, відсутній інформація]
Одно подимше раховалось тоді на 15 гр., одже кожний селянин з лану, властиве з якої небудь частини землі, що уважалась однильцею для визначення податків, мав заплатити 30 гр. Як би можна припустити, що аналогія мові ж ухвалою Львівської землі і Пиримської та Сяніцької була цілковита, то сказати ще, що докладний розклад податків мав бути оснований на універсалі описаному в конституциях з р. 1578 і 1629 1). Не знаюмо хто мав вибирати ці податки, що до чопового, то збираю його було в руках Петра Ожі, зем. висаря 2).

При тому застережено собі, що як би конвокацийний соїм мав налаштувати який податок, то коли-б він доходив лише 30 гр., то Львівська земля мав бути свободна, як би більше, то видасть лише те, що переходить два подимні 3).

Друга з порядку земля, що скоро постаралась о забезпечення своїх земель, було Бела й воєводство. На соїмку 15 в. ст. червня, властиво про це нічого не говорено, а лише про се 4). Сей термін назначив був белський воєвода Конецьпольський, змушуючи шляхту про небезпеку від Хмельницького 5). Зібрана шляхта, завжди народи, що відома з ордою, по розбігу кварцяного війська „Україну. Поділи й нині пограчані воєводства пустощать огнем і мечем і що день вивершують нещастя“ — постановила затягнути військо на оборону власних границь, зложене з 100 усарів і 300 козаків. Регіментарним постановлено: до усарської коругвя Януша Прусьовського, белсь, підкомория, він мав бути й полковником над цілим військом, до козацьких — Яна Лиховського, бел, підстельника, Стефана Козоровецького і Янка Воучинського.

Стягани коругов і становиця назначено у всіх дебрах воеводства без шпікіч, чи є були королівські, чи належали до духовенства, чи шляхти. Винніть лише само місто Бела, до мав урядовати кантаровий суд.

З днім 1 липня коругги мали бути готові і від тоді починала ся служба.

Кончи удержання сей невеликої, що правда, армії, були такі: кожному усарові на коня — 80 зл., козакови — 60 зл., кухонного на одну четвертину, себто один квартал — усарам 4000 зл. козакам по 2000 зл. Значить ся заплата на коні доходила до 28,000 зл.

1) Ibidem (ч. 30.
2) Ст. 28.
3) Ст. 20.
4) Універсал 81 V. 1649, б VI. і 8 VI. Ind. real. castr. Belz. a 1648, l. 225, р. 547-8, 587, 539.
а четвертима заплатити на пожежу 10,000 а. — разом 36,000 а.

Треба було з гори вилучити, щоб знову було в селі військо.

Себ тягар натурально ушав на рамена селян. бо за повсечасними викатками річ поголоютої се висводяться значно скірдо податкового вікса. На сі кошти удержані війська призначено напевною сумою 30,000 а. Податок здійснюється в сі селян без вимоги, королівські, духовні й ціхототські. Що до поголовного жінівського то визначено його в сумі 30,000. Як знавач, дивившись збиралися поголовно жінівське таким способом, що кожна особа жінівського стану мала заплатити за себе існую екількість гроші. Окіля переносили в звичай, що з гори визначувалося сумою і що мала прийти від Жінів і сю суму стягнути були обов'язані жінівські старшини уряду, розкладаючи якщо ше своїм.

Поборці до таких податків вибрано людячівського воєнного парламенту Іванівського, котрому тім поручено, аби для себе не вибирали більше як на одного грошей від злотої і по 3 гроші від киїт.

Се ж звісно, що в тодішніх часах поборці вилучаючи самі податики, а на власний уряд.

Сюсіб вибраного податкового приписує союзова конституція з п. 1029, де показано, як се податки вибирають шті від людей різної катерорг. Тенереша ухвалила си до бої, визначуючи при тому, що в руській помають платити сед податок.

Під назвою податкового розуміється си звичайно селянський податок, від одного диму, а в містах платили його лише від оброблено поле подібно як селяне. Однак ще від 15 стол. при податковому ухвалено звичайно міський податок (поголоютої від вартості майна. головна ріжниця була така, що коли податки платило си звичайно з обширну землю, то тут визначувало невизначені процент вартості. Такий самий податок міський визначено й тепер по конституції 1029 р.

Усе ті гроші з сих податків поборці мав поборці вилучаючи військо в руки ротників, яка-б полошалась решта, се мав зложить до депозиту в земській беззмовній суді.

Трехмісячна військова служба, до якої згадані ротники були зобов'язані, була пілком не достатньою в очах шляхти. Видно не думали, що небезпекність так скоро промане. Тому то на тім самім союзіко уложение сюсіб дальней обороны. То саме військо мало служити дальніх три місяці, себто до кінця грудня. На заплату для них визначено світевальну суму, яка-б лишалась від теперішнього податкового й поголовного і мала бути перехована в земськ-
куму еуді. До того ще мали прийняти деякі залежності від попередніх поборців, як від підстольника, що адміністрував був минулого року чоловік, від давнішого поборця Войцяха Губиша, що досі якось не зложив ще рахунків. Йому загрожено, що якби він не розглянув, то каптурений суд має дорогою екzekуції з нього се стягнути. В ухвалі це згадано, як високі були сі залежності, мабуть разом із депозитом не дорівнювали б до 30 000, бо зараз постановлено ще один податок на Жіндів в такий самий сумі 3000 зл., що мали відати ся на день св. Михайла, інакше суд каптурений мав би по- 
тягнути до відпівалості старшину і докторів жидівських.

Коли з одного боку ми бачимо посеред шляхти таких, що ад-
мініструючи податками грошами, не вимовляють своєго обов'язку належати й рахунків не складають, — то з другого не хибувало 
ї патріотів, що жертвували своє життя на загальне добро. До таких належав Стефан Ніцинський, хорунжий Белзького воєводства. Він на 
совійку записив прилюдно, що встановить власним коштом одну со-
тню козаків, лише аби шляхта дозволила йому брати стацію, як 
пільгами. Натурально, що всі на се пристали.

Не досить, що згорі забезпечено військову службу аж до кінця 
року, таки зроблено приготовано до найбільшої комісності, іменно 
ухвалено загальний похід, як би прийшла така комісність. Навить 
своє сеймикову ухвалу зрізано з двома відцім, так, що за третім 
покликом кожний шляхтич мав сідати на коня 1).

Такими способами хотіла шляхта Белзького воєводства за-
безпечити свої землі від можливої козацької напасти і внутрішніх неспокоїв. Як бачимо, вона ужила всіх своїх способів на те, якими поселенію ся від давні-давня, навіть військо, податок, якінці по- 
селені рушля. Не думаю однак, що один бік сей дороги небезпе-
чний в сих часах, а се накладуване податків на селян. Коли се-
ляне зачухали, що в ехідних воєводствах селяне бутують ся, про-
гонють своїх панів і роблять ся козаками, то невідно що вложені 
на них податок 45 гр. від одного дима не міг на них епроваджу-
вати охоти до вірності і вовчачиць підданства. Сез способій оборони 
шляхти виходив так немов би хто дув на великий огонь, хочача 
його загасити, подібно як сірницю.

Шляхта може се ї бачила, але вона від довгого часу не хо-
тіла й думати про се, аби до публичних цілей причинятись власним 
громом.

1) Жерела IV, Н. 1.
Тепер пригнані ся, які способи обміркували шляхту, зібрали на союзниць в Галичині в два дні пізніше 17 ж. ст. червня 1).

Тут з самії гори сказали, що на винадія наглої потреби має бути загальний похід усього воєводства. Заки би однаке до того мало прийти, має повнити обов'язок «борони націєи військо». Число його визначено на 500 чоловіка: 30 гусарів, 300 козаків з огнєстроєю стрільбою і 100 піхоти. При тім виділили ротникам інструкцію, аби вони затягали добру шляхту в сі ріди не наявала мілкого чужинця, як до кінота Володимира, Черкаса, найменше Козака, а до піхоти якої не будь Русина, а се по змінній не по релігії, хиба як би хто хотів їх держати власним коштом.

Се застереження шо до Русина, з тим додатком, що тут діло не в вірі а в переконанні, а найширшим доказом, що галицько-руські польські сфери добре розуміла звідки найбільше мешкають епізоди ся, себто від Русинів. Се також доказом що всі ті народні рухи, які проявились в осени 1848 р. не були виключно соціальні і релігійні, вони мали в собі богато національних прикмет — були в широкій значині народними.

Наставниками над усарами вибрало Станіслава Потоцького, под воєводу, і його іменувано полковником усього війська, далі ротниками над козаками визначено Андрія Потоцького, Александра Цетнера і Михайла Куропатву. До піхоти ротника не визначено, віддано се до волі полковников.

Платю обіцяно усарах по 60 зл., козакам по 40, піхотинцям по 10 зл., десятникам по 5 зл. — до усього того ще 1000 зл., т. зв. „баряц“.

Для становищ призначено лише королівщинні, не так як у Белы 2).

Лише Рогатинське старіство увійшлою щиком від стацій з огляду на старосту кн. Заславського, також звільнень добра львівського арцбіскупа.

1) Вони були так розложені: усари мала ставати в Козловській і Снятинській повітах в Чортівці, Ташміця, Вільниці, Пролашняні, Ладичі, Перекові, Востромках, Угеречих, Залучу, Хлібницях, Замульницях, Добославах, Новакинах, Жукові, Жуковцях, Підвисах, Тюдеві і Глушищах. Селянський польські від Стан. Потоцькому взяли брати стацій лише в околиці Галича: в Угринові, Дриціві, Бишові, Тарнові, Велесниці, Панці, Камінці, Комящах, Баранив, Долинцях, Кунелі, Радинцях, Угринові, Королівцях, Наваковах, Торгонцях, Запреци. Хоругва Цетнера мала визначени стацій в північних областях Теребовлянського повіту, в Могильницях, Романівцях, Оранивцях, Галичинцях, Яблоновці, Целові і Петракові і на. Куропатка мав ставати зі своєю хоругою в Калуській старості.

2) Жерава IV, N. 11.
Всякі надужитя при вибораній стації мав судити каптуро-вий суд.
Четвертина служби сього війська мала починаються таки від дня ухвал, себто 17 червня, хоч понес названо аж за тижнів чотири.

На удержання сього війська ухвалено також податок, двоє подимого, себто 30 грошів від селянського лану, без огляду на пусті (sine abiuralis). Се подимне мало виплатитись на 1 лишина в Галичю і Теребовлі до рук Стапіслава Головінського, гал. трод. писаря. До грошів з сього податку прилучено залозності з чохового, котрия адміністрував війській Александер Бидловский. Часть тої суми, 1500 зл., сей адміністратор зложив таки зарах на союнику, а про решту мав вже подати каптуро-вий суд.

Про дальший час, поза трохмісячною службою війська, тепер не думано, сю справу відложено до найближшого союника, що мав зібратись після конвокації, коли повернуть посил з справозданнями. Мабуть шляхта думала, що може на дальший час, не прийдеться думати про оборону, може ціла буря утихомириться, а з гори вже визначувати наший податок на селян не було добре, не причинилося би цілком до їх вдоволення 1).

Тепер перейдемо до західних двох земель, що не вплили разом із Львівського обміркувати якесь охоронні способи — до Перемишля й Синьока. Ухвала сих земель що до забезпечення цілості своїх околич була на судововишнським союнику 25 н. ст. червня 2). В цілім способи пійшла ся шляхта дорогою тою самою, що й Львівська, що зрештою не дуже була відмінна і від інших відмін.

Землі Перемишля постановила затягнути 500 людей, 100 гусарів, 200 козаків і 100 піхотинців, під проводом Яна Фредра, Миколая Чурили, Марціна Мадаліньского і Петра (Александра) Сеїцихского. Кошт того війська випав незначно великим, бо як в ухвалі згадується, „трудна і нагла пора“. Самим ротникам визначено велику платню: Фредрови 15,000 зл., Чурилі і Мадаліньському по 3,000, а Сеїцихскому 2,000. За заплату війську усарам 5000 зл., козацьким сотням по 4000 зл., піхоті 3000 зл., — на одну четвертину. На „барву“ мали визначити опісля самі каптуро-ві суди.

1) Тут додати треба, що державні королівських дібр не хотіли заздри небезпекию возвити кварти до Рави, лиш просили через погоїв дозволу на союни, аби можна складати у Львові (ст. 18).
2) N. V.
Для зібрання свого гроша ухвалено податок двох податків і решту чолового з минулого року. При докладнім розкладі тих податків прийнятося ся компетенцій з р. 1578 і 1620, зроблено однаке се застереження, що нови від церков мають бути свободні від сього податків.

Як бачимо, є вже другий спосіб модернізувати якісь чимось релігійний антагонізм між поляками і русинами. В інструкції нав сойм висказано бажання привернутинових прав руської церкви і тут звільнення руського духовенства від податку заспокоїть його і не виняті екзотичні у змову з ворохобниками.

Обложено також податком Жидів, призначивши до стягнення 1000 ат.

Час заплати податків назначено на 6 липня, в руки Станіслава Острозького.

Найшовся і тут шляхтич Кароль Корнікт, що обіцяє власним коштом поставити дві сотні людей.

Сяйниківська земля не була наражена на велику небезпеку завдяки своєму далекому положення, тому тут ухвалено лише півтора сотки казаків за 6000 ат, а ротникам їх Андрію Нобідінському призначено платні 4000 ат.

Податок: постановлено таким самим як у Перемишлі, лиша з того впізнкою, що не обложено Жидів, бо їх в Сяніччині було дуже мало.

Всі ті війська, Перемишльські й Сяніцькі, мали служити під розказами ки. Заглавського, як подовжника, вибраного ротником угарської коруції Львівської землі. Фредру мав зі своєю коруцією стати як найкраще в Медзіци, Чурило в Лежинецьку, Мадалінській у Вишну, Сяніцький в Старані і Вишатичах, Нобідінський в Кропені після того під Перемишлем і Сяніком мав бути попис і від того часу рахувалась служба для війська. Становища мали назначити кантонові суди.

Видавані декілька приказів наставникам військ, головно до того, аби стації вибирали справедливо, не кривдяли людей. Коли-б наступною посилато рушень, то той шляхтич, що затягнув ся до земського війська, мав бути вільний. Що до домашніх ворохобників, то коручено, аби виступили з цілою енергією проти них, передовсім імати і виділяти до кантонових судів. Коли-б однає якого бунтівника забито, що вбиває має бути вільний від кари.

Так приготувалась Галицько-руська шляхта на несподіваний махід Козаків і етапальному диверсію місцевої руської людини. Російсько-навеснє була приготована шляхта Галицького округа,
бо Перемишля і Сяніччина, як даліші, могли менше мати страху як східні території.

Тому то зараз невдовзі по конвоюванні, 20 серпня відбувся знов союзник в Галичині для вислухання сприйняття послів і при тім до новин ухвалу з 17 червня, як є більшою було заповіджене того часу). Видичи заведені надії що до скорого засновання козаків, приходиться тут до думки, що небезпечність можна відсумувати лише шильно і тому продовжується служба затягненому війську в чернівни на дільші три місяці. Заплату для нього, посприймаючи волю більшити її, визначено на велику, для гусарів — 6000 а. „кухонного“, козацьким коригувам по 1500 а., а з того самому Михайлові Куропатці — 500 а., був, як передше — 60 а. на гусаря, жод 40 а. на козака, 5 а. на піхотинця. Разом одне удержання коштувало 20,500 а., що мало покритись знова податковими грішми: ухвалено одно подимне (15 гр.) на селян і продовжено чошове по містах, що мало платити її на конституції 1629 р.

До збирання податного вибрали того самого Станіслава Головмського, грод. писаря, при тім звикованого його з попередніх податкових грошів, 19,345 а., що він був видав на заплату війську. Решта з того побору — 9,134 а., мала долятисть до нових доходів, подібно він мав узяти в свої руки рестанції від Юрія Мrozовіцького, що адміністрував дотеперішнім тридітнім чошовом. Вибір нового адміністратора чошового відложені до найближчого союзника в осені, до котрих однак вже не прийшло.

Вияви також під розвагу есентуально дальню потребу, задержання війська на третю четвертину і в тій цілі згори ухвалено ще одно подимне від 10 грунди.

Остаточно порушено справу найбільшої конечності — собі загального походу. Уповноважено Яна Теодорика Потоцького, галицького підкоморі, до скликання всієї шляхти універсалом. До ставлення зобов'язань були всі, набив нецеремоній в сих землях мали вислати відповідно збірну силу, так само духовні, державні королівниці, вдові і малолітні, під карою 1000 гривен. Звільнило лишень членів гродського суда та якогось і. Станьского, що вже був у глибокій старости.

Вибрано одночасно й ротників для сього загального походу: з Галицького повіту — Броніслава Грушецького, з Теребовельського — Миколая Баворовського, з Коломийського — Навла Лодзянського, а для піхоти — Навла Шумлянського.
Якби підкоморні хотіли іхати на електію, то мав уповажнити до ескімів походу одного зі згаданих ротників.

Вкінці пригадано воїскам, аби резидовали в замках і не походили своєго становища й обов'язку.

Загальний похід найперше ухвалено на соїмку в Галичині і тут, після Львівської землі, найперше прийшло до його здійснення. Вже 28 в. ст. серпня розсіяв Ян Теодорик Потоцький універсал, і взяв шляхту збиратися у похід проти внутрішнього ворога 1).

V.

З ходом часу показувалося загально, що ситуація не стає лекшею, проти того, тяжчею. Ки. Заславських громадян вовчі землі відвідали Галиций, до нього прибули поміч з інших земель, де зліли просто до Вишневецького, але все це показувалося недостатньою, тому що шляхта заходила ся коло збільшення своїх сил.

Найскорше взяло ся до того В. Потоцька воєводство. Тут здійснено соїм 13 кв. переселя за залізним листом воєводи з дня 26 серпня 2). Головно взято на розгляду справу внутрішніх шекспоновів і мірковано над способами, щоб їх втімірнити. При тім шляхта зрозуміла, що збільшення військової сили не може вже бути таким самих способом; як передбачає, щоб кошти удержани залишили на селям, — з радше причинилося більшого розарення їх. Вихолю на того погляду, ухвалено затягнути т. зв. ланове військо. Воно мало виставитись таким способом:

1) Кожний шляхтич, дідич або заставник, що є в дійстві посіданню дібр, також духовні та державні королівниці — мають виправити за кожної десять ланив (селенських), одного кінного воєка (раїтара) з добром конем, зі зброєю, трьома стрільбами і ножівкою.

2) Хто-б не мав десяти ланив, має поставити від шести одного носака.

3) Та шляхта, що в однім селі єсть їх кілька або кількацать, має спільно складати ся на райтара або носака.

4) Велікі арендарі. що шляхта чи плебсі, що не мають дідичних дібр у тім воєводстві, однаке ніжкують значні суми гроші в аренді ріжких дібр, мають також причитати ся до оборони: від 20,000 ал. мають виставити райтара, від 10,000 носака, коли мають

1) N. XVI, ст. 69—64.
2) N. XXI, ст. 72—73.
менші суми, то мусять складати 50 по кількох на райтара або
козака.

5) В нових осадах, де ще лани не екомпьютовані, повинен дідич
вислати одного райтара від 50 домів, до котрих належить ґрунти.

6) Хто не має ґрунтових селян, лише халупників, загородни-
kів без рілі, той має постачати від 50 хат одного гайдука, лише не
Русина, з мушкетом і шаплею. До того зачислюють ся також Жиди.

На наставників для сього ланового війська вибрано: Алексеан
дри Белзецького, Станіслава Сарбенского, Адама Суходольського.
Рішуче виконано визначене суд для всіх військових надужить
себто: Вацлава Кашовського, Повіфа Браніцького, Самуєля Сокала,
Станіслава Браніцького, по одному з повітів — Белзького, Грабо
вецького, Буського та Городельського.

Понес для сього війська назначено на день 24 вересня під Бел
зом перед кантономи судами.

При тім постановлено значну кару на всіх тих, щоб не вдово
люли сім ухвали, на таких мала належитися грошова кара в такій
висоті, кілько-б приходило за кожного воєка.

Таким способом виставлено будь-що будь значну військову скуту,
в зразку своєї селян, бо цілий коні устав на саму шляхту. Так
кій крок шляхти не части, він виступає лише в військових випад-
kах, тож треба його тут піднести з патиском. Ся обережність що
до селян доходила до того, що шляхта не зважала ся наложить
податку на неперед затягнені війська, хоч термін їх служби минав
і треба було постаратися заплатити на другу четвертину. Не бачено
нишого виходу, як лише просити тих ротників, щоб заздарили з за
платою до найближчого союзника, тимчасом служили без плати 1).

Перед катастрофою під Пиллявцями відбувся ще союзник в Судо
вій з Москвою. 14 н. ст. вересня 3). Тут передовсім ухвалено „для звер
хнього і внутрішнього спокою” взяти ся до останнього способу, щоб
до загального походу. Властива ся ухвала належала лише до Пе
ремської і Слівцької землі, бо з Львівської вместіть рушень екін
кав вже перед тим нн. Заславський, що збирає війська під Глиня
ним 4). Шляхта Перемської землі мала зібратись під Медикою,
Слівцька під Слюком на 28 вересня. Тимчасом одночасно розбув поль
ське військо (23 вересня) і до формального походу не дійшло в Пе
ремській землі, лише одна частина перейшла до Вишневецького,

1) Ст. 77.
2) N. XXI, ст. 78—83.
3) Матеріали до історії Хмельницького N. 2. (Записки Н. Т. ім І. т. XV).
мусіла боронити Перемишля. В Сяніцькій землі шляхта ще зібралися, але аж пізніше.

Другою справою, трактованою на еїм союзнику була заплата для давнішої затягнених військ. Львівська земля вже була віддячна кн. Заславському гроші на другу четвертину, тепер лише на дальніші випадки ухвалена селянський податок двох подимніх, розложений на дві побори, що мав вибрати за дві тижні Петро Ожіа. При тім однаке спустошені лами мали бути свободні він податку (saules desertatis). Перемиська земля розложила два подимні аж на чотири побори, також з увільненням порожніх ламів. Вибрати їх мав Гаврило Берецький, пер. зем. писар, за два тижні від того дня, собіто 28 вересня. Венеція також і Жидах платили податок від домів, ремесла, торгівлі т. н.

Окресло ще перемиська земля ухвалила затягнути дві хорути козаків і для них визначила наставників: Андрія Срежадійського і Андрія Гося. Для однієї хорути призначено 3000 зл. самим ротникам по 1000. Збір цього війська мав бути в Старенічах коло Старого міста, в Мостицях і Волині, звідки мало йти туди, куди належать каптуркові суди. Початок служби рахувався від 1 жовтня. До інструкції, для цього війська додано, що воно має в разі потреби почати Сяніцьку землю, до того саме посліду зобов'язувала ся.

Сяніцька земля для себе ухвалила три побори видати 21 вересня до рук Самуєля Балі.

Вплив з огляду на внутрішні неспокій ухвалено, щоб каптуркові суди урядували ві Львові, Перемишлі й Сянці аж до самії коронації та судили всі справи про розрухи, бунти і рішучо пере водили екзекуцію засудів.

VI.

Тимчасом всі воєнні сили, що були в готовності, послувались на еход, ще від 26 н. ст. серпня, якийсь час стояли коло Зборова і незабаром 28 н. ст. вересня стрітували всі регіментарські війська і поляки Вишневецького з Хмельницьким під Полтавою, недалеко галицької території на границі Волині й Поділля.

Тут наступив рішучий зворот у козацько-польській війні. Польське військо розбило на прах, останики його згортали у Львові Вишневецьких і Заславських. Великі острих нав на Полкані у Галичині, шляхта утікла в Польщу, инша замкалася ще в замках для оборони, за міни пили польські віщані й Жида. Львів приготову-
єть ся горячковим способом до оборони, складає великі жертви в руки вождів. Хмельницький посувається ся зі своїми силами далі на захід, Вишневецький, вибраний тимчасом головним керма- ничом, не має відмаги станути проти переважних козацько-татарських сил і уступає зі Львова під Замость. Таким способом Галичина, з виїмою Перемишля й Сянока, була віддана цілком на ла- ску й неласку часового побідника. І закинуло від рану в цілім краю з приходом козацтва повставали руські віщане й селяне, ки- дались на замки, двори, костелі і помагали козакам ширити спу- стошінь.

Хоч Хмельницький полонив Львів, не хотічи його здобувати, і відклонив до Замости, то коли звідти повертає на Україну, пороз- силав поодинокі козацькі громади по цілій Галицькій Русі, що мали добувати менші міста. Їх поширило нави та в найдальніших кутах емпірію руської людності, що бачила в козаках своїх прихильників та оборонців та великими способами старала ся знищити до- тене рішню польське напирання.

На жаль однако, разом з козацькими відділами розбрели ся по Галичині також татарські загони і вони та справили, що не лише шляхотські двори були зруйновані і їх добр а спустошені, але також богато села було страшно знищено.

Ми тут не будемо подавати до- кладного образу тодішніх подій в Галичині до половини грудня, ані теж того стану, що полявши ся по тім, лишє відомлено читачів до нашої спеціальної про те розіб'ядки 1). Скажемо лише коротко, що ся хвилини — образ компенсації анархії, а наслідки її — се велика економічна руйна Галицької Русі.

За цілий той час сойминоке живе мовчало цілком, лише в оди- нецькій недіткенній катарсії землі, в Сяніччині, бачимо його не- перерване.

Коли жже Хмельницький був у Галичині, напив на польський уряд оправданий страх, що він може посунутися ще далі поза Сян і Вислу. Тому то горячково організують ся в західних сторонах вій- ська. Складаючи сойминки була річ доволі тежка, тож прімає силою своєї власти видав універсали, що установляв загальний песях плахи.

До Сяніцької землі вийшов такий зазнічний лист 14 н. ет. жов- тна 2). „Під час наглої хуртовини — говорити ся в нім — в річчі по-

1) Народні руси в Галицькій Русі 1648 р. в XXIII і XXIV т. Записок Наук. Товар. ім. Пшевіча, також опов'ядною відбитковою.
2) N. XXVI, стр. 92—3.
есолітий, хоча й забезпечити Сяніцьку землю від злочинності, особливо від бунтів полоній і людей, що вони належать, доми, двори й добр на шляху з Сяніцького краю до звільнений не прийшло. Францішка Микішка, самецького кацілія, свій буті такої самої ваги, як ухвалює тамошні землі, він розібрав універсал, аби це шляхта Сяніцька мала ся до нього в формі посолитого рушня до своєї небезпекости ставила чого...

Сей універсал не було дуже потрібним, бо, як гальюного походу з'обов'язала свій від універсали 14-го вересня. Дійство сяніцького кацілія силивав шляхту на 20-го жовтня до Свідок, самецького кацілія 1). При тій нагоді ухвалено свої деякі справи з огляду на те, що ухвалений в трьох зборах на заплату другої четвертини для купонів Іофідаїномського не був достаточним, ухвалено брати зі всіх королівських, духовних і земських дворян Мельхіор Грюковського до двох тисяч. Друга справа верховдства над військом. Перше загалом над всіма трьома землями був кн. Заславський, вибачено від вручення сенатському чесному, Островському.

VII.

Було, що перейшла Галицькому була сильна, що понад дві місяці, тож власної переворота в житті було. Тимчасом відбувся елекційний собій, вибрані вже в грудні могла складатися нові у Галичині, мали вибрати нові землі на коронацію, назначено на Кракова.

Найскоріше зложено собій в Перемишль, що 15-го грудня шляхта Львівської, Перемишльської землі тому, що перехід до Судової Вишньї не був ще поодинокі козацькі громади переходили краї, про селянські рухи, що в самі Судовій Вишні як доминантних Русинів і вкулі з окопицьких селян.

1) М. XXVII, ст. 104—105.
2) М. XXXIV, ст. 139—141.
ські двори. При тім зайшло якесь непорозуміння помежа шляхтою, мабуть якась частиня не хотіли туди приходити на соймик і зложила його собі окремо бо зараз перший пункт інструкції послам такий: „Наперед повинні ви, поселя доводити ся того, аби на поїзького ніхто не знахажив ся ставати на перешкоді свободі воводства і земель якиму неуть видуманими способами, приватними варадами і вибором поселя без воводи й аби ніхто з них, хто-б на короючнійі соймі присвоїй собі посольську достойність, у палаті місць нашого воводства не займав...“

Поселя вибрано таким способом: з Львівської землі — Адама Дякимка, еп. підчашого, і Мартіна Мадалінського, з Перемиської — Францішка Дубравського, пер. підкоморія, і Кароли Корніята, з Сяпіцької — Стефана Балла, перем. хоружого, і Андрія Стані, львів. підчашого.

Для них долучено велику інструкцію подібну до той, що дано 25 червня. Як побачимо пізніше, ся інструкція властю цієм не відріжняла ся від нопередньої, ті самі погляди, ті самі змагання, та сама політична короткозорість, усе тепер тим більше, що вишло по такім нещастю, серед значної руйни краю. Зрештою пригальмо ся понадинком важливим бажанням свої частину шляхи:

Насамперед мають поселя постаратися, щоб гір посполита здебіл була ся на якісь способи для забезпечення своєю, однак до того не повинна визначати великого наянного війська (non excedendo podium in numere). Також треба постятися поселя до Порти, щоб та здержала Татар і не дозволила їм чинити на дальше подібної шкоди 1). Як би пришла потреба посполитого рушения, можуть на се поселя пристати 2).

Отже й головне, що потонила шляхта до того, щоб подібне нещастя більше не повторило ся, значить ся не навчила ся її критикти, що до направи положині треба якоюсь радикальнийших пересім в дотеперішніх порядках. А застереження її, щоб число війська не було за велике, може викликати хиба усьміх, що шляхта тика бояльши, щоб новий король, борони Боже, не опер ся на ньому і не звинув яких абсолютноїх забаганок. Сей острах показує ся ще з одного пункту, де мова, щоб поселя вивідали ся, хто послав тепер комісарів до Запорозіїї, щоб також постарали ся, аби всі трактати з козаками переводжено на посольськім соймовім зборі 3).

1) Ст. 131.
2) Ст. 182.
3) Ст. 133.
Видно, що мусіли ходити слухи про якесь таємне порозуміння між Яном Казимиром і Хмельницьким, тим більше, що цей наставав на його вибор і зараз послухався його листа з зазивом відступити на Україну та чекати приходу комісарів.

З нижчих пунктів інструкції визначають ся ове які:

Шестинадцятый сей має бути скоро аложений. На ньому має трактуватись сі справи, що пропущено на селенці. Тут також належить взяті на деннонний порядок справу шляхцевої катастрофи, треба дізнатись, хто був причиною такої коронної "розємки" вінницька. На тях, що завинили, треба звернути всю острогу воєнного права.

На тому самому сеймі повинно б застановити ся над увільняєм гетьманів із неволі, подібно призначити одно вакантне добрі на винку нижчої шляхти з неволі.

Ціле Руське воєводство має бути увільне від стаций і звідки війська з причини великого знищені.

Від давнього часу заміна сьогодні звичай, що Перемишля й Синіцька земля мали свої соймки разом, останніми часами конституція назначували синіцький соймин окремо. Тепер шляхта заявила ся проти того дріблою (dissimembratio) земель 1).

Інтересний один пункт, що до дворянних королівських судів. Тут сказано, що шляхта має в тому велику кривду, що мусить у процесах удавати ся за двором, що в ріжних місцях перебував. Потім мають постаратись о законі, щоб до дворянного суда належало лише справи граничні про королівчики. Всіжки нічі, навить затверджени (cognitio) привілеї щоб передано коронному трибуналу 2). Як бачимо, злагади до обмеження королівської інтервенції навить у судових справах, забільшила ся чим раз більше, так щоб лише тінь власті полишила ся при нім.

Останні випадки переконали шляхту, як то зле, що земля не має нікого запасного грошів в скарбі, проте тепер відноситься потреба повітового публичного скарбу (erarium publicum) і в його дохід мають завести ся моніці 3).

Недавне ушанове подіткувало також два нижні пункти інструкції, де домагається ся рахунків той кварти, що призначено ще на коронації Владислава на воєнні прикладі, котрі тогі гроші не знадія куди поділи ся, — також щоб старости не покидали своїх замків і суди також щоб стало перебували на замках 4).

1) Ст. 138—4.
2) Ст. 134.
3) Ст. 134.
4) Ст. 135.
Повторно може вже сотній раз, аби заборонено Жидам арендувати митя, жуки і земські добра 1).

Інтересний один пункт, що кидає сівітло на католицьке духо
венство. Завелось від якогось часу, що воно вимушувало на хорих людях перед смертю зазніти на костелі, з чого найбільшу мала шкоду родина покійника. Поручаєть ся послам, аби такі теста
менти узято неявними і на будь-що їх не мусіли потверджувати духовні уряди 2).

Межи нинішні поєднуємо просьбу за Свицькою землею, щоб вона, дуже збідніла, не мусіла удержувати 150 коней для обо
рони, як се перед тим ухвалено, щоб не складала двох подібних, бо піддані дуже збідніли, і щоб також звільнено її від переходу військ.

Окрім тих пунктів уміщено ще й богато інших, найбільше таких, що вже були поручені на соймiku 25 червня.

Був на соймінках звичай, що підношене чиєсь заслуги і пору
чувано королем до нагороди. При тим згадано про великі заслуги
ки. Вишневецького, Андрія Богуського, сян. каштеляна, Адама Ста
ніславського, гал. каштеляна, кн. Заславського, Карила Корнятка, що оборонив Перемишль, і кількох менше важних, заслужених лю
дей, князів і військ.

Невдовзі опісля був соймик у Беляї (22 груд.) для вибору посілів на коронацію 3). Послано: Станіслава Сарбівського, графовець
кого старосту, Яна Лиховського, беля. підстолінника, Томаша Янков
ського, зем. беля. писаря; і Александру Коморовського, городецького войська. Ім дадено інструкцію і на першій місці поручаєть ся обдумувати, як збільшити квартирне військо, „хоч би й подвійну кварто
треба на се зробити“. Як бачимо, се проект відмінний від судово
вищинського, де зазначено потребу навміно війська, лише не за великого, тут дозволяє ся як найбільше квартирного війська, лише натурально з доходів королівських дібр.

Що до наших старшинних прав не поручаємо нічого нового пи
послам, тому вони мають старати ся, аби їм при старих правах і свободах полістили ся, а нічого нового нам не приносити — го
ворить дальний пункт інструкції, вічний і той самий у подібних випадках. Хиба тим замітний, що зближається ся до інструкції га
лицького сойміка з 17 червня і протинять ся де-що інструкції су

1) Ст. 138.
2) Ст. 136—7.
3) Ст. 138—41.
4) N. XXXVI. Документ де-що звіщенний.
дово-вищенського, де сказано, що посли мають старатись про збереження свободи.

Один пункт інструкції дотикає справи запорожького війська, а його поручачі посилам "осторожність, аби воно числен не переходити давнього звичаю і щоб було під управою річи посполитої".

До королів зверенося бажання, аби він роздавав ваканції лише благородній шляхті (bene natis militibus) і не брав за те вільніх "ушилників". Як бачимо, так само як на сонячниках у Гудоні Вишині. Під адресою короля поставленося також домагання, аби не лучне в одній особі уряду гетьманства і канцлієрства.

Для переведення скорії справедливості над бунтівниками — підданними домагається ся шляхта, аби такі справи судили ся в граді, без апеляції.

Зрештою подібнуємо в інструкції кілька справ вже знаних, як про направу окраїнних замків старостам, направу доходів з меншин й т. н.

Зі справ самого белського воєводства порушено бажання ліпшого укріплення белського замку, щоб також шляхті вільно було при ньому добудовувати комори для власної оборони. Поручено ласкі річи посполитої коронного стражника Самуєля Ланца, як чоловіка вельми заслуженого. Подібно вложено просіб'я за белським жіночим княжитом Домініканок, аби знищення на передмістю віг були перевезені до міста та щоб домовлено йому вільного врубу в мостівські і белські ліси. За подібним врубом просить ся також для белських Домініканок. Для тамошніх міщан, що unita virtute з епіфільвою Rusia відвернули сім сокальських приступів, домагається ся шляхта також того врубу, звільнення від стацій і податкової свободи на якийсь час. Податкова свобода належить ся теж сокальським міщанам.

Електційний сонячник Галицької землі був 4 і. ст. січня 1640, бо перед тим годі було з'їхатися засідання. На місті стали численно появою тексту ухвали й інструкції сього сонячника, лише кінець, що в ній шляхта просить через посли податкової свободи для населення і прилеглих сіл, що дуже знищені. Для Коломни просіло дозволу побрати кілька літ "штукове" від худоби на обрахуване місто. Як заслуги родини Лодзівських виска-
зано бажано, щоб Напольи Лодзійському позволено "мостове" і "гребень" на гостинці в Чашни (Саміч.), що іде на Угорщину 1). Хоч лише тільки переховувалося з родінської ухвал, то все таки можна сказати, що в загальним домагання шляхти не були дуже швидкі від обговорених вже.

Всякий усе разом можемо такий висказати слово: галицько-русська шляхта на навчилася від чого великим нещасствам. Ті самі ідеї, ті самі політичні й суспільні погляди, та сама здебільшого про станові інтереси те саме відхилювало від всього нового, необачність потрібні передбачені реформи, що страх перед ними — усе те таке саме, як у першій половині 1648 р. Тверезий сучасний чоловік, Самуїл Кушевич, висказував перш свій певдоволення з того незрозуміні виникнені, яке бачив перед шляхту перед головною категорією. Недбалість її про міста діктувала їм гіркі слова: "Побачати вороги міст (шляхта), як то їх треба обороняти!" "Ilam olim haec post fata nostra meminisse invabit! Ти, як на соїниках так вони горицю вступають ес, нехай прийдуть і нас ратують!" Вже такі забуті найглибше приложив до них Кушевич слова Кохановского: "Nową przyposiume Polak sobie kupi, ze u przed szkodą u po szkodzie głupi..."

Так говорили міщани, а в серці руського селянина збирала чим раз більша ненависть... Чим лише в Галичині була така шляхта? Яка вона в тих сторонах, що це більшого знала нещастя, на Поділлі, Волині й Україні? На це можна сказати, що була така сама. І тамошня шляхта не знала яких способів для втіхомірця селян, як затягнуті військо, ухилуючи податок від селян і при тим навіть не приймати приняти на пусті євени, остаточно складала загальний похід і більш нічого. В інструкціях посм мальована стрибний образ своєго положення і малила лише річ поспілку оружної полони.2) Так земля уснувала з під піг, меч тягом висів над їх головами, а шляхта доходами уступає не хотіла підки підметі, тому і не дуже дивувався галицько-русській шляхти, що також не розуміла ваги стану і потреби його направи.

VIII.

Як шляхта поручала своїм послам, аби нічого нового не приносили, так воно було дієстю: коронаційна конституція з 1649 р.

1) N. XXXIX, ст. 150—1. 2) N. XVIII.
3) Архів Юго-західної Росії, ч. II. т. 1. NN. XXIX, XXX, XXXI.
ве має в собі нічого незвичайного, нового. Принеселі лише посели на релативні соймиви справу податку. Сойм призначив на заплату війська два податки, тож соймикові шляхта муєла згодитися на це. Колов сей головної справи обертало ся релативні соймиви з марта 1649 р.

Найскорше був соймик в Судовій Вишні 3 п. ст. марта 1. Шляхта Львівської та Перемиської землі прийняла податок, лише з застереженням, що ощущені лиш будуть свободні (sacrum desertatis), також і всі міста по сей бік Сана, окрім Доброму, Роботич і Берич. Початок податків мав бути від 30 марта по конституції з р. 1628 і 1629. Що до Сяніцької землі то для її бідноти відкусино податкі:

До 10 май, також з увільнеєм відприємних лиші.

До виборання сього податку призначено: з Львівської — Андрія Лося, з Перемиської — Юрія Гротковського, заміського воєнного, з Сяніцької — Мельхіора Гротковського й Андрія Новіллінського. Вони мали для себе брати від одного сельського податку 3 гр., з менших від 16 гр., з більших по 2 ал. і 15 гр.

Окрім податку двох податків ухвалено продовжити давне чи- нове, що кінчилось 12 липня 1649, на другі дві роки. До адміні- строваним призначено: Стефана Паракського, под. столинника (Льв.), Каспра Івановського, перех. підстолинника (Нер.) і загаданого вже Мельхіора Гротковського (Сян.).

Вкінці пригадано давнішим поборам, аби на найбільшім соймикі подавало вже раз рахумки зі своєго урядовання, також і та шляхта, що не зібрула від своїх селян останнього податку, мала до двох неділі вести питання сі.

Так обмірковано податкову справу і тепер прийшла на чергу справа власної оборони від еквіалентного нападу козаків i селянських бунтів. Задля ухваленого тепер податку затягати земську війська не було можна, тому лише поручено каштелянам еквіалентно вищим старшим урядникам в разі наглої потреби скликати шляхту до загального походу. Лише Сяніцька землі, „небезпечна від розбоїв“ ухвалена зятити з 50 піхотних вонків коштом давнішних податкових рестанцій. При такому ухваленні також, аби ті піддані Сяніцької землі, що віддали від старости, таки були примушені до направи сяніцького замка.

З давнішніх рестанцій мав також виплатити перемиський поборця 4000 ал. довгу перемиському суді. Іншим Фреді, що взяв від мого минулого року на військо, окрім того мав дати надгородою

1) М. LXIII, ст. 190-5.
(in vim gratitudinis) Інотровському 50 з.л. Станиславу Лискевичу, Войцеху Лоску на винку з неволі 100 з.л.1) Надірію для вищих відложені на пізніше.

Неновий (8 і. ст. март) був соємник у Б. а. т. 2). Тут ще податки цілком не говорено, зазначено лише загальні цілком о згоду з соємовою конституцією. Для власної охорони, давним звичаєм сього воєводства, вибрали чотирьох комісарів: Януша Прусійовича, Александра Велисцудо, Станіслава Сарбовського і Томаша Янковского, що мали в разі небезпеки звикати соємник.

Другою справою обговорювано тут був суд над селянами — бунтівниками: постановлено, подібно як 22 грудня м. р., що усе те має судити ся в гродах без відклику. Соємова конституція про се нічого не згадує.

В Галичи зложено соємник аж 14 і. ст. март. Тут подат- кова справа пішла цілком швидко дорогою, як в вищих землях Руського воєводства.

На соємі ухвалено податок двох подяних на загальну обороно річи носолітної й ший землі згодили ся на те, для себе призначаючи загальний подіб або відкладаючи ближні міркування на окрім соємники. В Галичи відмовлено сього видання податку на загальні цілі і призначено виключно на потребу власної землі 3). Відмінність посунено ще дальше, підтягнуто до податку всі лані без виїхки, чи вони були зайняті, чи пусти, не дозволюючи відприємити (abinturatio).

Таке поступовав можна-б назвати актом пімести на селянах за їх бунтівничість, думано податковим тягаром придавати їх. Воно вийшло по думці соємника, але лише завдяки дальнішій політичній ситуації. Пізніше та сама шляхта упізнєть ся за вільненем су- ществливих околіщ від податку, коли побачить, що нового бурш нема вже що страхатись.

За ті гроші з двох подяних ухвалено затягнути військо з 800 козаків і 100 піхоти — значить ся, далеко більше, як у літті 1648 р. У військові ряди вручене знова брати лише шляхту і то Поляків, а не допускати Русинів 4). Полковником вибрано Станіслава Нотовского, а ротмістрим: Яна Нотовского, братця воєводи, Александра Бандовського, Лукаша Вроблевського, Масеця Раковского, Станіслава

1) Ст. 195.
2) N. LXVI, ст. 197—9.
3) N. LXXXII, ст. 208.
4) Ст. 205.
Новоявленого, Каспира Острогского і Александра Грушевского; для піхоти назначити наставника поручено полковником.

Від стації увільнено лишье держави гетьмана Микола Потоцького за його труди і неволю, державу Людмила Вигні, Гришовіці, Королівниці, Братківці і Новаміців, що при облозі Пніва були дуже спустошені, вкінці увільнено державу Ржешовського, що повернули власне з неволі, понавші туди під Жовтими Водами 1).

Піддяржити судити мало двох вибраних комісарів: Броніслав Грушевський, гад. чесник, і Томаш Скоповський.

Сю переміну ціли податкових грошів і значну скількість війська треба поміняти острогом перед новими бунтами. Про це сьогоднішній день ухвали: „Обов'язувати п. регіментаря нашого, якби від кого одного було бути більше, був приходить небезпечність для нашої землі, аби якийсь чоловік був увісований, тим більше замок або місто (борони Боже) понесло в облозі, або зараз оповітниши шт. горожани і поєдно туди потребне число людей, а як би того було за мало, маю підійти на місце бунту з цілим полком і там зробити головне місце війни 2)."

На удержане річі війська ухвалено чотири подільські полки і розділено на дві частини — одну треба було видати тиждень по Верховодину, одні по Зелених селях (11 квітня і 30 травня) (є був податок дуже високий, тим більший, що не домовлено селян вільнось: один селяник з лану платив 60 гр. себто 2 ал.

До подмітного додадо це чоловіка. Воно було ухвалено на цілі минулих рік, однак бунті не дали його збирави. Тенер постаповлено стягути залежні лише з тих, що були спокійними і оберігали ся, мали бути спокійні 3). (є арештом зрозуміло, що в одних напитки в осені 1648 р. відходили в значній мірі, в шумних мало, а цілком ні.


Що до доходження кривд від бунтівників обіцяла собі шляхта обопільну поміч і еправедливість.

1) Ст. 207.
2) Ст. 207.
3) Ст. 208.
Вкінці визначено комісію з Юрія Мразовіцького і Воїцеха Бєленьского до перегляду судонних книг, значно знищених, і до поста
влення відповідного проекта на найближчим соймику 1).
Як бачимо, Галицька земля подумала в головній мірі про свою власну безпеку, не забувала про своє теж і шляхта на соймику
в Судовій Винні, ухвалених на перед ентузіазм загальний по
хід. Цілком про се лише не міркувала шляхта на бельським соймику, теж і виходя з, коли на Україні появились знова козацькі рухи, винни потреба зложени там нового соймика. Вибрали на попере
днім зборі комісарі закликали універсалом з дня 29 мая шляхту до Белги на 11 в. ст. червня. Головну причину подано сю, що "дякі
хлопець ше не привикло до ярма і досі осьмілиться виступати з берегін" 2).
В тій цілі ухвалено затягнути 300 козаків, під проводом Януша Піщановського, Миколи Лаша та Йосифа Браніцького. У кожного копи призначено платі по 40 а., а на похиву (кухонного) пер
шому 5000 а. днів пишним по 2000 а. -- що усе разом доходило до 10,000 а. Служба мала бути дві четвертини за таку саму плату і починати ся мала за два тижні 3).
На удержання свого війська ухвалено три податки без увіль
нення від нусних ланів, що мав збирати Владислав Свентковітовський, безл. граничний коморник. При тім великий тягар кинено на руське духовенство, ухвалено, що кожний рік має платити по 6 а. 4.
Друга справа обговорювана тут доторкала ся обаровання Белги.
На її кошти ухвалено ще один податок — цю одному злотому з лані.
Вибрали іх ман Самуель Попиновський до двох тижнів. При замку велено добудовати комори для шляхти, як того домагаю ся в ін
струкції на коронацію. Для сього скріплення замка примушене та
кож бельських міщан, вони і міські епа повинні були давати підводи.
Поміж відатки пораховано Зворот позичок взятих в осени
від Адама Коморовського і Юрія Вокучинського на загальні потреби,
також 600 а. для клиштору Домінікіанок на будову костела. За за
слуги даровано Прусійському давні ретента з чолового в сумі
10,000 а. увільнею також бельських і сокальських міщан за за
леглій податок мунулого року трьох податних 4).

2) N. CXLV, ст. 208—9.
3) N. CLIV, ст. 312—3.
4) Ст. 316—17.
Так приготувалась галицько-руська шляхта до нового козацького походу та евентуального селянського бунту. Сьогодення була доволя непотрібна, хоча перших подій можна було дуже сувійно пророкувати. Ки. Вишневецький атакував на власну руку Хмельницького і прийшло до звістної збагаченої облоги. Тимчасом Ян Казимир скликав універсалом загальний похід усієї польської шляхти і так прийшло до звістної збагаченої умови, що завдяки Татарам епревадила значний змір у польсько-українських відносинах.

Степан Яковиченко.
I.

Ухвалу сойму в Белзі 15 н. ст. червня 1648.

My dignitarze, urzędnicy y rycerstwo woiwodztwa Bełzkiego, przychylając się do vniwersalu iasnie wielmoźnego imci pana woiwody bełzkiego y ich mciow panow commisarzow decima quinta ianuarii anno millesimo sexcentmo quadrmo septimo uchwałą woiwodztwa naszego, seym'ęm aprobowaną, obranych na to, aby nam imminentia pericula repub. do wiadomości podawali, ziechalizmy się do Bełza pro die decima quinta iunii anno millesimo sexcentmo quadrmo octauo na micyse publicznym consultacjōm do całosci rzeczyptey nałężącym zwyczajnie, a maiąc od ich mciow dobrze wiadome wszystkie in visceribus patriae szerzące się niebespieczenstwa, ktore za rebellia Kozakov Zaporowskich per coniunctionem armorum z Ordą tak dalece gorę biorą, ze zniosszy wprzod wszystko kwarciane rzeczyptey woysko, za całość ocyzyyny zastawiające się, spolnie z ich mciami pany hetmany, Ukrainę, Podole y insze pogranične woiwodztwa ogniem y mieczem pustoszą y co dzień clades cladibus, incendia incendiis accumulant, — zaczym my obywatele woiwodztwa tego obuiando imminenti ocyzyynie periculo y chcąc zabiećec temu, aby to wyuzdale na wszystko zle y krew chrzescianską swawolenstwo od dalszey deuastacyjey rzeczyptey wstręt wzięło, a integritas patriae aby ad pristinum przywrocona była statum, za zgodą spolną vchwalizzymy zołnierz powiatowego koni czterysta z woiwodztwa swego, to iest: vsarza koni sto, kozakov koni...
trzysta. Do którego tych regimentarzow vprosilizmy: do vsarskiey chorągwie wielmożnego imci pana Janusza Prusinowskiego, podkomorzego belzkiego, którego y pułkownikiem po-
stanawiamy nad chorągwiawm powiatow naszych; do kozackich imci pana Iana Łychowskiego, podstolego belzkiego, imci pana
Stephana Komorowskiego y imci pana Jacka Wozuczynskiego. Kto-
rych uprosilizmy, aby quam celeriter in tam praegnante reipub. 
necessitate z wrodzony przeciwo oyczynie miłości zaciągneli 
ludzi rycerskich takich do dania wstrętu nieprzyjaciółom, kto-
rzy by vmieli in omni patriae eventu dignitatem woiewodztwa 
tego tueri.

Zold vsarsky vchwalilizmy consensu vnanimi, vznawszy orbatam w zolnierzau patriam: vsarzowi na kon po złotych 
osmdzieszat, kozakom po złotych szesdzieszat. Kuchenne na 
każdą ewierc, poko potrzeba y czasz oyczyny wyciągac bę-
dzie. Imci panu pułkownikowi na chorągiew vsarską cztery 
tysiace złotych, kazdemu zas z osobną z ich nciow panow 
rothmistrzow kozackich chorągwi na kazdę ewierc, poko bendą 
w służbie, po złotych dwa tysiąca.

Sciagnienie tymze chorągwiom y stanowiska naznaczamy 
dobrach generaliter wszystkich rzeczytey woiewodztwa 
naszego Belzkiego. Spusczamy to na moderamen samych ich 
nciow rothmistrzow, aby miedzy sobą słuszną uczynili distry-
bucją (wıyawszy Belz, metropolitan powiatow naszych, w kto-
rym się sądy kapturowe odprawowac bendą). A tych stanow-
wisk ma bydz osobny reegestr z podpisem ręki pana marszałka 
naszego, gdzie ktpora chorągiewsciagnienie swoie miee bend- 
dzie. Ktorzy ich mosc panowie rothmistrze, poniewez submittują 
się pro die prima iulii spełna miec kompanie pod chorągwiawmi 
swymi y gotowosz swoię na vslugę rzeczytey ofiaruią, tedy 
za spolną zgodą od tegoz czasu służbe ich nciom przypo-
wiadamy.

Lec ysz za ustawicznymi rzeczytey expensami exhaustum 
to woiewodztwo ma aerarium, a nagła przypadła oyczyny 
zaciągania woyska potrzeba, przeto nullo contradicente pozwo-
lilizmy, aby troie podymnego tak z dobr rzeczytewy, iako tesz
duchownych y slachetnikich ex nunc bylo wydane, aby wszy-
stkie pieniadze tego dwoyga podymnego y pogłownego zy-
dowskiego, ktorchegozy autoritate laudi praesentis trzy tysiące
złotych na tę pierwszą cwiarc przy podymnym od tychze zy-
dow uchwalili, przed seymikiem, od imci xiędza arcybiskupa
gniezienskiego pro vigesina quinta iunii złożonym, oddane
byli wcesnies do rąk imci pana Stanisława Szczawinskiego,
woyskiego lubaczowskiego, ktorchegozy poborcą do tych po-
datkow wybierania uprosili, y ius ex nunc w kole praesentis
conuentus według prawa pospolitego przysięge wykonał, to
iendnak spolnie cauemus, aby pomieniony imc pan poborca
swoim się solarium zwyczajnym kontentował, ktorchego mu,
iako y pierwszym, pozwalamy po groszu od złotego, a od
kwitow nad groszy trzy wiecicy nie ma dac. To zas podymne
powinien bendzie wybierać secundum constitutionem anni 1629,
tymze sposobem, iako y przesli panowie exactorowie, to jest
pan Rudnicky y pan Hylbhys. To się rozumie o popach y o
sosach, aby były wybierane według laudum roku przeszlego.

A te pieniadze jego mose pan poborca wybrawszy ex
contributione publica powinien bendzie ich mosciom panom
rothmistrzom do rąk oddac, to jest: wielnoznemu imci panu
podkomorzemu na zapłatę jedney cwiarc chorągwi złotych
osm tysięcy, kuchennego na tysz czwierc cztery tysiące, ich
miom panom rothmistrzom kozackin., to jest imci panu pod-
stolemu belzikiemu, imci panu Stephanowi Komorowskiemu,
imci panu Jackowi Wozuczynskiemu, na chorągwie szesc ty-
sięcy złotych kazdemu z ich meicow, takze kuchennego na
terazniejszą cwiarc po dwa tysiąca złotych saluis quitationi-
bus od tychze ich meicow panow rothmistrzow, za których
okazanim jego mose pan poborca y za dostateczną we wszy-
stkim satisfakcyą powinien bendzie generalny kwit od nas
otrzymać. A cokolwiek się residuitatis przy imci ostanie ex
contributione terazniejszych trojga podymnych y pogłownego
zydowskiego, tedy to wszystko powinien bendzie do depo-
zytu iudicii terrestris belzensis oddac salua quietatione od ich mciow.

A isz y na drugą cwierc propter securitatem reipub. przypowiedziana służba ich mciom panom rothmistrzom, za-
czym obmysływając zapłatę zaras ich mciom, tak summu kla-
dziemy. Npaprzed restament od tych terazniejszych podatkow
namowionych summam, iakakolwiek się naydzie przy sądzie
ziemskim po oddaniu residuitatis pana poborcey. Potym u imci
pana podstolego belzkiego z przeszłego laudum uchwalonego
czopowego, iaka summa patebit ex liquidatione et calculo.
A nadto summu od imci pana Woyciecha Hybysza, skarbnika
belzkiego, poborce przeszłego, przychodzącej, które iesliby do-
browolnie do sequestru sądu ziemskego belzkiego oddac nie
chciał, którym to prae senti committitur laudo, tedy do sądu
kapturowego przez instigatora tegosz sądu pociągniony bydz
ma et processu fisici sądzony. Do którego to sądu nie tylko
ta sprawa, ale wszystkie causy fisici cum retentionibus terraz-
niejszych podatkow, na tym seymiku uchwalonych, ad instan-
tiam także instigatoris et eius dalatoris pana poborcey należec
maią, które sammario processu fisici sądzie się bendą. Na
tesz drugą cwierc do zapłaty należec bendą trzy tysiące zło-
tych, drugie od żydow z dobr wszystkich wowieodzta belz-
kiego, tak rzeczyptey jako duchownych y słacheckich, które
praesenti laudo constituentur nemine contradicente. A te pie-
niądze żydzi przez ręce pana poborce naszego wydac bendą
powinni na s. Michał sub poenis legum contra retentores po-
datkow uchwalonych. Z których z starszymi y doktorami p.
poborca forum w sądach kapturowych miec bendzie.

Na tymze zgromadzeniu naszym imc pan Stephan Ni-
sczykcy chorzęy wdtwta naszego, ex zelo amoris in patriam,
widząc oyczynę tak periculis obiectam, idąc torem przdokow
swoich, deklarował się stawic sto koni po kozacku przy lud-
dziach wdtwa naszego. Zaczym tesz chorągwi iego mci sta-
nowisko do ściągnienia naznaczamy iako y naszym powiato-
wym chorągwiom.
Ale isz ieszcze ad securitatem publicam nie tylko praesidium, ktoremu (sic) kazdemu nastepuicemu zwyklo wstrzeczenic nieprzyjacielowi, potrzebne, ale y prawo pospolite, zwłaszcza pod ten czasz, kiedy oraz z naiasniejszym krolem iego mcią panem naszym smierc wszystkie krolestwa tego prawa w jednym pieczetucie grobie, a rozne w wojewodztwach gornych znamduj sie kupy swawolne, które widząc orbatam rempublicam rege, chcą bydz swawolnie sine lege y domy slacheckie naiczdzaia, contra omuem stanu slacheckiego dignitatem sobie per fas et nefas postępui. Tedy zawczasu ich mosc panowie ohywatele wojewodztwa tego principiis obstano, aby in ea calamitate oeczyzny mniejsze byly wczasie uleczone vulnera. Przychylajc sie do prawa pospolitego, et vsu et priuilegiis wszystkich krolew panow naszych utwierdzonego, exemplo idaci wldztwa Ituskiego, które sobie ad similes casus wczescnie sąd kapturowy obralo, velhallizyny w woiedztwie naszym w Belzic tesz judicia, aby onych authoritas wszystkie contra ius et legem exorbitanteye karala. A do sądzenia spraw huic judicio nalezcych s poy[s]rzodku siebie deputowalizmy ich mciow: Naprzad y integrum judicum terrestre belzense, to iest imci pana Adama z Komorowa Komorowskiego, sędziego, imci pana Andrzeja z Romanowa Romanowskiego, podszedłka, imci pana Thomasza z Karukowa Iankowskiego, pisarza ziemskiego belskich, wieloznego imci pana Alexandra Stanisława z Belzca Belzeckiego, starostę belskiego, imci pana Jerzego Wozuczynskiego, łowczego belskiego, imci pana Samuela Sokoła, pisarza ziemskiego buskiego, imci pana Gabriela z Zulina Zulinskiego, woyskiego buskiego, imci pana Iana Karola Kochowskiego, starostę dobrzynskiego, imci pana Iana z Goraia Gorajskego, imci pana Marcina Mierza z Brzezie Brzezickiego, imci pana Andrzeja z Lipska Lipskiego, — ktorzy ichmosc sądy swoie a data seymiku terazniejszego za niedziel trzy, to jest feria secunda post festum visitationis Beatmae Mariae Virginis (6/VII) zaczac mają et ab inchoatione zupełne dwa tygodnie sądzie powinni et sic consequenter trzy niedziele uakowac, a dwie
niedziele sądy trwąc maią, asz do szczęśliwy, da Bog, przy-
szłego pana koronacyjey. Kładzenie pozwów na te sądy dwie
niedzieli termin uprzedzac ma, dla tegosz tych sądow kaz-
dego dnia akt inszy pisac się bendzie, a pozyw pod tytułem:
„Nos iudices capturales etc.∗” według interregnum anni mille-
simi sexcentesimi trigesimi secundi y tam tegosz pirwszego
laudum.

Do tego sądu sprawy wszystkie w pierwszym laudum
wyrazone et in constitutione confederationis varsaiensis in-
terregni anni 1632 mianowane cum processibus et exequeue
decretorum etiam causae fisci nalezec bendzą. Pluralitas sen-
tentiarum decreta concludowac bendzie, ostrzegaiąc tego, aby
w sessyey mniej ich mciow nie było nad sześć. Nalezec
bendzą do tegosz sądu sprawy do zapisow recognicye także
membranow, których by sobie kto forum ad respondendum
w tym sądzie naznaczył. A ze do tego sądu potrzeba pisarza,
który by decrety pisał, tedy ich me panowie sędziowie obrania
onego potestatem sami miec bendzą. Grody wszystkie wdzia-
waż naszego propter suscipientias recognitiones, quascunque od
publicacyey terazniejszy uchały naszey otwarte bydz maią,
w których wszelkie recognizeye praesenti laudo nostro legitim-
mantur y na przyszłym, da Pan Bog, seymie conuocacyey con-
stitutione generali legitimabantur.

W ostatku patrząc na te pericula, które w poyszrzdoku
ocyżyzy proelio ardent, y na insze oglądając się, które od
pogranicznych nieprzyjacioł sperantur, pro ultima repulicace
necessitate pospolite ruszeszenie w woiewodztwie naszym vchwa-
łamy, y lubo nie wątpimey w tym, ze każdy z imsciow pa-
now obywatelow, gdzie ludzi rycerskich grono nie małe zo-
staie, gotowy jest na kon wsiadac ad omnes subitos casus,
napominamy się jednak tym laudum naszym do wszelakiej
gotowości, za dwoie wici to obwieszenie sobie kładąc, abyśmy
za trzecią od tego, komu de lege publica nalezec bendzie, wia-
domością gotowi byli w rycerskim porządku tam stanąc, gdzie
necessitas postulabit, jednak sine diuisione belli, iuxta iura
antiqua regni w laudum anni millesimi sexcentesimi quadragesimi septimi decima quinta ianuarii.

U imci pana Ianusza Prusinowskiego, podkomorzęgo belskiego, mianowana jest summa dziesięć tysięcy dwieście dnie międzydzień i pięć złotych, aby o to imc pana podkomorzy nie był inquietowany, chcąc imic regratificari tę ochotę podjętą do usługi wdztwa naszego, tey summy do przyszłych bisko contraktów trykrolskich belskich czekac obiecuieny, pewni bendant obietnice imci. Te summu iego mose, na ten czasz mianowany, ad publicum według tegosz pierwszego laudum deponent aerarium bez dalszey procincy.

Vrząd mieysky belsky kapturowemu sądowy, za oznaymieniem ich mciow panow sędziow kapturowych, ma y powinien bendant prawo esse, y gdyby tego potrzeba była ad reprimendos et arcendos violentes patratores, gdyby się iakie crimen w mieście stało. A gdzieby nie chcieli w tym bydz posluszny, tey iure sądu kapturowego podlegac maia.

Azeby ta vchwała nasza y ten captur vchwalony ad notitiam omnium przyszedł y zaden niewiadomem o nim nie prachtendowat, zlecilizmy imci paniu Michałowi Stempkowskiemu na Ostrowie, marszałkowi y dyrektorowi na ten czas koła naszego, do akt grodzkich belskich podac.

Te tedy vchwały, kaptury y wszystkie contenta iego obiecuiemy sobie dotrzymanac sub fide, honore et conscientiis nostris przeciwko kazdemu, który by temu kapturowi y uchwale naszey sprzeciwili się, tanquam ccntra hostem patrisce powstac ad destructionem ipsius iuxta nexum kapturow et confederaotionis antiquos, laudum praesens spisalizmy y przyrzekliizmy sobie przykładem przodkow naszych y oycow naszych cnotliwych iako synowie y potomstwo pocciwe.

Dzialo się w Belzie w kosciele cycow Dominikanow, gdzie się na ten czasz seymiki nasze odprawowac zwykle, dnia pietuastego czerwca roku p. tysięcznegoszesctnego czterdzieskiego osmego.

(ind. rel. castr. Bels. t. 235, s. 1648, p. 560—569, obl. 17/VI).

II.

Ухвали сойминку в Галичи 17 н. ст. червня 1648.

My rada, dignitarze, vrzędnicy y rycerstwo województwa Ruskiego, ziechawszy się do Halicza pro die decima septime iunii na miejsce zwyczajne y prawem wprzywileiwane consultatiey ziemi naszey y na czas tymze obowyziem naznaczony, które insze tydniem wprzędac ma seymiki, a dopiero niebespieczęstwem walnym, nagłym przymuszeni będąc, onego bliszszymi y pierwszymi bydż musielismy do obmyślenia praezidii naprzeciwko onemu.

Gdzie naprzód oddawszy powinne lzy swetey niesmiertelnej pamięci króla pana naszego smiértelności z wielką condolentią całej oyczynie in loc lucta et lucta oraz vota con-silia et manus oddaiemy y podaiemy.

A naprzód według zwyczaju prawa naszego, dzienia zas y napomnienia lasnie wielmożnego wielebnego jego mości xędza Macieja Łubienskiego, arcybiskupa gnieźnińskiego y primasa w koronie naszey polskiej, naznaczamy y posyłamy posłów naszych na convocatię (day Boze szczesliwie) przyszą pro die decima sexta lipca naznaczoną do Warszawy, a to ich mciow panow: Iana Theodoryka Potockiego, podkomorzeg-
halickiego, Mikołaja Truskolaskiego, miecznika lwowskiego, Raphała Makowieckiego dworzanina króla imię szwedzkiego, Stanisława Glowinskiego, pisarza grodzkiego halickiego, Alexandera Bydłowskiego, Ludwika Wydzę, których to fid, honeore et conscientiis obliguiem, aby prawa, wolności y obo-
wiązki wszystkie nasze w tey oyczynie tam tempore regnorum 
quam interregnorum, tam in toto quam in parte nienaruszone 
stawali. A iz tak wielka nawałnosc na te ściany nasze 
w oyczynie przypadła, niebiesczenstwo, którego odstąpić 
nie moglibysmy, gdyz nie tylko postronnego nieprzyjacielą, ale 
y własnego poddanego swego obawiac się iuz nąm przychodzi, 
ktorzy ci rebelles przez spiegi y rozne osoby buntuią y ad 
nefanda namawiają, przeto ządacz będą ich mose pp. posło-
wie, aby electia, da Pan Bog, przyszła pod Gliniany iak nasz-
pędzely naznaczenia była y prawa reaumowane tak na tych, 
ktorzy na electię ziechac będą iako y na załniera, który 
w owe kraie na succurs będzie posłany. Podatki gdy będą 
vchwalone na obrone w tym razie oyczyny, tedy ich mose 
pp. posłowie ad coaequationem tantum do tego dwyoga po-
dymnego naszego i czopowego pozwolic będą powinni. Daim 
przytym plenarim postestatem (procz electiey samey y miano-
wania pana bez nas wszystkich) co by kolwiek słuzyło ad sa-
lutem oyczynie, w tym razie tak nieszczesliwym, załonym, 
niebiesczenym, w którym nie tilko consilliis, ale też ferro 
dextra przychodzi nam conseruare one.

Vchwalamy tedy zgodnie takowe praesidium:

Naprzod pospolite ruszenie według prawa y w niem opi-
sanych na nieposłużnych paen, in quantum by onego rzecz-
pospilota potrzebowała, jednak sine diuisione belli.

Potym militem praesidiarium, którego ma byź pięcset 
czełka, to iest: vsarzow sto, kozakow trzysta z ognistą strzelbą, 
piechoty sto, warüjac to, aby ich mose pp. rotlimistrze, nizey 
mianowani, szlachtę dobrą pod chorągwie swoie zaciągaly 
y zadnego cudzoziemca pod niemi nie miely, iako to: w kon-
nych Wołoszyna, Czerkasa, multo minus Kozaka; w pieszey
Rusina gente, fide non religione, oprzech tych, którzy de suo onych miec y chowac chęć.

Romanowka cum attinentiis, Oryszkowce, Hadynkowce, Iablo-
now, Cieleiw, Wwisłe, Petriłów siue Petrikow pod Tarnopo-
lem, Szamoluskowie; chorągwi imci p. Kuropatwy Kalusz cum
attinentiis. Dzierzawy zas iasnie wielmoznego y wielebnego
imci x. arcybiskupa lwowskiego, także starostwo wielmoznego
imci p. podczaszego koronnego, Rohatyn, respectując na prace
y koszy ich mciow, tak od stanowiska iako y stacji wwal-
niamy. Jednak gdzie by z tych stanowisk teraz rzeczonych
od nas przed tym stanowisko quarcianey chorągwi bylo, ia-
kiedy tezy ich mc pp. rothmistrze terazniejszy maią respecto-
wac na liane calamilatein ich y onych z gospod nie ruszać
y insze miescie sobie do czasu tam zaopatrzyć, ani im pro-
pidietie czynie w odbieraniu sobie należącym z przeszlego
stanowiska chleba.

Ich mose panowie sędziowie, teras od nas obrani, maią
ordinans podac ich mciom pp. rothmistrzem, iako by mieli
chorągwie ich stacie brac na ych stanowiskach, respectując
y na nieurodzay, y aby ich na swawolą ise inopią nie przeci-
snely, które to pomienione chorągwie tak na stanowisku iako
ziągnieniu y pociągnięniu dalszym skromnie miernie sprawo-
wac się maią, zadney violentiey y exactiey nie czynięc, ale
według praw y articulow woyskowych poczynac sobie maią;
y iceliby iaki występany znalazł się, takowy ma bydż pozwany
przed sąd kapturowy o violentia in ciuilibus przed imcią p.
pulkownikiem odprawowac się ma, których to cwiąc zaczy-
nowac się ma od tey vchwały naszey terazniejszy. Pokazywa-
nie zas ab hinc za niedziel cztery przed imcią p. pulkowni-
kiem odprawowac się ma przy praesentiey z koła naszego
mianowanych, na imie: imci p. Bronisława Gruszczeckiego, łow-
częgo czernichowskiego y imci p. Iarosza Kuropatwy, którzy
tam, gdzie czas pozwoli, za obwieszczeniem imci p. pulkownik-
ziachac będą powiini.

Ale ieceliy necessitas przypadła, izby do popisu przysz
nie mogło, ale prosto isdz przeciwko nieprzyjacielowi, prze-
ciwo któremu tilko, a nie gdzie indziey, to praesidium vchwa-
lilisymy, tedy ime p. pulkownik nasz nam attestatia dac ma o kazdey z tych chorągwi, na kotre od nas praesidium pozwolilisymy wszyscy vnanimiter dwie podylne, kotre od dnia dzisiejszego za dwie niedzieli sine abiuratis oddac kazdy possessor powinien tu w Haliczu y w Trenbowli do rąk imci p. pisarza grodzkiego halickiego, ktoregosmy na to zyli, sub poena detentenis, o co forum na kapturze przed sędziami przez nas obranemy nizey pomienionemi.

Do tego podynnego (kotre po groszy pietnascie jedno rozumieć sie ma) przykładami reszle z czopowego przeszlego y przyszlego, ktorego calculum uczynie ma ime p. exactor nasz. A isz mieni się bydz aggraualatum z nieoddania y dotąd wiele z tego czopowego, tedy naznaczamy imci z temisz ich mciami, na których pokaze relatie zapisane, forum w niniejszych sądach, termin za dwie niedzieli od inchoatiew onykh, gdzie y sam rationem y satisfactionem realem uczynie nam powinien. A iezeliby kogo za nieoddaniem wskazał decret sądu tego na executią poena bationis, ich moscj pp. starostowie naszy sądowi brachio suo według prawa y co praesidio moderno te odprawic z takiego powinni będą.

Także od imci p. woyskiego halickiego, administratora w ziemi naszey tego czopowego złotych poltora tysięca, które jego moscj oddał iuz na chorągiew husarską, iego mosci z oddania ich w kole naszym quituiemy.

Te tedy dwoje podynne y reszle czopowę odebrawszy do rąk swoich ime p. pisarz grodzki halicki, za quitami ich mcioj pp. rotmistrzow chorągwiom tym powiatowym zoldy im należące oddac ma, sub poenibus de retentoribus expressis. A iz na jedne czwierc te podatki obmysilisymy, tedy przyrzekamy sobie (iezeliby tego potrzeba była) na seymiku po conuocatiew vmocnic y obmyslic dalsze sustentamentum.

Terazniejsze nagle y gwałtowne na kraie nasze następujące niebespieczestwo pomieszało nas, ze raczey o ochronie zdrowia y dostatkow naszych myśleć nam przyszło, a kwarty do Rawy, pod ten czas płacie powinny, w te twogi odsyłac
niktórzy nie mogli,— przetoż aby to omieszkanie o utratę dzierżaw tenutarios nie przyprawiło, panowie posłowie w stanow koronnych starac się o to maią. A iego mc p. marszałek koła naszego imieniem obywatelów ziemi naszey imci p. podskarbiego koronnego przez swoy list vzyc ma, aby te kwarte tu we Lwowie przez pisarza swego skarbowego za kwitem swoim odebrał, o co nomine publico imci prosimy.


A ten sąd kapturowy według opisanych kapturow przeszłych wszelakie gwalty, naiazdy, swawolenstwa, zaboie, stupa, violentie, rusznie ad violentiam inferendam nazywania, które by się a morte regis przez kogokolwiek w tey ziemi naszey komu stały, także causas violentiae, expulsionis, fisci re- tentorum — wszystkich sądzie y decidowac maią y sądy swoie sposobem trybunalu koronnego sine quauis appellatione odprowawac będą, scrutinia strom, gdy ich będą affectowac, nie deneguiąc, które tu w Haliczu strony expediowac per te- stes idoneos powinii. Mięsce sądom tym w mieście, gdzie sobie ichmm. pp. sędziowie commodum locum vpatrza, na-

Dla snadniejszy zas ludziom pod ten czas wygody zaśiagnienia pieniędzy vigore conuentus praesentis, otwarzamy grody, tak halicki iako y trembowelski, w których wszelakie inscriptiones et recogniciones według prawa przymowane bydz maią.

Co wszystko sobie obiecuimy sub fide, honore et conscientiis nostris dotrymac, y kto by tey vehwale naszey powszechney seymikowey był zprzeczny, tedy nan, tanquam contra rebellem, bezpieczeństwo y rząd domowy violantem, powstac y onego vnitiis viribus znosic przyrzekamy.

Ktoere to laudum ich mose pp. posłowie naszy starasc się będą, aby na conucatier, iako y inszym woiewodztwom, approbowane bylo, a ono dla większy wagi, pewnoscy y wiadomosci imci p. marszałkowi naszemu ręką własną przy piecęci swey podpisane do act grodzkich tak halickiego iako y trembowelskiego grodow podac zlecilismy.
Działo się w Haliczu dnia siedemnastego miesiąca czerwca roku panańskiego tysiąc szesnastego czterdzieściatego osmyego.
Ian Theodoryk Potocky podkomorzy ziemi Halickiej, marszałek sejmiku tego. Locus sigilli.


III.
Скрижньский подае унівських черніців за шкоду. 17 червня 1648.

[E] Ian Skrzynski, vrzędnik wsi Łahodowa iey mci paniedy Doroty Hoziczynney, imieniem teyes te swoie zanos protestatią: iz on iadąc ze wsi Pohorylce dnia dzisiejszego, 1) nadybawszy w obszarze paskim nazwanym Lipowce, do wsi Łahodowa nalejącym, w przenicy tak bydło iako y swinnie poddanych ze wsi Iachtorowa manastyrskiego, iako tez y samych oycow vniovskich, chęcz (sic) one z szkody zaiąc y zapędzie do dworu, nie wiedziec zkađ się wyrwawszy ludu wiele, tak poddanych z Iachtorowa iako y samych czerucow, z krzykiem wielkim volaingych: „czuc tego Łacha, poniewaz sie im Kożacy ieszcze nie dali znac”! zaiąc nie dopupuscili, y owszem onego słowy niepocciwemi nakarmiwszy, one bydło sami pozapędzali y porozganiali.

(Ind. rel. castr. Buscen. t. 21, a 1646—9, p. 1873—4).

IV.
Ухвала соймику в Судовий Вишні 25 н. ст. червня 1648.

My rady, dignitarze,. vrzendnicy y rycerstwo woiewodztwa ziem Ruskich, ziewhawszy się do Wisni na seymik pro die.

1) В скарзі конахів в того самого дня подано час випадку на 15 червня.

Naprzód zeby podziękowali imci x. arcybiskupowi gnieźniemieniu y inszym ich mcipm pp. senatorom na ten czas przy iego mci będącym, iz iego mose ex senatu consulto conuocatią nam te mora non interprosita złozyc raczył, na którą ich mose pp. posłowie nasi na początku tey conuocatiefy stawic się maią. I zeby się ta conuocatia pro exigentia temporis et periculi iako naprędzey, a nadalę do dwoch niedziel, odprawie mogła, namowiwszy wszystko na tey conuocatiey, cokolwik by nalezało do poprawienia swobod, wolnosy y praw naszych y o inszych exorbitantyach przyszlemu, da Bog, krowowi iego mosci z artykułami inszemi proponendis, jednak non in vim conclusionis, ale in vim praeparationis, zachowując to, da Bog, do przyszły electiey, na którey kazdemu słachelcicowi, y naymniejszy condiciey będącemu, iako do mianowania pana, tak też co by mu się zdało, wolno będzie przymawiac się równo
z inszemi według dawnych praw, gdyż na tym zawisła basis et fundamentum libertatum nostrarum.

Podziękowac maią y tym wszystkim ich mciom, którzy in tanto periculo kraiow naszych ad restinguendum hunc ignem lub to ex publico erario lub ex privato peculio securitatem onym kraiom, periculis obnoxiiis y blizszym będącym, s ochoty swey y miłości braterskiej, nie zaluiąc zdrowia y dostatkow swoich, znaczny poczet ludzi woiennych namowiszy, poratowanie obmyślili, nie czekając czasu seymikow. Przy którym podzieckowaniu, strzesz Boze periculum iakiego na tamte kraie, eandam prompitudinem z ochoty y miłości braterskiej naszej ich mciom osiarowac maią ich mosco pp. posłowie nasi.

Electia przyszrego, da Bog, pana ma bydz namowiona, iako y pierwszy, w szesc niedziel albo tez, iz wszyscy do tego actu należą, iżeli by sam w owych kraiach to niebespieczenstwo nie wspokoilo do tego czasu, tak że by sam przyszlo zostawac tym ich mciom, którzy do vskromienia tych niebespieczenstw częścią z ochoty, częscią tez z naznaczonych sobie wrådown regimentowac musieli, zeby tantisper ta electia odlozona była, poki by się tu, icesli nie totaliter, przynamniej ex magna parte to niebespieczenstwo nie wspokoilo. Na kotrej electicy aby cudzozicencow zadnych nie bylo okrom posłów, zlecamy posłom naszym. A około miejsca tey electicy znosic sie będą pp. posłowie nasi z inszemi ich inciami. Aby tam była gdzie necessitas periculi vkaże, na kторą electią zeby sine strepitu armorum ziedziali sie, bez chorągwi, zlecamy pp. posłom naszym, gdyż potrzebniejszy będą ludzie zaciagnieni y te chorągwie na vskromienie zawziety sweywoli ukraiński, anizeli na electią, gdzie libera vox ma bydz kazdemu.

Tempore interregni praesentis, poniewaz wszystkie prowenta, za consensem rzptey krolom panom naszym konferowane, teyze rzptey naszej nalezą, przeto wszystkie cla tak morskie iako y ziemne, nie wymuiąc y pilawskiego, funtcol gdanski y hebielski, myta, zupy, economie y wszystkie inne prouenta skarbowi krolewskiemu należące y intraty ex vacan-

Siła należy pod ten czas interregni na opatrzeniu zamków wkrainnych w woiewodztwie naszym, iako Lwowa, Przemysła, Sanoka, przeto aby ex erario publico opatrzona ich securitas iako najlepiej byla, dozrą tego pp. posłowie nasi; ażeby ich mosc pp. starostowie wkraini na zamkach swoich zawsze residowali według dawnych praw o tym napisanych, eotrzej tego main. Przy tym domowią się y tego pp. posłowie nasi, aby przyszły, da Bog, król tego mosc zgodnie y wolnemi głosy obrany, iako to in pactis conuentis z przeszleni krolami mamy, aby zamkow certum numerum wkrainnych wfortyficował y aby byla specificatia tych zamkow.

Ad internam securitatem rzpety rzec bydż potrzebną wpatrujemy, żeby wszystkie simultates, rancory, odia y zascia inter ciues, tak te, iako za zyvota pamięci sweiete krola tego mosci były, iako y te, które by pod czas interregni przypady autoritate tey conuocatiey wlagodzone y wformowane były, gdyż iesli kiedy, tedy w tym razie y niebespieczenstwie otyczyna zgody y spolney miłości po nas wszystkich potrzebuje, dlatego vprzynam zyczymi, aby taz pax inter dissidentes de religione iako nabespieczniey y nawarowniey zachowana była.

A iz panowie bracia religiey greckiey skarzyli sie, iako na przeszłych seymikach y walnych seymach, tak y teraz o wielkie praejudicja swoie w wolnościach y przywilegiach
swoich y w odiciu niektórych beneficiorum, zlecamy pp. posłom naszym, izby obwarowali sufficientissime, zeby iuz religia grecza we wszystkich exorbitantiach y praetensiach swoich wspokojona byla.

Xięgi y acta wszystkie po koronie, krote są otwarte za vniuersalem imci x. arcybiskupa gnieznienskiego, aby suum robur et valorem miały, a krote nie są, aby autoritate tey conuocatiey otworzone były, a to dla zapisow y extractow, xięgi przy tym tak ziemske iako y grodzkie aby otworzone były. Jednak gdzie by starosta nie wiechál na starostwo y przyścięgi nie odprawil, aby zadnych suscept nie czyniono, tylko extrakty dawnych zapisow y dekretow wymowano w tych grodach.

Lauda wszystkie priuatne ziemie Lwowskiy, Przemyskiey y Sanockiey aby approbowane były. A iz laudum ziemie Lwowskiy postanowili sobie obywatele ziemie Lwowskiy wprzód, ante incidentiam tego seymiku, propter securitatem tych niebespieczenstw y dla pochamowania swawoli domowey, tedy go takiey wagi miec chceśmy, iako by tu wespol na tym ze seymiku postanowione bylo, gdyż to z ochoty swoiey y z potrzeby wielkiey czynili ich mciowie.

Pacta conuenta aby ze wszystkimi siąsiady naszemi zachowane y zatrymane były, rzec jest słusznà, w czym aby sie iego mci x. arcybiskup iako primas authoritate stanow na conuocatiey zgromadzoney ozwał wszystkim sąsiadom, z ktoremi ieno sąsiectwo y pacta zachodzą, rzec słusznà widziemy.

Conuocatia przeszła warszawska pod czas interregnum y captur warszawski na teyze conuocatia po smierci s. p. Zygmunta Trzeciego aby in toto, de verbo ad verbum, reassumowany był absque vlla interpretatione et declaratione, iezeli by in volumen legum wpisano bylo, zlecamy to pp. posłom.

Securitatem tych niebespiecznych czasow taką przyniesie nam maią pp. posłowie na dalsze czasy, iaka była obmyslana na expedicią pruską in anno millesimo sexcentesimo trigesimo
quinto sposobem województw poznańskiego i kaliskiego. A ielży by pospolite ruszenie zdało się bydz potrzebne, tedy znioşy sie z inszemi ich mciami, pozwolę mają na nie ich mc pp. posłowie nasi według zgody wszystkich.


Ponieważ nie dosyć sie stało tym punctom, które in pactis conuentis podalichmy byli s. p. i. k. m. Władyszawowi Czwartemu, tedy sie maǐ o to vsilnie starac pp. posłowie nasi, aby to wszystko, co na przeszły electicy namowiono było y co w inszych confoederatich y capturach dawnieyszych y zwiezo przeszlych napisano było, in realem executionem przysło, w czym by kolwiek exorbitantia byla, a mianowicie indistributiuia iustitia, którey maxime exorbitatum est, bo nią nie według praw in: pactis conuentis opisanych, ale przes corruptie plus offerentium, faunory, respekty nie tylko actate et discretionec vigentibus, ale y nie znającym rzpytey rozdaiąc szafowano. Przyczynie tedy rozumie województwo nasze ten punct do przysięgi dawnieyszy w prawie opisane, ze hunc panem
bene meritorum nie za vpominkami ani podarkami ani z fau-
oru albo z respectu iakiego szafowac bedzie temi vaccantiami,
ale wedlug tego, iako iest in pactis conuentis opisano. A iz
to sie dzieje z promociey panow pieczetarzow, tedy ich mciom
pp. pieczetarzom do ich dawney przysiezgi takasz przysiega
aby przyłączona byla de verbo ad verbum, starac sie o to
panowie poslowie bedą.

Isz za rzec słuszna y potrzebna rozumie bydz woiwö-
ctwo nasze, aby w tey ze przysieędze kroła iego mosci dawney
dolozono y ten punct, ze w pokoiach y na dworach swoich
cudzoziemcow swoich chowac nie bedzie, a pogotow ani con-
silia inire z onemi ani tez do postronnych panow w posel-
stawach ich posylac bedzie, co serio ich mciom pp. posłom
zlecamy.

Disciplina militaris iako iest potrzebna do woiennych ex-
peditif, wiadomo dobrze kazdemu, zaczym lubo o niew siła
konstitutia iest surowo napisanych, jednakze na to mniej
dbaią zolnierze, iako w wyciąganiu stacyi tak tez w przechodzeniu wielkie krzywdy y gwaltie niezwyczayne ludziom vbogim czynia, gdzie prawie niebiosa gemitus pauperum przeibia,
a zląd potym y vindicta Dei na woysko zwykla subsequi.
Tedy ich mc pp. poslowie nasi maią inire modum, znioszys
tak z ich mciaini pp. senatorami iako z ich mciami po-
słami, aby iuz iako w zoldzie tak y w stacyach była certa
quota vmowiona, a na transgressores legis et constitutionis
seuerior poena naznaczona ma bydz, mianowicie na tych,
ktorzy to w cięgnienciu odbiegą od chorągwi po roznach
wsias y miasteczkach, wyciągając pieniczne stacye, lubo tam
stac nigdy nie myslą, gdyz w tym wielka szkoda y wcięzenie
stąd szlachta y poddani ich maią, bo jednym się odkupiwisy,
drudzy zas z chorągwią przychódzą: a tak zeby nad dwie
chorągwie w jedney mianotności więcej nie przechodząc, stac
się nie wazyli pod winami w prawie opisanemi y te dzie-
rzawy w których stanowiska y leze swoie zolnierz ma, wolne
od przychodzących woysk zostawali. A ze to należy ad disci-
plinam militarem, zeby rothmistrze przy chrzągwiach mieszkali, tedy y to zlecamy pp. posłom naszym, aby podczas wojny mianowicie w obozach zawsze przy swoich chrzągwiach mieszkali, exceptis legitimis causis et vera infirmitate, czego oboga iustis documentis dowiesec maią: a ktory by temu dosyc nie czynil, napomiony raz, ma bydz karany. A iezezi by przyszło do zaciagow cud佐ziemskich woysk, tedy maią prouiderere ich mc pp. posłowie nasi, aby cud佐ziemskiego woyska liczba dobrze mniejsza była nizeli polskiego.

W tak nagłym niebespieczenstwie słuszna rzecz ist, aby xiąże ime brandenburski kurtierst oswiateżył w tey mierze miłość przeciwko oyczynie naszey iako feudatarius rzptey, wniosą tedy prozbę panowie posłowie nasi do imei x. arcybiskupa gniezienskiego, aby imieniem rzptey prozbę swoję przes pisanie do xiązcia imei wniosł, żeby liczba iaka dobra ludzi woiennych chcial poratowac rzptą. Więc y tego aby nie przepomniat ime. x. arcybiskup, aby wszystkie retenta, cokolwiek sie pokaze, xiąże ime maydeburski oddac iako naprędzy raczył na zapłatę woyskom do rąk imei p. podskarbiego koronnego; a cokolwiek by oddano od imei xiązcia maydeburskiego, na co by kwitu ręką imei p. podskarbiego koronnego podpisanego nie pokazał, to wszystko ma byc irritum et inane.

Także do panow Gdansczan aby ime x. arcybiskup gnieznienski interponat authoritatem suam, yzby rzptą, z którey tak wielkie emolumenta biorą, w tak ciężkim razie chiciel ludzini dobreni poratowac, przynamniey tysiącem człowieka cud佐ziemskiego.

Reszty składnego winnego v p. Szembeka wpmniec sie, aby ią nieodwłocnie oddał.

Dochoządzą nas te wiesci, iako by byli tacy, którzy to proponuą, zeby krolewicz ime Kazimierz pod ten czas interregni wodzem był woysk rzptey przeciwko temu nieprzyjacielowi: lubo wszystkie dotes doswiatezzonego wodza przypisuiemy krolewiczowi imei Kazimierzowi, jednak isz warowali to sobie
przodkowie nasi, "quod nullum castrum seu fortalitium regni Poloniae alicui duci vel principi aut descendenti de gente du-
cili regendum et tenendum pro tempore et in aevum non de-
beat committi", a woysko poruczyć daleko większa rzec jest,
nizeli ieden zamek — zlecamy to pp. posłom naszym, aby
tego zadną niarą nie pozwalali, iesliby to kto proponował,
temu omuino contradicowali.

To infortunium, które padło na rzptą w rozgromieniu
swiezym woyska koronnego y poimaniu obudwu ich mc pp.
hetmanow koronnych, iako jest nam wszystkiem załosne, tak
y do commizeratiesz pobudzającę, zebysmy o wyswobodzeniu
ich mciow pp. hetmanow y rycerstwa, w poimaniu v pogan
będącego, onnimodo mysłili, zlecamy pp. posłom naszym, aby
wniesli prozbę swoię w posrodek wszystkich ich mciow, aby
specialiter posłac z tym do cesarza tureckiego, izby iako ich
mm. pp. hetmanow, tak y wszystkich inszych, których tam na
tey woynie pobrali, wolno wypuszczono y oddano, gdyż ich
mc pp. hetmani, czyniąc dosyc pactis coucientis, które ma
rzptą z cesarzem tureckim, gwoli temu tak daleko z woys-
skami posli, aby byli zabronili chodzenia na morze Kozakom
Zaporowskim, na co sie byli zbuntowali.

Praesidio na Kodaiku będącemu, poniewaz rzptą na niego
wielki kost ważyła y ludzi wiele potrzebnych co de: woyny
tam zostało, obmyślic subsidium potrzeba iako nayprendzey,
vt non cedat in praeidam nieprzyjacielowi.

Iesliby tak nagle napadło niebiesciecenstwo, strzes Boże,
na oczyszczę, a isby do podatkow wydania przysc nie mogło,
tedy maią inire rationem pp. posłowie nasi z ynszemi ich
mciami, zeby zkąd kolwiek zaciągnąć piętniedzy ad fidem pu-
blicam dla przęszego zaciągnienia żołnierza.

Wielką ztą szkodę vznnawa seymik wyszynski, iz którzy
trzymuia przywileije na wakancie lub starostw lub tych kol-
wiek dzierzaw od kroła imci danych, nie dokładać się w tym
ani czekająć oddania przes pisarzow skarbowych, iako o tym
prawa wyrazone są, za szczególnym tylko przywileiem albo
listem priuattym w kancellariey ktorey kolwiek zwykli te do-
bra odbierac, zkąd wielka szkoda wpustoszenia zaïku y armaty
dziecie sie, tedy iesli by kto taki na potym znalazł sie, który
by nie dołozoyszy sie skarbu y nie z rąk skarbowych wziął
te dobra, eo ipso facto ma ich tracie.

Contrakty, arendy, administratie, conmissie, quocunque
nomine et titulo nazwane około ekonomicie wszelakiej dobr
i. k. m. dispositie, także y kwity de perceptis dane, których
wsztykich dozor, iz sie za wiadomoscią i. wielm. inci p. pod-
skarbiego koronnego odprawowac y ex actis thesaurarii regni
z podpisem y pieczęcią skarbową iuxta nexum iuris publici
wychodzie maią, przeto takowe wszystkie, iako prawu koron-
nemuu przeciwe, aby kasowane były, pp. posłom naszym zle-
camy, chcąc to miec po inci p. podskarbiem koronuем, aby
te wszystkie pronunta wniése y w swoię disposițią brał y pro-
uent z nich y teras ad felicem vsquę coronationem, da P.
Bog, pana przyszłego y na potym, które to pronunta pod czas
interregni vsquę ad coronationem maią sie obracac na po-
trzebę rzptey sub refusione damnorum. Gdyby temu inci p.
podskarbi nie chciał dosyc vezynie y w powinnosci swoiey
sie poczuwać, a in futurum praerogatiwie są y p. podskarbiego
koronnego iuxta iura anteriora in hoc passu suo robore zo-
stawac ma. Także funteol gdanski, helbiński, poniewaz są
bona mere economica do dispositiey, tegosz inci p. podskar-
biego koronnego naiczeec maią, zby zadnemi iurgetliami one-
rowane nie były, zlecamy pp. posłom naszym, a któryby był re-
fractarius huic legi ma bydz sądzony y karany processu fisci.

Posyłanie posłow do panow cudzodziemskich y odprawa
także y ten koszt na posly cudzodziemskie wydawany bywa,
ma sie odprawowac z prywatnego skarbu krola inci wedlug
constitutiey in anno 1593 serowaney, kotra aby byla in eo
puncto reassumowana, zlecamy pp. posłom naszym.

Na terazniejszy apparat woïenny ta quarta nowa ma sie
obroci totaliter, iako to na kule, prochy, lunty, furmany, re-
siduum jednak do placey zolnierskiejy przyłącycz, ktorey quarty
ma reddere rationem p. Marciszowski, a iesli by sie to vka-
zało, aby co in priuatos vsus, a nie in publicum emolumen-
tum, obrocil, tedy mu tego in rationibus nie maią przymowac
y ma to wszystko przywrocic sub poenis de retendoribus san-
citis. A ze mu przyczyniono, iako to patet z vniwersalu imci
x. prymasa, do dawnego iurgieltu trzy tysiace, tedy ich mc
pp. posłowie pozwalac nie maią.

Ad coaequationem nalezec bedzie, izby rachunek woie-
wodztwa Pruskie vzynili przed imcią p. podskarbiem koron-
nym y na potym zeb y tamze czynili rachunki, nie w swoich
woiewodztwach. Takze y summa szesdziesiąt tysięcy y piec,
ktora zostala przy potomkach nieboszczyka p. woiewody po-
morskiego, aby oddana byta, zlecamy pp. posłom naszym.

Woiewodztwo Wołynskie we wszystkich podatkach aby sie
coaequowalo, zlecamy takze pp. posłom naszym.

Za tą insolentią y buntami chłopskimi wielka sie dimi-
nutia stała prouentu rzptey, mianowicie na komorach i. k. m.
vkrainnych, iako w inductach, chach y mytach, na co ma
miec wzgląd rzpt, zeb y w tym nadziecie nie pokładala, co
z swoicy rezy wypadlo,’ az by zkąd inąd ten prouent ob-
myslano.

Quity kwarciane, ktore dawal imc p. podskarbi za rze-
telnym oddaniem posessorow dobr rzptey, maią się starac ich
mc pp. posłowie, aby wagę swoją miały, tak iako by w Ra-
wie oddane były, poniewasz w tych niebespiecznych czasach
trudno y niebespiecznie odsyłac ich do Rawy.

Sady seymowe y zadworne aby iuxta iuris praescriptum
odprowawane byty y ferowane, nie iuxta bene placitum, to
jest zeby król imc tam sie swoicy sententia sklonil, gdzieby plu-
ralitas senatorow sententie swoie dawal, a iezei by in contra-
rium stanat decret, powinni sie bytą ich mc pp. senatorowie
aliter sentientes na to ozwac, a za ich odezwaniem, lubo kto-
rego kolwiek z nich, ma sie imc p. marszałek na ten czas
będący który kolwiek znowu rozdawac vota y notowac plu-
ralitatem, do ktorey krol imc sklonic sie bedzie powinię, lubo

*Seretæ ad istopæi Uspiae-Rusa t. IV.*
by in contrarium iuz był ferowany decret; a pisarz decretowy ma bydz słachcie dobrze osiadly, nie cudzoziemiec sub nullitate iudicati.

Reiecti tesz seymowe sine consensu partium, iz od seymu do seymu przes lat kilkanascie expediciey swoicy prawie y effectus sortiri nie mogą, a do tego przylączaią per vim decreti sine controversiis partium suspensionem poenarum infamiae, banitionum, executionum, decretorum quorumuis, etiam iudicii tribunalis y poenae contrauentionis decreti comitalis et cessionis iuris, przez co wielka wyma sprawiedliwości y executionis decretorum, zlecamy to pp. posłom naszym, aby reiecti sine consensu partium nie bywały, a które w reiecty wpadły, aby expediowane byli wprzod przed inszymi sprawami, a iezeli by nie byli expediowane, tedy non obstante suspensione y decreto poenarum sine contrariis partium prolato, aby wolno bylo kozdemu według prawa sobie decretu executionum postąpic.

Sila to do executiey w osądzonych rzeczach należy, na czym wszystka vis decretorum zawisła, zeby starostwa sądowe nie były ogolecone propter fortrem executionem, zaczym zlecamy to ich mciom pp. posłom naszym, aby sie tego serio domowili, iz cokolwiek odpadło dzierzaw wsi od starostwa sądowego, aby to wszystko przyłączone było do tego starostwa post decessum modernorum posessorum.

Gwardiey królewskiey aby według postanowienia per legem nie było, w liczbie jedno szesczét, ktortzy pod czas seymu nie maią wchodzie armati do zamku, to jest z chorągwiami rozwiteni y bębnami, iako przed tym było, aui też stawac z zapalonemi knotami, iako u senatorskiey izby tak y v poselskiey, aby tym bespieczniey mogli de republica et libertatibus radzie pp. posłowie, gdyż to pugnat contra libertates nostras.

Tytuły nowe, kawaleric y confraternitates iako aequalitati et paritati nostrae szkodliwe rzeczy, aby nie były wnoszone, a kto by ich miał inducere, przeciwko takiemu ma bydz taka poena postanowiona, iako contra perduele.
A iz to publica vox (ktora diuiniae zwykla comparari) po naszych sam woiewodzstwach increbuit, iako by przywileie iakies Kozakom Zaporowskim s pieczecia miały bydz wydane, ktoremi sie y sami Kozacy szcycą, tedy ich mosc pp. posłowie nasi maią sîtego dowiedziec, z ktorey by to kancelliery wyszło y zpytac ich mciow pp. pieczetarzow, cuius scitu et mandato wydane sà te przywileie. Zaczym dostrzyc tego maią pp. posłowie, aby na potym zadnych pokoiowych pieczeci k. i. m. nie zazywał, a co by taką pieczecią zapieczetowane bylo, irriitum et inane ma bydz, nie tylko in publicis, ale etiam in privatis expeditionibus, poniewaz insignia krolestwa polskiego maià bydz ornamentum krolow polskich.

Deputacie aby osobne podczas seymu nie bywały, bo to insza iakby rzptey dziecie sie species. Consilia sekreta podczas seymu aby nie bywały, a ääesi będą iakie, aby przy tym bywała y poszelska izba, iako y w Toruniu. In archium ze tam cos podawaią. Zniesc to, ale cum consensus wszystkiey izby poselskiey zeby wiedzieli, co w tym tam skrypcie iest, mogą sie podawac in archium. Senatus consulta aby każdy swoią sententią z podpisem swoim do grodu padał, wyiwszy ią z grodu authentice czytac inc x. sekretarz wielki powinien będzie.

Cognitio priuiilegiorum, którą zwykłi byli odsyłać na seym albo za dworem do sądow k. i. m., pp. posłowie nasi domowicie sie tego maią, aby bez odsyłania iakiegokolwiek sądu na trybunale cognitia ich bywała, który dekret takiey ma bydz wagi, iako zadworny albo seymowy.

Wielką w tym szkode y vciążenie stan slacheckii ponosi, ze te sprawy na seymie nie według wpisania w regestr, ale wdlug woli ich mciow pp. referendarzow przywoływane bywiają, zaczym zlecamy pp. posłom naszym, aby zwyczajem tribunalskim te sprawy przywoływane byli, iako ktora ordine iest: a kto by sie wazył inaczej kazac przywoływac, na tego pana ma bydz zkażana poena mille marcarum toties, quoties ad instantiam inurati forum inter causas offici magni naznaczaię.
Mało exemplo stało sie to, ve na teraznieszym vnuiers-sale imci x. arcybiskupa drukowanym, na seymik przysłanym, podpisali sie y ich mm. duchowni, ad publica consilia nie naleząc, okrom ich meiow xx. biskupow; małą tego ostrzędz ich mc pp. posłowie nasi, aby tego wieczy nie bywało y ten podpis pro consuetudine zęby nie był miany.

Kwarcianemu woysku pozostałemu aby in toto zapłacono było, tak Polakom iako y cudzoziemcom, co sie słusznio z regestrow pokaze, etiam et successoribus, tylko za dowodem pewnym. Także y traktament pp. pulkownikom woyska zaporowskiego, szlachcie braci naszych, zatrzynany aby był zapłacony, co sie pokaze. Jednak iezdi by sie kto nieslusnie upominął y nie należał do tego, temu nie dawac, ale to mu cedere residuum na placę woysku teraznieszemu.

Czopowe ziemi Łwowskiej, iako to sobie warowali na przeszłym seymiku, ze lubo by wyszedł czas asignaticy, do którego czasu wybierać miano, tedy po expiraticy iego a prima octobris znowu go sobie wstanawiają do lat dwóch zupełnych, to iest ad annum quinquagesimum ad primam octobris, co aby im na tey convocatıey approbowano, zlecamy pp. posłom naszym. Administratora tego czopowego naznaczą imci p. Piotra Ozge, pisarza ziemsłkiego łwowskiego, który ma to plus offerenti arędowac, publikowawszy to przez vnuiersały trzema niedzielami przed tym, a nim de administratii przydziałie, iurament iuxta formam antiquam ma uczynic.

Ponieważ sie zaczynają wielkie krzywdy od granic węgierskich obywatelom tak ziemie Sanockiey iako y Przemyšskiey, tedy maja sie interponere pp. posłowie nasi do imci x. primasa, aby raczył napisac list do x. imci siedmiogrodzkiego z przypomnieniem pactorum, prosząc przytym, aby ta swawola pohamowana była, a ex delinquentibus aby słuszn sprawiedliwość była. W tezy materiey y do inn. panicy Humenney otrzymać pisanie.

Targowiska y Lezany, maietnosne imci p. Benedikta Siewinskiego w Sanockiey ziemi, przeciwko wyraznym prawom,
o czym są dawne konstytucie, iz uprosił ime p. starosta biedcki, a ta maietnoc iuz jest od stu y kilkadziesiąt lat prawem dziedzicznym, maią sie w to włożyc pp. posłowie nasi, aby nie był wiecze inquietowany: a kto by sie na potym wazył upraszacz bona haereditaria pro regalibus, tedy taki ma subiacere poenis in constitutionibus expressis.

O wielkie whostwo y zniżczenie miasto Przemysł przyszło dla czestego zolnierzca przechodzenia y iego podymowania, tak ze y tez y ich mc pp. obywatele ziemie Przemyskiej, dla sądow y odprawowania kontraktów swych ziezdziaiczy sie, swoicy wygody nie maią, y w tym wielkie mieszczanie przemyscy cierpią wkrzywdzenie, ze wiele jest obywatelow w mieście pod iurisdictioni tak duchownego stanu iako tez y inszey conditiey mieszkającnych, którzy na grunbach przedtem miejskich zasiadzy y miescany, których nie wiele jest, onera ciuilia ponosie zbraniaą sie y podczas incursionem nieprzyjaciela koronnego nie chcą na straz z armatą stawac, ani tez do munitiey miasta, iako do szypania wałow koło miasta, — zlecamy to ich meiom pp. posłom naszym, aby o to starali sie y efliciant. żeby od przescia y stanowiska zolnierzca toz miasto Przemysł uwołnione zostawało y constitutią na seymie coronationis obwarowano bylo. Żydzí tez przymysczy do odprawowania strazy y co należy do obrony, iako to armate y strzelbe miec porządką według posłusenstwa wrezdu miasta Przemysła, powinni będa przykładac sie, przeto zbiegając dalszemu zniżczeniu miasta.

A izesmy ad internam securitatem uczynili sobie laudum na tym seymiku, takaze kapturowe sądy nasze vchwalilismy, naznaczywszy im czaszy według affectatiey kozdey ziemi dla vskromienia swywoli y dochodzenia prędzzy sprawiedliwosci wkrzywdzonym, tedy zlecamy pp. posłom naszym, aby iako lauda tak y kapturowe sądy authoritate conuocatiey przysz̧ley aprobowane były, cochny do grodow naszych podali y wpi-szac kazali.
Datum w Wisni die vigesima quinta iunii anno mille-
simo sexcentesimo quadragesimo octauo.

Locus sigilli. Piotr Ozga, pisarz ziemski lwowski, mar-
szałek koła sejmiku wiszenskiego.

(Ind. rel. castr. seu captur. Leopol. a. 1648, t. 393, p. 69—87,
obl. 8/VII. — Ind. rel. castr. Premisd. a. 1648, t. 375, p. 1647—1664,
obl. 6/VII).

V.

Ухвала шляхти землі Перемишльської і Сяніцької на соймику
в Судовій Вишні 25 н. ст. червня 1648.

Laudum priuatne ziemie Przemyskiej y Sanockiye.

My rady, dignitarze y rycerstwo woiewodztwa ziem Ruskich
Lwowskioy, Przemyskiej y Sanockiye, chcęc z kozdey miary
consulere securitati ziemiom woiewodztwa naszego w tak gwał-
townym na rzptą razie, które na oyczynu naszą następują
niebieszcznoentwstwa, wpatrując przytym integrum securitatem
ziemiom tym, ile podczas interregni autoritate conuentus praes-
sentis, a przykładem inszych woiewodztw, wchvalamy tym dwom
ziemiom Przemyskiej y Sanockiye (poniewiesz ziemia Lwowska
iuz sobie dawno przed tym securitatem obmyslila) sumę co-
responduicną dwuygu podynnemu, którą ziemia Przemyska
czerema poborami ma wypłacić do tey reszyt czopowego
dwoch tysięcy, którą sumę y pobory wszystkie miasta y mia-
steczka, wsi duchowne, krolewskie, miesk, slacheckie maią
wydawac, stosuicę się w tym do vniwersalu w constitutiaci
opisanego in annis 1578 et anno 1629; popi jednak od cer-
kwie wolni bydz maią.

A ktryby tego poboru wydac nie chybił, ma go po-
zwac poborca przed sąd kapturowy w swoicy ziemy processu
w prawie opisanym, sub poenis de retentoribus sancitis, iesli
by chybił bydz temu postanowieniu retraudarius.
Czas wydania poborów ma się poczynac w Przemyskiej ziemi, afera secunda p.m. post festum visitationis Beatrnis Mariae (6/VII), a w Sanockiej feria tertia post festum idem (7/VII). Wydawanie tych poborów ma trwać nadjalej dwóch niedziel ab assignato tempore, naznaczywszy ich mciow pp. poborców: ziemie Przemyskiej — imci p. Stanisława Ostrowskiego, ziemie Sanockiej — imci p. Kiliana Ciechanowskiego, którzy to ich ma pp. pborcy, przysiągmy wprowad każdy w swoim grodzie super fidelem exactionem, według prawa te podatki iako najprzedzy et quam exactissime wybierac będą powinni, jednak absque solario, we wsiach nie biorąc od kwitu tylko po groszy szesci, w miasteczkach większych y bogatszych po dwa talery twardze, a w mniejszych miasteczkach po kopie, czego rachunek mająć czynić, to jest szafowania tych podatków, przed sądem kapturowym, każdy w swoicy zemi za attestatę y kwitem ich mciow pp. rothmistrzów.

Wstanawiamy przytym na Żydów w miasteczkach królewskich, slacheckich y duchownych nemine excepto do inszych podatków, które równo z inszemi miastami względem soszu oddawac będą: w ziemie Przemyskiej summę tysiąc złotych, gdyś Lwowska zemia iuz postanowila przed tym złotych trzy tysiące, a w Sanockiej dla małości ich nie nie postanowiono.

Za które podatki postanowilismy w ziemie Przemyskiej pięcset człowieka, naznaczywszy im rothmistrzów: Chorągwi vsarskiej, której ma bydz w liczbie sto, według trybu wojska kwarcianego, — imci p. Iana z Pleszowicz Fredra, sędziego przemyskiego, kóremusmy pozwolił dac, ile w tak trudnym y nagłym czasie, złotych względem contentatiey pietnascie tysięcy, a na chorągiew pięć tysięcy na jednę cwierc; summa czyni dwadziescia tysięcy. Kozackim za chorągwiom naznaczyliśmy imci p. Mikołaja z Goraia Czuryła, któremu sto koni naznaczyliśmy, imci p. Marcina Madalinskiego, także aby miał sto koni pod swoją chorągwią, — kórem obudwom nazna-
czyliśmy contentatiele po trzy tysiące każdemu z osobna, a na chorągwie każdego z osobna po cztery tysiące na jedną ewierce; co wczyńi wszystkiego czternaście tysięcy złotych. Piechoty przy tym postanowilismy dwiescie, którym rotmistrza postanowilismy imię p. Piotra\(^1\) Siecinskiego, któremu naznaczylismy względem contentatiele dac dwa tysiąca, a piechocie na ewierce na zapłatę trzy tysiące, zas na barwę maią nauczyczyc ich me pp. kapturowi.


Statię ich me pp. capturowi sędziowie, kozdry w kozdey ziemi nauczyczyc ma tymże chorągwiom, a imię p. Balowi

\(^1\) Obityco został użyte w s pamiećnych aktach obojego Aleksandry.
w Sanockiej ziemi mażą ich mc pp. sędziowie kapturowi sanoccy naznaczyc statią y stanowisko.

A iż imc p. Korniakt z milosci y ochoty swey obiecał na tę vslugę rzptey dwiescie człowieka swym kostem, tedy przyiawszy to od imci gratissimo animo y podziękowawszy, iako sie godzilo, opowiedziec to ich mciom pp. posłomi naszym, aby to in publico consessu było opowiedziano na seymie, izby kiedy będą dziekowac inszym im mciom, którzy ex priuato peculio z ochoty swoicy obiecali y stawili poczet ludzi na vsluge rzptey, imci p. Korniaktowi podziękowano.

Popisy tym chorągwiom w ziemi Przemyskiej pod Przemysłem, w ziemi Sanockiej pod Sanokiem, albo iako sie będzie zdało ich mciom pp. sędziom kapturowym, popisowac sie mają te chorągwie przed ich mciami pany sędziami kapturowemi.

Ich mc pp. rotmistrze dojrzec tego maią, aby panowie poczyty spełna mieli y przy chorągwiach præesentes zawsze beli, disciplinam militarem według artículow wojennych y według ordinacye ich mców pp. sędziów kapturowych zachowac będą powinni. Sprawiedliwosc vkrzywdzonym ich mc pp. rotmistrze Administrare maią, do których wprzód towarzysza pczwać maą. A iesi by vkrzywdzony tem sie nie contentował, wolua apellatia do sądu kapturowego, y tam iesi by sie nie podobał decret actori, wolno apelowac na trybunał, a to w samemy tylko tacy sprawie. Jednak iesi by sie kto durante interregno na żołnierzów o te krzywdy nie skarzył, zadney na wetym trudności zadawac nie moze.

Słachcie kozdy, który by sie zaciagnął pod te chorągwie, iesi by pospolite ruszenie przypadło pod ten czas tego zaciągu, wolny ma bydz od niego. Azeby sie lepiej ieszcze zabezeda licentiosis taką swawolą y priuatus, iesi zdola temu, vskramiac y imac moze, odsylającie jednak do grodow swoich lubo do sądów kapturowych. Iesli by przy gwałcie zabity był swawolnik, a pokazało sie to ex inquisitione, tedy iniuriatus ma bydz ab omni impetione iuridice.
Ktore to laudum nasze uam tylko teraz pro hac vice in omnibus clausulis sluzyc ma.
Dzialo sie w Wisni die 25 iunii anno 1648.
Piotr Ozga, pisarz ziemski lwowski, marszalek kola seymiku wiszynskiego.


VI.

Karnezit Lutomski podasz salem i£ Lubiach za pobite i pogrozy.
8 n. ct. lipnia 1648.

[F] Feria quarta post f. visitationis B. M. V. religiosus pater Faexix Lutomski, ordinis patrum Carmelitorum conuentus leopoliensis, protestatus est contra laboriosos: Duda; Kuzma, Jartim et Iuanuin, molendinatores, aliasesque de nomine et cognomine ignotos, ipsis compertos, villae Lubiany, tenutae magei castellani sedeensis, subditos, idque in eo, quia ipsi nulla habita ratione tempore certo non ita quidem praeterito videlicet feria quarta intra octauas Sacratissimi Corporis Christi proxima (17/VI), dum protestans bovibus conuentus memorati propriss de oppido Zydzczow pulsis adesset et cum per publicam uiam proxine adiacentem villae Lubiany iter agerel, sine villa causa et ratione aggressi sunt conclamantes: 'teper tak wy (sic) synowie, budemy was zabiuaty!' ipsumque per varias corporis partes concusserunt, securim colo ipsius toties applicauerunt nullaque habita ratione tractarunt et grauleri contemptserunt, per quod pacem communem et securitatem publicam uiolarunt et poenas exinde subsequentes meruerunt.

(Ind. rel. castr. Leopol. a. 1648, t. 398, p. 66—67).
VII.

List Samuila Kusiewicza z Litwinoj do Varshavi pro szechani podii. 8 n. st. lipnia 1648.

Iuzesmy Iovi Statori w tych ruskich kraiach koscioł ex voto publico wystawic mieli, tak rozumucie, ze iusz sromotna rebelia kozacka y okrucienstwem Tatarksim skazani od Pana Boga byc, finem malorum cladisque vprosilismy, alec powstała znowu wielka y niebezpieczna zawierucha za powodem niecnoty iakiego Krzywonoza, który zbuntowawsysy czern wszytkę wkrainną przeciwo ludziom koscioła katolickiego y Zydow wsi y miasta tameczne, ieszce od Tatarow y od Kozakow wolne, ludne y bogate, naiezda y okrutnie pustosci. Splondrował, przeszedlisy Bol rzekę (Hyppanim niektory, Axiacen Herodotus nazywa), Ładyczyn, Berszadę y insze miasta xiązat Wisniowieckich y imci p. chorążego koronnego Wierzechowkę y Alexandrinsę, ludzie nostri ritus romani et veteris legis w pien powyscinawszys. We czwartek przed swietym Ianem (18/VI) samym wieczorem stanął w wielkiej hultaistwa wkrainnego kupie pod Nesterwarem (Tulczynem to miasto drudy nazywają), gdzie bylo naszych chorągwi kilka, które zaciagnął pan Baybuza, wziąwszy od Zydow dobrowolnie kilka tysięcy złotych na obronę. Była tam y chorągiew pana Mrozowickiego, którą był dla dostania języka w tamte kraie wyprawił iego moc pan chorąży koronny. Było y slachty nie malo, którzy z zonami y dziecmi y z dostatkami swoierni wchodzącie niebezpieczenstwa, tam się zamykali. Przyszła te sz była in subsidium chorągiew imci pana Ianusza Czetwertyńskiego. Więc y pan Dzik z ludem imci p. Zamoiskiego starosty kaluskiego przybył, chcąc ratować lud vbogi według mozności. W sobotę przed swietym Ianem (był to dzien 20 czerwca) mieli z sobą wtarczkę, gdzie virtue nostrorum praevalente legło nieprzyjaciela więcej nad trzy sta osoh, a drułdy nie mogąc impetum nostrorum strzmac, wszli do Klebania. Tegosz dnia zgromadziło sie więcej wyuzdanei czerni
ukrainskiej do Krzywonosa, y przetosz Kleban spaliwszy, znowu się pod Tuleczyn wdali, chęć koniecznie onego dobywać, zajęszeni będąc niepomału przeszłą klęską. Wyszli z Tuleczyna nasi komunikiem w pole y długo odpór dawali, aż na ostatek inferiore numero będąc, tyl nieprzyjacielowi podac muśeli, zostawiwszy w zamku tuleczynskim zony, dzieci y zbiory swoje, sami rozproszeni, zal się Boże, zostali.

Nazajutrz to jest 21 dnia czerwca, miasto opanowali, y zaraz do zamku szturmy dwa wcynili, gdzie także za odporem naszych, którzy się w zamku ieszcze znajdowali zginięło ich niemało. W poniedziałek 22 czerwca mnóstwo wielkie chłopstwa do szturmu pusciszy, zamek nie bez klęski jednak swojej wzięli, dostatki znaczne w nim znalezą, xięzy katolickiej, szlachty polskiej viarious sexus, ludziesz y Żydow sromotnie y okrutnie nazabiawszy barzo wiele. Powiadają to y piszą zapewne, ze y trupow ludzkich z grobu dobywali, y one na sztuki rozsiekawszy, psom na pokarm po wlicach rozrzucali, a Żydow samych pod tę mieszanię po roznym miastach nad pietnascie tysięcy prawie po tarysku pozabiali. Niewdaie się Chmielnicki z swoimi mołoicami do zacięgow tego Krzywonosa y o nim wiedziec nie chce, acz wielu ludzi rozumie, ze to wszystko dzieje się za skrytą radą jego iako człowieka chytrego. Res et tempus docebit. Imc p. wioewoda bracławski pracuje wsiennie, aby mógł Chmielnickiego y wszystko woisko zaporowskie ad debitum reipublicæ obsequium et reverentiam przywiesc, obiecując im stare wolności y swobody nienaruszenie wtrzymywac. Ządał tego po nich, aby woisko cudzoziemskie (tak w liscie swoim hordę tatarską nazwał) iako naprędzey odprawili, aby mógł securius z niemi traktować y do nich ad sopiendas omnes difficultates bezpiecznie przyjeżdżac. Dali się w tym vzyc inici y Tatarow do Siney Wody w Dzikie pela wyprawili, którzy konca traktatow albo raczey dalszego rozkazania od Chmielnickiego czekając.

Wyszło kilka osob fauntea fortuna z więzienia tatarskiego, którzy powiadają, isz iusz takowa nieprzyjaciel stanęła rada,

W Lwowie 8 iulii anno 1648.

(Рукопись библиотеки Оссольских N 2346, p. 9—11).
VIII.

List Czartwiika Kiszewitska z Lwowa do Warkawcy pro susecmds pojdi. 13 m. st. lipnja 1648.

Jusz Chmielnicki, ex voto zamyslow swoich dokazawshy, wrocil sity na Zaporoze, y tatarskie woiska, w Dzikie pola z bogatym lupem wyslawshy, swoie kozaki po wlosicach rozeslal. Wiedzial bardzo dobrze, y na ten czas wie o naszey niegotowosci, y przetosz bez przyczyny w obozie zaporowskiego woiska trzymac nie chcial, ale do domow ono powrocil, aby po przeszyzych pracach sobie wypoczwaszy, tym ochotnieszy y rzewieszy byli na przyszle przypadki. Musiemy przyznac w tym czlowieku magnam moderationem, ktora non barbaro more na ten czas oswiadczyl, kiedy deleto prope ad innenjectionem exercitum nostro, dowiedziawszy sity o smerci krola iego mei, dalecy cum victore exercitu nie nastepowal. Osuwiedcza sity y teraz, qua publice qua privatim, ze iako z wielkiego musu na woisko kwarciane nastapil, tak teraz z serdecznym zalem krwi chrzescianskiej rozlanie ponosi, conferendo culpam, non sine gravi nominis nostri ignominia in fatale nostrorum ignaviam vel metum. Osuwiedcza sity y tym, ze sich szczeslicm swoim namnie nie vnosy, ani z nieszczescia naszego zadnecy radosci y pociechy nie ma, fortuna moris iam doctus, quae adulatriae saepius quam vera amica spe magnarum rerum illicitos mortales in exitium subinde praecipitat. Pragnie (niewiem, iczele szczerece) siedziec sobie za Dnieprem w pokoju, y tam przy starzych swobodach y zwyczaiach rzechzypospolitye oddawac debitum obsequium, iussa capessere. Wywodzi y to obszernie, iako wielkie y on sam y mojocy iego od rozych osob ponosili krzywdy y vrapy, wspomniaszysy bona fortunasque exhaustas, coniugnum silarumque pudicium contrecatatam, omnibus servitutis iugum impositum. Iakosz wiele jest takowyw, ktorzy sine affectu o tey sprawie mowiac, to przyznawaj, ze wielkie nad zaslugi swoie, iako wszyscy insi kozacy tak: y Chmielnicki odnosil krzywdy.
A naostatek dokłada przecie tego, że iezeli na Zaporozu, in suo suorum patrimonio vero, spokoinie mieszkać nie będzie mogł, przydzie mu znowu ipsum Acheronta movere, y woy-ska sąsiedzkiego na posłek zaciągac. Ich mc pp. hetmani y inszy celniejszy więźniowie do forty Othomanskiey (takowa wiesc w tych dniah do nas przyszła) odesłani, skąd nie la-daiako wyniąd y pewnie na nas co znacznego Turcy wytar-gowac będą chcieli. Vdaią niektórzy, iako by ime pan kra-kowski miał dni swoie zakonczyc w poganstwie, częscią z me-lankolii, częscią z złego zdrowia, któremu był zawsze barzo podległy. Poiachał byż z pewną summą pieniędzy na okup iego pan Jaskowski, sługa inci, do Białogrodu (Moncastrum starzy historycy nazywają), ale na Ukrainie rozbity y pieniędzy (sic), sam ledwie wszedł. Ten niecnota Krzywonos, conciata ad bellum incondita multitudine, do tego czasu po Ukrainie nie przestaże pacem nostram turbare, et hostilia vbique agi-tare. Pobrał y popustoszył nie mało miast, okrutnego tyran-stwa nad slachtą utriusque sexus, nad xięzą katolicką y nad Zydami, quibus implacabilibus irascitur, dokazawszy. W dzień Piotra y Pawła Winnica casu fortuito zgorzała, za niedozoarem tych, których byli oycowie Iezuici w collegium swoim zostawili. Trzeciego dnia po tym przyszedł Krzywonos z gromadną kupą rebelizantow y miasto wział, Iezuitę jednego starca kapłana o wydania srebra koscielnegho, (klore jest sekreto za-kopane) pomordowawszy y pomęczywszy. Nie vstaie iezsze ten Krzywonos w rebelii swoiej, ale owszem co dzien gore bierzę, co violentius, quod nullum iustum exercitum nostrum et a fronte et a tergo videat. Ia ten rzecz terazniejszą vwa-zając o siebie, widzę, ze bardzo dobrze powiedział Cicero apud Dionem: „Est in bellis civilibus quaedam malorum con-catenatio, ac veluti circulus, cuius revolutio perpetuo tristia tristibus cumulat, nec modum ad finem esse miseriaurum pa-titur, sed proxima quaque concertatio causam et instrumentum sequenti praebet." Inszego nic na ten czas w tym kraiu nie mamy do oznajmienia. Iezeli co przypadnie (a day Boze,
aby co wesołego), będę chciał uczynić uczestnikiem wm. m. m. p., spodziewając się, że mi wm. wzajemnie wszyscy proces convolutionis accurate wypiszemy. Proszę o to wm. m. m. p. silnie, mając tego prywatne swoje przyczyny. Ia dla kapturu terazniejszego do Warszawy przybyć nie mogę, mając insze przy tym przeszkody, a zwłaszcza ze prima die augusti pioro radzieckie mam obymowac. Na electią, izejli tak salus będzie chciała, stawię się wm. m. m. p., teraz, naganiwszy to amice wm., ze do mnie nie pisujesz, zalecam się przyjaźni wm. z domowemmoiemi.

W Lwowie 13. iulii ao 1648.

Dzis na kazaniu publiczono, że xiąże imc.Hieremi znacznio rebellantow pobił, Niemirowa dostawirs, miasteczko swojego, w którym wielkie barzo dostatki, a zgola omnem praedam tego hultzalstwa znalaszy, one między draganow swoich niemieckich (ktorze strenue et animose, dobywając Niemirowa, stanęli) rozdzielili. Laudetur Deus exercituum, izejli tak iest, bo niektorzy powątpiwały.


IX.

List Samu'ila Kusiewicy zі Lьwova do Wаршави про сучасні події.
22 і. ст. липня 1648.

Invidio wm ci illum tranquilлизатем, którą wm. na ten czas masz w Warszawie inter praestanti corpore nymphas. Ia tu w ciasnym kapturze melankolicznie plinące godziny trawie, częstokroc spiewając sobie. Qvis dabat mihi pennas colubræ, vt vobiscum sim et colloquar! Onych rozboinikow Sichowskich, ieszcze sq[d] kapturowy nie declarował, zdająć to magistratui, ze temere et pracciipantier poimią sq, a zwlaszcza stawski szlachcic, et quidem sanguinis vetusti. Iezeli się nie myle, masz wm. miec de nataliibus eius pewną wia-
domosc, a przetosz vnienie proszę, racz mi wm. niemieszka-
nie oznaymic, abym могł wiedzieć, jezeli iako się szczyci et
pater Aeneas et avanculus Hector. Sawka tesz ieszcze in
disquisitionem nie przyszedł, widzę jednak, ze onego do siebie
kapturowi pociągają, powiadamąc, ze actio falsae monetae sa-
memu tylko seimowi, a teraz iego namieszikowi należy. Jest
to tak, ze ex vi statuti Sigismund Primi falszerze monety na
seym maią bydż pozywani, to jednak o samych ludziach
equestris ordinis ma się rozumiec, czego nam y posledniesze
prawa koronne poswiadczaą. Nie dba na to sąd kapturowy,
v którego pro ratione voluntas, pro lege cupido. Per me licet
sit divus, modo non vivus. O pasierba Krolikowicowego wznie-
cona jest sprawa, y poimani principalis et complices y tamze
w kapturze sprawią się, a my tesz z niemi pospolu in valido
legum auxilio, quae vi, ambitu, postremo pecunia turbantur.

Imc p. Sieniawski jest natenczas w Lwowie; do którego
kilka towarzystwa, wszedszy z więzienia poganskiego, przyszło,
wiele rzeczy powiadamą: Kazano pp. hetmanow z drogi constan-
tinopolitanskiej wrocic do Krymu, a z tamtąd do Białogrodu
zaprowadzono, gdzie okupu teskliwie oczekiwaą. Są nad Dnie-
prem gotowe woyska Tohay Beiowe, jest y w polach krym-
skich z wielką ordą chąm, oczekiwaąc zawolania Chmiel-
nickiego, który w tych dniach ozenił się z nieiaką Czaplicką
szlachcianką, która męża w tey terazniejszy zawierusie po-
zbyła. Dowiedzialsy się o nadchodzących woyskach naszych,
więc -byjąc nagabany od xiążęcia imci Hieremiego, znowo
woysko zaporowske zgromadza, mając iusz y Tatarow przy
sobie kilka tysiecy. Pomieniony xiąże imc widząc, ze hostilem
impetu ex aequo sustinere nie mogł, wchodzie musiał, y nie-
oparł się asz w swoim Wiszniowcu, gdzie zachowuje się me-
liori tempori et fortunae.

illa astraestium incondita multitudo ieszcze dzily robi
y miasta b.erce, plondujcie, ludziom katholickim okrucieństwa
zadając, iako dnia dzisiejszego, mamy pewne, non sine gravi
dolore wiadomosci. Xiąże imc Dominik mocą regimentu swo-

O kniażu Czetwertyńskim pewna iuszh, ze zabiły okrutnie od hultaistwa kozackiego, a zona wzięta na spolne mieszkanie od jednego rebellizanta. O tempora! o mores! Z Warszawy racz wm. pisac co wesczego anizeli my piszemy ze Lwowa. 22 iulii anno 1648.

(Рукопись библ. Оссольских N 2346, p. 13—15).

X.

Лист Самуила Кушовица зі Львова до Варшави про сучасні події. 30 н. ст. липня 1648.

Dziękujęce wm. w Warszawie nomine reipublicae imei p. wolewodie brasławskiemu, ze ipsius dexteritate effectum,
isz Chmielnicki non est sequentus victoriam; a my sam Machnowkę (pod ktora tesz y Tatarowie nie dawno przedtym lud vbogi brali) stracili do Kozakow, ktorzy dwanaście spizowych działa tam wznioszy, lud tamesny wysickli, siedmna fstego dnia miesiąca lipca. Naznaczaicie wm. commissarzow na traktaty z Kozakami; a nam Polonne (miasto wielkie, y nierownie obronciszede nade Lwow, w armaty w lud słowa-
checki dobrze opatrzone) Kozacy dostawszy, dział szesdziesz iat
wziawszy, ludzie powyscinawszy, funditus splonadowali. Vida-
wacie wm., ze xięże ime Wisznioiecki wiele miast z rąk nieprzyjacielskich oddał y nieprzyjaciela znacznie poraził; a my sam załosnie słyszemy, ze xięże ime, widząc ingentes hostium copias, wstępowac musiał spiesznie, y teraz w Białej Krynicy zawiera się. Powiedziecie wm., ze xięże ime Dominik, w gro-
madnej kupie pod Konstantynowem leząc, wstręt czyni nie-
przyjacielowi; a my tu pewne wiadomości mamy, ze xięże ime nie móg ł pod Constantinow podciągając, y widząc, isz
hostes effruescentes in nos atque erumpentes na karkach swoich niemogł sustinere, w bok wszedł, a Constantinow nie-
przyjaciel opałował. Deliberuicie wm., komu ma bydz zlecony
regiment woiska koronnego sublato triumuiratu; a tu lud
vbogi omnis status et conditionis, iako owce bez pasterza roz-
prószone będąc terrore hostis, zewsząd wiecka, odbiezawszy
domów swoich. Nie ch[c]ciecie wm. niektorzy do electii krola
przystępowac, usz by wprzód ta zawierucha ruska iakimkol-
wieck sposobem wspokoiona była; a tym czasem niich nie-
przyjaciel Ruską ziemię, patrimonium reipublicae, cholduis et
cam sui iuris (iako bezezny wmyslił, nie vlaiąc zadnym tracta-
tom, które inclusionem sui hoc tempore naznaczone bydz ro-
zumie) faciat. Rozumnicie tak wm. ze wolnosc polska większe by odniosła nadwerezenie ztąd, gdy by electia starym
trybem (acz y o tem iako pewnego prawa, tak y pewnego
zwyczaiu nie mamy) w szesc niedziel tylko, a nie rychlej po
convocatii odprawowana bydz miała, anizeli kiedy te kraie
traciemy, które są regni propugnaculum et arx quaedam mu-
nitissima adversus barbaros, reipublicae dexter oculus, aera-
rium thesaurusque, vnde pecunia, belli gerendi neros, assiduo
ac fundo inexhausto depromitur, vnnum communeque empo-
rum regni, quo omne mercium genus ex oriente comporta-
tur, inde vero ab omni regno quaeritur. Takowe kiedys sza-
lenstwo padło bylo, iako w rzymskich historiach czytamy, super
Gallienum imperatorem, ktory dowiedziawszy się inter vanas
curas, ze Egypcianie rebelizowali: "Qvid, inquit, sine ligno
Aegyptio esse non possumus!" wziawszy wiadomosc o spu-
stoszeniu Azyi od Tatarow: "Qvid, inquit, sine aphronitus (sic)
esse non possumus!" Gdy oznaimiono, gdy francuska zemia
od panstwa rzymskiego odpadla, arisisse peribetur: "Qvid,
inquit, sine trabeatis sagis tuta non est respublica!" Wwaz ze
wm. m. p., iaka to byla wielka ignavia, a stosy wwm. tem-
pora temporibus et moribus mores! Następuicie wwm. w po-
selskiej izbie goryco, aby przywiley y listy, iako by od kwola
a. p. Wladyslawa Kozakom na wycieczki morskie dane, pro-
ducowane byly; a tym czasem niechay Chmielnicki, princeps
praedonum, Tatarow znowu zacigaja. Mam i tę pewną wia-
domosc, że iusz sam cham w osobie swoicy z pol krzymskich
ku nam postępuje, chcąc Chmielnickiego posilkowac, niedba-
iaćc nie na cesarskie zakazy surove y na grozliwe listy we-
zerowe. Niechay ad expedienda tollendaque inter partes dis-
cordantes firmae pacis impedimenta ante actorum abolitio
publica et solennis będzie obiecania posłom kozačkim in facie
reipublicae; a my dzis pewne avizy mamy, ze pod Miedzybo-
zem (mil dwadziescia y cztery ode Lwowa) będąc nieprzyja-
ciel, dwory y przedmiescia popalił, a miasta szturmein do-
bywa. Niechay się burzy poselska izba o roezne prazensie;
y my nie mogąc nabyć zadney w tych dniach wiadomosci, gdzie
się xiąże inc Dominik obraca, więc y p. Ossinski z swoią
gwardyą, widząc potęgą nieprzyjaecilską y bliske niebiespie-
czenstwo, iusz prawie o całosci naszey desperuitemy. Wynoscie
wm. iako by pan chorąży koronny cum numeroso exercitu suo
wiyachal przeciwko rebellizantom; a nam za pewne pisząc, że
chorągwii swoich z stanowisk (o fatalia tempora!) sprowadzić nie może, a połtrzecia sta draganow Rusnakow imię wszło zdradliwie do nieprzyjaciela. Te są pospolite głosy y zdanie ludzi rycerskich, że ponieważ Polonne locus et a natura et a barte (sic) munitissimus szturmom strzymać nie mogło, y my tu pewnie nie zetrzymamy. Jest tu ime p. podczaszy koronny y ime p. starosty (sic) nasz, który dzisiaj po iey mose maximis itineribus wyprawił, y tu z nami chcę zostawac. Haec geruntur apud nos, które ia in comparisonem actorum Varsaviensium wmei m. m. p. wypisałem, abys wm. m. m. p. wiedział, in quam ultimo exitii confinio iestesmy. Rozumiem, ze o tym pisze ad magistrates ime p. podczaszy koronny, acz podobno tak wiele czasu propter consilia, quae saluberrime suppeditat, miec nie może. Privata nostra nie pisze, gdyż teraz takowy czas, którego potrzeba privata publicis nie tylko secernere ale tesz posthabere. Day Panie Boze obaczycy wm. m. m. p. zdrowego, in tuto ad securro rerum nostrarum statu.

Tu w Lwowie 30 iulii anno 1648.

(Pułkowicz b. b. Ossolńczyków N 2346, p. 15—17).

XI.

Czarága Wysoczańskich na słęzach zę Czyniszic, Polany, Ruskoego i in. za napad na dver w Borinii; dotychczasowy acta śledstwa i zasady piłmianych. 6 w. st. sierpni 1648.

Feria quinta post f. s. Petri in vinculus rxma.

Ad officium et acta praesentia castrisnia capitanealia Praemyslicensia personaliter venientes gnosi Marcus de Komarniki et Anna de Szeptyce Wysoczanscy, coniuges legittimi, tam gnosus Petrus filius, suo ac gnosorum Andraea ac Marineae Swaryczewskich coniugum et gnosi Constantini Wysoczanski nominibus solenniter eidem officio praesenti questi et protestatu sunt in et contra laboriosos: Stephanum popolu.
twinicza, Mathiam Kalinka, Markum Tyrzanin, Michaelum
Tyrzanin, Olexa Surbanicz, Michaylo Huczyn, Mathiam Olu-
chow, Andrasz Kalin, Olexa Kliszcowiât, Ilko Mathiaszow,
kniazones Marcum Kalinka, Siwochulp kraynik de villa vtraque
Stuzyca, Fedor Ryndziakow, Kose soltys de villa Polana
totasque villarum praedictarum ac Ruskie mageae Humienna
haereditarias communitates, incolas Fedyna Lobynow, Olexa
Kliszcowiât totamque communitatem de villa Wołosat, Ostas
totamque communitatem de villa Bieniowa ac Lubnia, Wa-
sil Balwierowicz totamque communitatem de villa Berezski,
Ilko Lipot, Bienkow'ziec, totamque communitatem de villa Ro-
stokey, Iacko Popowicz, Thomam de Villa Orydnya, Andrasz
Darhowski de villa Zywiec, Olexa Melechuk, Dmitr Melechuk
de villa Zbój, Petrum de villa Klemberk, Sawka itidem de
villa Klemberk, Michaelem Nosal aiosque multos, quorum no-
mina et cognomina ad praesus licet ignorantur, seorsuis tamen
citationibus tempore competenti specificabuntur principales et
conprincipales facti ac sceleris infrascripti patratores ac ex-
ecutores, praedones publicos et fures manifestos confessatis olim
laboriosorum Fedor Fakacz de villa Ruskie, Michaelis Firdza-
nin de villa Nowa Stuzyca, Thomae Szwadra (sic) de villa
Orydnya, in crimine infrascripto patrato captorum ac supplicio
damnatorum, proclamatos et publicatos idque ideo,

quod praedictae villae omnesque supraspecificati scelerati
in coniunio regnorum Hungariae et Poloniae sub montibus
Carpati alias pod Beszkidem degentes incitati malitia sceleri-
busque iunutriti id vnicum inhiantes, quin aliena substantia
potiri remque suam augere possint, reputantes, quod ipsis
impune per omum audaciam tyrannidemque grassari liceat,
in tantum profusi malum, ut et curiae nobilium ipsique in eis
inhabitantes vna cum subitantis ac rebus suis tuto sese con-
seruari non possint, sicuti tempore nouissimo non ita pridem
practerito, videlicet feria secunda post festum sanctissimae et
individuae Trinitatis (8/VI) præfati inculpati, criminis ac sce-
leris infrascripti obnoxii, ruptis foederibus inter praedicta regna
Poloniae et Hungariae intercendentibus, facti inter se mutua cointelligentia et condictamine cum praedictis villis viraque Stuzyca, Ruskie, Lubnia et aliis omnibusque ad apte exequentum facinus infrascriptum necessariis, nitium bombar-dis, puluere nitrato, globis, plumbeis, facibus, apiceis ad exurrendos homines sibi praeparatis ac coordinatis de ouilibus stuzychensis alias z szalaszow stuzyckich, in quibus per aliquot dies morabantur, victum procurabant, a praefato Stephano popone, Siwocholp kraynik, magcae Humienaa kniazionibus, aliisque in villis eisdem manentibus, in confessatis suprascriptorum Fakacz, Fridzianint, Szandra, quibus praesens innititur protestatio, speciferatis, expeditis, in curiam protestantium praefatorum hora noctis secunda effracta porta vi et violenter tumultuarie ac magna cum catara irruerunt, uprimisque nlem Chrzanowski, gnos Andreae Swariczewski, generis protestantium, famulum, recenter illo ipso vespere cum domino suo aduenam, foris circa currum compertum, confoderunt ac vulneribus letalibus affecerunt, mox gnosam Annam Wysoczanska, consortem protestantis, fores operientem tergo securis alias obuchem in pedem sinistrum magnopere leserunt, similiter Marianum, gnos Swariczewski consortem, [quae] vna cum marito liberis totaque sopellectili domestica substantia in auro, argento, cenuadiis, lapidibus ac gemmis praetiosis rebusque praestantioribus de villa Topolska in pallatinatu Russiae et districtu ydaczouiensi iacenti in curiam praefatam, vti in locum ab incursionibus Tartarorum securiorem et tutiorem, venerat, itidem tergo securium alias obuchera in atris pro tunc versatem nullo respectu status et sexus imbiliis habitu immaniter concusserunt, gnosum Marcum Wysoczanski, tum gnosum Andream Swaryczewski atque Constantinium et Petrum Wysoczanskie, quieti sese componentes, inopinato ac tumultuario aggressu in fugam egerunt. Cum vero sitim nefarium per oppressionem non comprehened (sic) utitis exulererati explere nequeunt, ad vereundas personas status et sexu imbelles conversi sunt. Quippe gnosam Annam de-
cennariam, gnosae Swaryczewska filiam, de pecunia, rebus parentis quam aui sui inquirentes, facibus apiccis esse-runt, Catherinam, alteram filiam eiusdem, vix duodecim septimanae habentem colapho impacto interimerunt, famulam Maruszczyka vulnere secto per digitos manus dextrae affecerunt, nobilis Casimiri Osiecki consortem vulneribus in fronte secto cruento in manu puncto et aliis multis concussis liuidis per varia corporis membra affecerunt. Et cum neminem vires et audaciae ipsorum reprimere posse valentem cernerent, per camaras grassantes scrinia, cistas discutiebant, observatoria obserata violenter reserabant, pecuniam, aurum, argentum, cle-nodia ac res praestantiores in varia forma et substantia existentes, quorum magna copia erat, pro libitu suo recipiebant; hisque peractis in celario dolis vini multis dissecitis et de-structis ad subditos protestantium, ad reprimendum eiusmodi ausum curiamque defendendam congregatos, conuersi, vbi laboriosum olim Iwan Soltanowicz ex ictu bombardali traiererunt, a quo vulnere statim obiit, Iwan Gos pedem dextrum, Nicolao Michaylowicz humerum ac aurum sinistrum, Lesio Tkaczeuicz pedem dextrum itidem ex ictu bombardarum transphoderunt, Popowicz pixide in caput enormiter vulnerarunt aliasque maltas violentias, prout obductio eo nomine facta latius ob-loquitur, perpetrarunt, protest. in damna proudendaa munitus suisset, quam iosontes semper liberare facit, vita priuarunt (sic!). Quem talem nefarium progressum, tum curiae suae expilationem, iuris tam sui protestantis, quam et gnosorum Swaryczewskich propriarum atque gnosorum Constantini et Petri Wysoczanskich, modo violento ac praeonico receptionem, idem protestantes iuris mediis offerunt se vindicaturos, iterum atque iterum protestantur salua eiusdem protestationis melioratione, amplificatione, si et in quantum de iure erit necessaria sibi pleno in robore rescrvata...

Fedor Fakasz z Ruskiego maietnosti ieymci pani Humienney, którzy (sic) zebrawszy sie zza Bieszczada y z roznich miesc innych z rozoynikami, z strzelbą na to przysposobioną, w poniedziałek po sw. Treczy o godzinie wtorey w noc dwor borynski naszły, bramy wybiwszy, iegomci pana Mar'ka Wyso- czanskiego y małzonki imci, ludzięsz imci pana Iendrzeia Swaryczowskiego, zięcia imci, który z małzonką swą y z działkami y ze wszystką substantią swoją, co przedniejszą, złotem, srebrzem, kleynoty, pieniądzmi, szatami przed trwogami na ten czas będcem od Tatar y Kozaków z maietności swoiej ze wsi Topolska z powiatu zydaclowskiego a wojewodztwa Ruskiego dla bespeczenstwa lepszego do Boryni ziachal, tam ze wszystkiego złupiony jest y zebrany (sic), małzonke imci p. Swaryczowskiego obuchami zbito, dziecięc jedno na śmierc zabito y vmarło, drugie popieczono, strozow pozabiano, czeladź po- sieczono y postrzelano, y ze wszystkiego obnazono. Także tez imci p. Konstantego Wysočanskiego, imci p. Piotra Wyso- czanskiego, bracie rodzonych, synow imci p. Marca Wyso- czanskiego, których także ze wszystkiego obnazono, złupiono, złoto, srebro, pieniądzce, szalty zabrano, który to Fedor Fakasz, na tym woysku y rozoibu będcie poimany, takie zeznanie uczynił:

Fedor Fakasz z Ruskiego wysz mianowany, z maietności ieymci paniety Humienney, zeznał, isz z Wołosałego poddani tych rozoynikow nawiedli, to jest Fedynia Lochinow, Olexa Klisczowicz, Ilko Lipot z Rostoki, zięc Bieenkow. Tenze zez- nał, iz go dopiero pierwszy raz wezwał. y na ten rozoiby
zaciągnęli; schacke mieli w Fedyni w Wołosatym; było ich dwadzieścia; pieniędze stąd wzięły, mieli do Fedyni w Wołosate albo do Oleśy Sarchaniniego z Stuzycy zaniesie; drugi, co wszli, maiąc bydz we wsi Stuzycy, gdyś Stephan pop stuzyczy, ten nas na rozbój wyprawował y prochu dawał, sług swoich przy nas wyprawiał, Maciejia Futoynica, Maciejia Kalinke, na ten własny dwor ich mciow panow Wysoczanskich y inne dwory; Dmitr Seniow z Stuzycy, soltisz stuzyczy, dawał nam strzelby y wyprawował nas; Dmitr Melechukow ze Zboia kazał im na ten rozboi isc y zywności dawał y brata swego przy nas wyprawił, Olexę Melechuka; ten porozbijał wszystkie skrzynie z inszemi, pobrał złoto, srebro, rzędy, szable, kubki, łyszki, konewki srebrne. Y tych, którzy z nim w rozboiu byli, te imiona powiedział: Michayło Tyrzanin, Marko Tyrzanin, ten zabił na tym rozboiu, Olexa Sarchanin,1) ten postrzelony, Michal Kuszczyk,2) Maciej3) Oluchow, Andrasz Kalin z Tuzyce (sic), pop Stephan stuzyczy posłał z nami dwóch sług swoich, Maciejia Futoynica, Maciejia Kalinke, Olexe ze Zboia Melechukow, Fedor Rindziakow z Polany za Bezszczada, Kost szoltysz z Polany, ten dawał prochu, ładownie na wyprawę, y do niego te zdobycz z tego rozboiu obiecali zaprowadzie y nagrode mu dac; wszyscy kraynicy o tym wiedzieli, ze sie do tego dworu ich mciow panow Wysoczanskich zbierali y innych; Olexa Melechukow ze Zboia chodził po spisaki rozboyniki do Solinki y przywiodł ich do brata swego rodzonego Dmitra Melenka; pop Stephan z Stuzycy y Iwan, co mu obie ręce zrosły, był w Dydowy we dworze na rozboiu, gdy dwor dydowski rozbili, dzierzawy na ten czas imci pana Wysłockiego. Tenze Fedor zeznał, ze obie Stuzycy wiedzieli o nas y Ruskie y Polana, zesmy sie na ten rozboj zbierali y na szalaszech stuzyczkich, w kupie zebra-
szy sie, byli y zywnosci nam dodawali y gorzalkami poili y z domow ich wybralismy sie na ten dwor borynski spolnie wszyscy y z [s]piskiemi rozboiniki y z inszemi wyzey mianowaniem z strzelba, prochami y z zywnoscią, także z swiecam smolnemi; y iuz będąc pod dworem w zasadzce, ci spisacy w lesie roibili swiece smolane z koszul y inszych hust roznyc y smoly nabrali na pieczenie iudzi dwornych. Tenze Fedor Fakosz z Ruskiego, tak dobrowolnie iako y na mękach pytany, zeznał, iz Macko Kalin, zabitý na rozboiu w Boryni, wkradł by kobyle we wsi Lutey y Birowego, stadniey ieymci paniey Humienne, y przedal iny Mudrykowi Dwernickiemu staremu w Vstrzykach, który wiedział o tym, iz była kradziona. To jest iego zeznanie.

Confessata Michała Tyrzannicza ze wsi Stuzyce iey mości paniey Humienney:

Naprzod zeznał na towarzysza swego Fedora Fakasza, iz od lat kilkunastu rozbija, ieszce z niejakim Mandzieiem, rozboynikiem1) z Wołowego; tenze zeznał, iz rozbili z inszemi towarzyszami swemi Dwerniczan y Nasieczan na Beskidzie, którzy rzali na iarmark do Vngwaru, pobrali v nich pieniędze, plotna y welne; tenze zeznał, ze ich Iwan Telanko na-wiodł y Tyrka, sąsiadzi wyprawowali nas, Olexa Klisczczowiąt, Ilko Matryszow, Dmitr Seniow, kniasz y pop wyprawował nas y sług swoich y prochu nam dawał, Melehuk ze Zboia y ten nas wyprawował, Olexa Rybiey z Ruskiego, Fedor y Matwiey z Wołosatego, Fedynia Lochinow, Olexa Krysczowicz, Ilko Liput z Rostoki, z Wołosatego Dmitr Seniow, sołtysz stuzycki kniaziowicz2) znali y obiedwie wsi o tym wiedzeli y prochow dawali, rusnie y zywnosci; tenze zeznał z ognia, iz Siwocholp wiedział o tym, kryanik paniey Humienney, y to zeznał, iz co zdobędziecie na tym rozboiu ze mną sie podzielicie, gdy z bratem moim Markiem, którego na tym rozboiu zabitо prze-

1) Caz. wielkim.
2) Iep. kniasz weznali.
wodnią trzymał; Fedor Fakasz był w imci p. Wisłockiego w Dydowey na rozboiu dworu; znali Kliszowięta z Lubienie y wszystka Lubnia, biedysmy sie zbierali; O斯塔sz Spiernicz z Beniowych, który teraz w Stuzyce mieszka, był na tym rozboiu; Wasił Balwierowicz z Bereszka radził im tu puscę, na ten rozboy do Borynie, a mianowicie temu Markowi zahitemu, popiwszy sie na gorzalce w Pawła O斯塔szowego, soltysza stuzyckiego, pil y po insze czasy, y pop przy tym był styzycki y radził; tenze Wasił Balwierowicz z Bereszku przewodnią trzymał z Markiem rozboynikiem, którego zahito, Mudryk z Vстрзyk pil z nimi y rzeczy te reuidował, kiedy sie co trafiło zdobycznego abo kradzionego; Fedor Fakasz przywiodł spisaki, to jest Tomasza z Ordyni, Jacka popowicza Drochowskiego z Ordyny, Andrasza Zywca (sic), Koguta Małego z Rechetowa, Petra z Klembarku, Sawke z Klembarku, Michala Nosalii, który nad niemi starszy był, także Stuzyczan y wszystkich, którzy na tym rozboiu w imci p. Marka Wysoczanskiego y imci p. Swaryczowskiego, ziemia imci, powołał był, naprawd Marko Tyrdzanin, Olexa Surkanin, Michal Rusczyn, Maciey Oluchow, Andrasz Kalin, pop komorników swych wyprawował Macieia Futynicza, Macieia Kalinke, Fedor Ryniadoow z Półany, Kosc soltysz; ten dwor rozbwiwsy, mielismy puse do Chmiela na pana Dubrawskiego, których prowadził Olexa Kliszowiąt, iesli by byli w Boryni nie dostali; to na słuposierski dwor mieli vderzyc y dostawac, a to wszystko Wołosacci nawodzą. To jest zeznanie Michala Findzanica (sic).)

Confessata Thomasza Szandry ze wsi Ordiny, maietnoci imci pana Wielopolskiego.

Naprwzd zeznal, iz rozhili furmanow nizey Jaslisk, zabrali w nich pieniadže, których bylo siedm, Jacko popowicz Darkowski z Ordyny, Andrasz Zywca z Ordyny, Kogut Mały z Rechetowa, Piotr z Klembarka, Sawka z Klembarku, Michal Nosal z Klembarku, poddani imci p. Tarła; tenze Tomasz

1) Czn. Firzanieza, tak y zina akti.
zeznał, iz chodzili po nich do wsi Solinki Fedor Fakasz z Ruskiego, Olexa Malehukow ze Zboia, Fedynia Łokinow z Wołosatego, Ilko Lipot z Rostoki y namowili ich na ten dwor boryński, a potym mieli na rozne dwory vderzyc; ze-
znał, iz ich namawiali y chodzili z niemi na ten rozbo 
Marko Tyrzanin, którego na tym rozboiu zabito, Michaylo 
Tyrzanin z Tuzyce, Olexa Surchanicz, Michał Husczyn,¹) Ma-
ciey Oluchow, Andrzasz Kalin; Stephan, pop stuzycki, wypra-
wował dwoch sług, Macieia Futoynicza, Macieia Kalinke, Olexa 
ze Zboia, Fedor Rynciachow²) z Polany y pop im prochu 
dawał, a my spisacy mieli swoy; tenze zeznał: bylismy na 
szałaszech stuzyckich dwa dni y tam do nas Stuzykanie 
chodzili y zywności nam y gorzałki dawali, ztamtąd ich wy-
prawili z strzelbą z prochani, z świecami smołnemi, a my 
sobie sami świece spisacy robili; byli z nami z rozných wsi, 
z Beniowych, z Wołosatego, alem ich ymion y przewisk nie 
zeznał; y przyszedszy do dworu, robieli skrzynie, brali złoto, 
srebro, pieniąż, rzędy, puhary, kubki, konewki srebrne, y 
z tym pouciekali; a bylo nas wszystkich dwadziescia y trzy. 
To iest Tomasza Szandry zeznanie z Ordinie, poddanego ineci 
p. Wielopolskiego.

Sąd tedy zupełny ządając według prawa maydeburskiego 
przes przysięcznych wyz mianowanych, przykładając sie do 
prawa pospolitego, to wprzód wvarzywszy, iz na gorącem 
prawie na tym rozboiu są poimani, y też przykładając się do 
zeznania ich, iz każdy, kto robojem sie bawi, cwietowania 
zasłuzy, zchyliswy sie tedy z sądem swoim, vznali bydz win-
nych smierci: y tego Fedora Fakasza, iako principała na pal 
osadzono, Mihala FiraniKa y Thomasza Szandre cwietowania.

Iańysz Wisłocki, Piotr Zatwarnicki, Mikołay Borowski, 
Iaaczko Iljnički, Fedor Krzechowski, Paweł Ilnicki, Ferecz 
Hnilanski, Kasper Rozborski, Andrzy Pobiedzinski, Ian Ski-

¹) Cas. Rusczyn.
²) ibid: Rynciadow.
dniowski, Woiciech Konopacki, Stanisław Tyrawski, Theodor Zamoyski.

(Lad. rel. castr. Premj. a. 1648, t. 375, p. 1710—1722. —
Lad. rel. castr. Sanoc. a 1648, t. 161, p. 2141—2152, obl. 28, VII.)

XII.

List Samuila Kusiewicza z Lьvova do Warszawy pro sьchьsnь podii.
13 п. ст. серпня 1648.

Tandem aliquidque on, do którego zaraz na poczatku turniow ruskich zwolwali się obywatele tych krajów, oboz stał pod Gliniany, siedm mil od Lwowa, w wielkiej równinie na sposobnym bardzo mieścicu do wojennej potrzeby, dnia czwartego miesiąca sierpnia. Ci, którzy accuratius, procul amore odioque personaram stare dziecie polskie opisywali, tak świadczą, że w tymże okręgu za Ludwika króla ziębawszy wszystkie stany koronne, perdueles regni huius senatores sądzili y onym szyje pociąnali. Tosz mieisce widząc król Stephan, pan walezchny, wznosił bydz bardzo sposobne do starcia się z wojskim tureckim, czego polym y wielki on Ian Zamoiski potwierdził na ten czas, kiedy pod pierwszy oddiaż do Swieci Zygmunta Trzeciego, turecka potęga na te kraje silnie nastąpić chciała. Opuszęcę na ten czas insze na tym mieiscu odprawowane acty, wiedząc barzo dobrze, że iusz Gliniany pro fatali, tam prosperarum quam adversarum rerum, loco sь y na terazniejszy warszawiskiej konvocatii poczytany. Zalozenia obozu był tego powodem imc p. podczaszy koronna, który z chorągwiami ziemia Lwowskiej trzeciego dnia sierpnia splendido apparatu et magnis cum gratulationibus wszystkiego lubo (sic) z Lwowa wyjałał y niektórych wojewodztw woiska za sobą pociągnął. Xiżę imc Wiszniowiecki na inszym mieiscu, blizy niebesiezenstwa, stanął naprzód cum suis clientibus, a po tym sięgnęli się do niego rozne
pamięta s swoimi pocztami. Nastąpili y pewnych powiatow chorągwie. Inc p. woiewoda sendomirski w tych dniach złączy się z imcią panem podczaszym, a niemieszkanie po tym ruszyc ku Ukrainie chce, aby nieprzyjaciel na tych, które się odprawowac będą, traktatach, widząc gotowosc naszych, przysłępował prędzej ad aqueas conditiones. Alec y Chmielnicki teyze sztuki wzywa, zaciągając woisk tartarskich, które ze się iusz przez Dniestr przeprawiły, czekając w Dzikich polach za-wolania kozackiego, z samego Krymu naszym obwieszczono, a między inszymi inc p. hetman polny dał znac o tym z więzienia synowi swemu inci p. staroście braclawski-mu.

To pewna w mieć, y wiem, że w. m. m. p. od zdania moiego nie odstąpisz, isz te wszystkie hałasy y krzywdy, któreśmy z wylaniem krwi chrzescianskiej, z zabraniem w niewolą ludzi naszych, z sromotą narodu polskiego od Kozakow, Tatarow y chłopstwa zbuntowanego odniesli, w amnistią pusci rzeczpospolita serwiedo tempori et parendo necessitati. Kto czytał de bellis domesticis albo servilibus, ten przyznac musi, ze takowym sposobem bywały wspokoione. Naypierwszy ten sposób wynalezony y podany jest a Trasybulo, (viro iako go Pausanias nazywa) inter eos, quos et ante et postea babu- rant Athenae, per omnia optimo, które (sic) reconciliata pace cum plurimum in civitate posset, legem tutit, "ne quis (słowa są własne Cornelii Nepotis in Trasybulo) ante actorum rerum accusaretur, neve multaretur", eamque illi legi obliviosis appellantur. Vzył po tym tegosz sposobu Aratus Sycionius, który, według świadectwa Plutarchi in viti (sic) Arati, podawszy civibus suis legem amnistiæ, patriæe cervicibus tyrannidem depulit, novi status fundamenta iecit, pacem et concordiam civibus intestina dissidia agitantibus reddidit. Nieopuścił takze tego w wielkiej oney wrzawie po śmierci Iuliusza Cesare, Cicero, o czym znajdiesz wmy. y w niego samego secunda philipica y w Diony y w Plutarcha in Caesare, a na ostatek et apud Vellicium Paterculuni. Zazył y Claudius Cesarz tey rady po zabiciu C. Caligulae, co dostatecznie z tych slow.
Swietoniusza zrozumieć możemy: „Imperio stabilito nihil antiquius duxit, quam id biduum, quo de mutando reipublicae statu haesitatum erat, memoriae eximere, omnium itaque factorum dictorumque in eo veniam et oblivionem in perpetuum sanxit ac praestitit.” Wspomina także Vopiscus sub Aureliano, annistiam publicorum delictorum decretam fuisse consumptis igni tabulis atque ad Graeciae morem decreta obliteri. Roku 1568 we Francyi w samym zapale domowego roku szu puszczano w niepamięć wszystkie wrazy z obu stron, oczym Lambinus tak z decretu parlamentowego świadczy: „Edicium omnes iniurias atque offensiones ex ea natae inter cives nostros pepererunt, omnia mala praeterita, quae ex superioribus motibus et tumulibus manarunt, funditus ettingi eorumque memoriam sepulchrae oblivionem deleri atque obrui, ut perinde sint, quasi omnino nunquam evenissent.” Powiadaią, ze y w Neapolim terazniejszego roku sublatis quibusdam tumultibus principibus wszytce wrazy króla hiszpańskiego podlemu gminowi odpuszczone. Pusjeśliwszy postrone na stronę przykłady, masz wrci y w naszych historiach takowesz lekarstwo, którego na domowe choroby oycowie nasi zazyli za panowania Zygmunta Trzeciego, co y z konstituci koronnych y z historyków, a mianowicie Stanisłai Lubicii et Pauli Piaseccii, widzec możemy iasnie. Prawda zec to będzie magna cum ignominia hominis iionii, kiedy hultaystwo (sic) temu takowa swawola impune udzie, kiedy krzywda Boza w pozabianych kapłanach, w profanowanych kościołach, w podeptanych świętościach zemszczona nie będzie, kiedy dignitas reipublicae violata, ciała ludzkie z grobow in contumatiem dobyte, panny y panie bezwstydliwie zgwalcone, dusze chrześcijanskie w poganską niewolę zabrane, męskczyzna y niewiniątka okrutnie pomordowane, zostaną bez pomsty; ale temporis causa et maioris commodi, te rzeczy do czasu niepamięcią przywalic musiemy. O tey sprawie tak ia do wrci mówię, iako kiedy Antonius w rzeczypospolitey rzymskiej do swoich apud Appianum mowil: „Introducitur annistia constitutum quidem esse,

saeditio, saevitique animis ignobile vulgus,
iamque faces et saxa volant, furor arma ministrat.

Iaece dum scribo, dano wiadomose, ze Kozacy Zasławia dostawszy, grobow, w ktorych zmarli xiązęta zasławscy odpoczywali, dobily y wszystkie ciała zacnych xiążat na sztuki po-siekawszy, one mąką abo trąbami posypawszy, bestiom na pokarim rozrzucały.

Idzie nowina za nowiną, y oznaimuią hoc eodem, quo scribo momento, ze arctissima obsidione Bar obtocżony y wy-trzymac nawálności nieprzyiaceliskie nie moze. Przyszył zwia-wersaly z obozu od imei p. woioowody sendomirskiego, kto-remi ad idem woła. To się dziecie z woly Chmielnickiego, który pod Januszpolem obozem leząc, swoię szaranczę po roz-nych stronach wyprawił, chcąc nas divisos sua multitudine obruere. Czekaize wm. dalszych nowin, a teraz przypatrz sie tym, które pod płasczykiem trcatow przypadly.
Zalecam się zatym zwykłej lasce wm. miłosciwemu panu.
W Lwowie 18 augusti anno 1648.

(Рукопись бібл. Оссольських N 2346, p. 17—21).

XIII.

Постанова хвійських станів, аби ніхто не покидаць міста.
17 або 18 н. ст. серпня 1648.

Laudum ordinum ciuitatis.
Significamus, quia nos considerantes ab hostibus hoc turbulentissimo rerum statu pericula et certam notitiam habentes, multas iam ciuitates huius regionis et multa propugnacula satis munita multitudine atque impetu hostium capta et funditos populata esse magna cum totius reipublicae actione, ex debito officii nostri et ex vi iuramenti, quo tenemur prouidere, ne ciuitas haec, tamquam reipublicae adversus hostes propugnaculum et hoc dubio formidolosoque tempore hominibus cuiuscumque status et conditionis commune receptaculum, aliquid detrimenti capiat, praeuia matura deliberatione collatisque inter nos atque ordines ciuitatis huius consiliis ex vna-nimi consensu constituimus:

Quatenus omnes ciues et incolae huius ciuitatis, tum etiam eiusdem suburbani, intra ciuitatem et eius pomoeria sese omnino continent, nee audeant toto hoc periculo tempore ingruentibus tam magnis vvidiquaque a rebelle Cozacorum, rusticanorum et Tartarorum exercitu periculos quoquam a ciuitate hac, a qua omnem impetum hostilem propulsare pecoribus suis debent et tenentur, discedere et proficisci, idque sub poena priuationis honoris et confiscationis honorum in contrauenientes et secus facientes irremissibiliter hoc nostro prae-senti laudo sancta. Caeterum nulli ciium hoc interdicto pro-hibetur facultas mercimonia sua cuiuscunque generis pronundinis ubiunque celebrandis ex ciuitate euchendi factores-
que suos et negotiorum gestores vnà cum dictis mercimoniiis ablegandi et per eosdem causas et negotia sua tractandi et agendi, dum modo ipsi ciues et incolae patres familias ciuitatem non deserant et ne sua absentia eandem ciuitatem hostili incursioni (quod Deus optimus maxima ex sua benignitate auertat) facienc reddant et exponant.

Quod nostrum interdictum publica praeconis voce per circulum huius ciuitatis proclamari et ad omnium sub iurisdictione ciuitatis huius ad praesens existentium notitiam deductum mandamus.

(*Acta consularia Leopoliensis a. 1648—9, t. 58, p. 31—32*).

II римка. Ся ухвала, вписана у львівські міські акти, не має в дати, також час вписання не докладно означений, однаим напевно можна його подати на 17 або 18 ч. ст. серпня. Той сам час і ухвала, що найбільше. днем скорший.

---

XIV.

Мартин Садовский і тов. подають міщан а Київич за напад і побить. 26 ч. ст. серпня 1648.

Feria quarta post f. s. Bartholomaei pxma.

Ad iudicium actaque praesentia capturalia Leopoliensis personaliter venientes nles Martinus Sadowski, Gregorius Domanowski et Ioannes Skulsky, gnosi Melchioris Stamierowski venatoris terrae Sanocensis famuli, omnes coniictim et quilibet eorum ex suo interesse in et contra fiamatos: Iwan Kowal, proconsulem, Blusko Tkacz, Wasił Kramarz, Ostap Popowicz, Hryc Bielouch, Iraszyn Krawiec cum filio, Iwas Swiec, Iacko Ichnatyszyn, Wasił Iawiecki, Sienko Przysięzny, Kost Rzeznik, Chwet Jakubkow, Piotr Kowal, Michalik Kolodziej, Jaremko Kolodziej, Ferens Hayduk, consules et scabinos, Leško woyt cum filio de oppido Kniehynice, gnosi Alexandri Cetner vexilliferi Podoliae subditos, facti infrascripti prin-
cipales, comprincipales et mutuos cooperatores aliosque eorum complices, ad praesens de nominibus et cognominibus ignotos, in citatione tamen, et postquam innotuerint, specificandos eodem oppido subditos, questi et protesti sunt ideo,

quia ipsi poenas contra violentos quarumuis sub interregno praesenti patratores viarumque publicarum obsessores et interceptores sancitas non veriti ausi sunt die dni a actum pretium prorime pcedente (23/VI) protestantibus personis nobilibus ex oppido Kniehynice peractis negotiis certis domini sui (equorum causa illuc eo die venerant) pacifice et quiete ad villam Psary dominumque suum iam sub crepusculum redeuntibus, pace publica et securitate interregni praesentis assecuratis, nullius hostilitatis praecliis, viam publicam, qua illos ituros exploraerant, penes praedia oppidanorum praefatorum extra oppidum existentem, versus villam Psary et Leopolim tendentem, obsidere et intercipere, prout de facto obsideerunt et interceperunt ex insidiisque et locis occultis videlicet pomariis ciuilibus, ibidem iuxta viam illam existentibus, securibus, falcibus, baculis aliisque armis ad vim inferendam praeparatis instructi et protestantes, homines innocuos, violenter et tumultuose absque vila causa, imo studiose et praemeditata, irrando in hacque verba prorumpendo: "bij, gon tychi husiatnikow! nie zywic teper zadnego Lacha na sweicie!" armis impetiuerunt, in stagnum illie existens fugauerunt, deinde ex stagno apprehensis optione submergi ne an interfici fustigari mallentes proposuerunt, protestantes omni ope destitutos fustigari potius quam mori suppliciter exorantes in terram ignominiose proiecerunt, prostratisque baculis, et quae cuique arma pro manibus erant, in diversas corporis partes versatos, in contemplatum status equestris, caeciderunt, fustigarunt et quam ignominiosissime tractarunt, vulnera infrascripta affecerunt, sique exceptis et tractatis in terra semivivos relietis res infrascriptas, nil quidem Domianowsky pecuniae flor. decem, nil vero Sadowski cultros duos valoris flor. trium et trofolium turricum valoris flor. decem ibidem receperunt, quo facto pacem et securitatem pu-
blicam violarunt poenasque ratione praemissorum sancit\(\text{a}\) succubuerunt, ratione quorum iterum protestantes obtulerunt se in hac parte iure acturos...\(1\)

(\textit{Ind. rel. castr. seu captur. Leopol. a. 1648, t. 393, p. 329—331}).

\(\text{XV.}\)

\textit{Лист Самуїла Кущевича зі Lьвова до Варшави про сучасні події. 26 л. ст. серпня 1648.}

Dziewiątego dnia miesiąca sierpnia w Constantynopolu ona, o którym w przeszłych listach moich pisał, lanczarow confederatia in apertum erupit. Zgromadzeni do kupy, vp\(\text{or}\) wielki cesarza przełożyszy, niesczęśliwe iego na morzu na lądzie powodzenie pokazawszy, na szaray vderzyli y s pokoiu othomanskiego cesarza wziąwszy, sromotnie do więzienia prowadzili. Na miece iego posadziwszy, wszystkie skarby y doстатki pobrali, y między się rozdzieli.

Maią nadzieję wielką Wenczowie, ze za zapanowania tey dziecię snadnie v wrzędnikow tureckich pokoi kupic będą mogli, acz znacznie woisk tureckich, iako na morzu tak y na ziemi za łaską Panską napsowali w tych czasiech. Kapidzi Basza w tych dniach z kilką tysięcy wojska cesarskiego przyszedł do Krymu, chcąc aby panowie hetmanie nasi y insi więźniowie z więzienia tatarskiego oswobodzieni byli. Cham requisitus o wydanie onych baszę do murzow odesłał, powiadamiać, ze ony, więźniow polskich od niego do siebie wziąwszy, do tego czasu pod strazą swoją [trzymałą]. Murzowie, gdy do nich przyszło, cathegorice powiedzieli, ze więźniow polskich nie mogą y nie chcą wydać, asz by wprosz wszyscy Tatarowie, po roznich miesiącach w Polszcze będący, wypuszczeni y wwołnieni zostali. Nie dbając nic,
iako widzemi, Tatarowie na rozkazania Porty otthomanskiej 
strony, wvolnienia ich mciow pp. hetmanow nie przymiąją 
y zakazu wtargnienia do państw koronnych, ale owszem To-
hay Bey obiecuje się Chmielnickiemu in casu necessitatis gro-
madnie stawie. Zamku barskiego iakosmy postradali sromo-
tnie, niechę opisowac, wiedząc dostatecznie, ze iusz o tym 
do Warszawy znac dano; tego tylko pro mea in rempubli-
cam pietate zaluię, ze tak znaczna forteca tak marnie przy-
szła w ręce nieprzyjacielskie. Nie schodził ni naczym; bylo 
dostatek dział, prochu ołowiu, zywności, ludzi niemieckich 
służałych kilkaset. Fatum iakies, rzeczypospolitye nie zy-
czliwe, rzeczy zamieszało, a nas o szkodę y sromotę wielką 
przyprawilo. Pomogła do tego y ludzi religii greckiej zdrada, 
ktorey, iako domowey, trudno się ochronie bylo. Puscił się 
był iusz nieprzyjaciel od Baru do Kamiencza instructissimus 
omni apparatu do rozerwania skały, do wstepowania in lu-
brica locorum, ale za nastąpiением interdiciu Chmielnickiego 
nazad powrociły pulki, oczekiwając successum rerum na trac-
tatach, które się 24 avgusti zaczęły. Iaka desperatif ies prae-
sidii Camenecensis, snadnie wm. zrozumiesz z tego listu, który 
z Kamiencza mainę, posyłam do Warszawy dla lepszey infor-
macyi o naszych trwogach. Oprzyszkowie okoł Kamiencza sku-
piwyszy się, pari adversum nostros vi ac astu postępowali, 
z wielkim potwozeniem Kamienczau, którzy rozumieli, isz 
iusz magno impetu et apparatu Kozacy nastąpili, a zatem 
nihil aliud quam fugam cogitabant. Poimano kilku y do Ka-
mienca przyprowadzono. Ci na mękach zeznali nullum sibi 
commercium et societatem cum Cosacis esse, ale sami dobro-
wolnie taedio servitulis et Poloniae dominationis impatientes 
arma adversus inmodica vsurpantes corripuerunt. Z arsenalu 
Iwowskiego osmsnascie dział wielkich spizowych, prochow, kul 
et alia sueta bello w dostatku znacznym wzięto do obozu pod 
Glinany 24 avgusti, a z tym apparatem y zgromadzonem 
chorągwiami rozych powiatow dzisiejszego dnia, z pod Gli-
nian ruszający się panowie regimentarze blizye ku nieprzyjacie-
łow, zadnym Tractatem nie wfać. Międzyboz kilka szturmow strzymawszy, za nastąpieniem wielkiej nawalności podał się nieprzyjacielowi, który zadney szkody nie wczyńwszy, on do tego czasu wecale trzyma in gratiam imci p. Sieniawskiego. Pan Kolek posłem do Porty otthomanskiej naznaczony, iusz się tu v nas sporządku na potrzeby (sic!), chcąc niemieszkanie (bo tesz res moram non patitur) wypachac.

Die 26. augusti anno 1648.

(Rukopis b. W. Ossolińskich N 2346, p. 21—23).

XVI.

Univeral Jana Teodorika Potockiego do ślahty Galicyjskiej zemli z zaziwom zbierać się do Nego Protici solian-buntowników. 28 X. st. serpia 1648.

Wiełomoznym, vrodzonym, slachetnym panom rycerstwu wszystkiemu y obywatelom ziemie Halickiej y powiatom do niey nalezącym moim meiwym panom y braciec przy zalece- niu powinnych powolnych służb moich podalie do wiadomości:

isz na pewnych miejscach, tak własnych poddanych na- szych we wsiach miasteczkach bunty zaczynac się poczęty, tudziesz hultayskie kupy przychodzących za Dniestra y Wo- łoch iuz się iawiają, — przeto aby in herbuto (sic) obie zadusic (edocti alieno periculo) y sam vsilnie y wmcio moich mei- wych panow y braciec vpraszam, in quantum by swe malum dalej sarpere miało, abyscie według chwały y obowiązku swego stawic się raczyli na czas y miejsce naznaczone od: munie brata y sługi swego. A to da Bog w drugim wniwer- sale, który (iezeli priuatny sposób y siły moie nie zdoląają, a większe pericum nastąpi) niezabawnie miec wm. m. m. panowie y bracia odemnie będziecie raczyli. A ten dla wiar-
domosci y przygotowania się prętłszego na tenczas posyłam, czyniąc dosyc powinnosci mey, na sie od wm. m. m. pa-
now y braciey włozoney, którym powtore vsługi moie zale-
cam pilnie.

Datum w Gwoyscu dnia 28 augusti 1648.

Locus sigilli. Ian Theodoryk Potocki, podkomorzy ziemi
Halickiey ręka własną.

(Ind. rel. Trembowl. a. 1648—9, t. 131, p. 377—8, obl. 29/VIII).

XVII.

List Samuyla Kuchewicha zí Lvova do Varshavy pro súhlasí podii.
3 v. st. veresna 1648.

Tu v nas na Rusi te sí rzeczy dzieją: Ich mose panow-
wie regimentarze woiska koronnego przestrzezeni są przyja-
cielskiemi listami hospodara wołskiego, ze się do nas cham,
ze wsytkemi swoimi murzami gotuie, iusz definitive w ra-
dzie swoiey vchvaliszy ditionum regni populationem. Po-
twierdzaią tego y nasi kupcy, którzy w tych dniach z Turek
przyichawszy, o wielkim sporządzeniu tatarskim po miastach
podunaiskich powiadaia, będuć tego oczewistemi świadkami.
Za takowemi wiesciami zdalo się ime! podczaszemu koron-
ěmu zatrzymacz poselstwem pana Kolka, aby snac in ipsum
incendium nie wpadł, listy pewne do Constantinopola przez
poczę wołską (która jedynastego dnia z Constantinopola pod
Gliniany stawała prętkością swoją a dobrym rząadem hospo-
darskim) wysławszy, diploma fiduciae dla posła ządaić. Czern
zbunouta rozchoǳiła się z kupy, na ktorą per campos et
agros palament xiąże ime Wiszniowiecki napadaiąc, onę gro-
mił y ad internecionem zabiiał, straciwszy nieco dobrégo
y odwaźnego swoiego soldato. Vstępuia iusz y sami Zaporoscy
Kozacy w głębszą Ukrainę, a potom podobno zechlia y na
samo Zaporozje, gdzie caelo et solo suo acrius animabantur; a day Roze, aby się tam znów z hordą tatarską nie złączyli y nas nie woiovali. Zgromadzają się chorążwie powiatowe, niektore spiesznie, niektore motu cancrio Lwow obiejdzając y nawiedzając, postępując; a tymczasem nieprzyjaciel z bogatym łupem wchodzi z wieczną sromotą y z nienagrodzoną szkodą Polaków. Szerzy przez drugą posztę oznaią wxm. o powodzeniu rzeczy tuteźnych, na ten czas przymi to wxm. mile odemnie, a sam tesz zechcie wzaiemnie pisac przynamnicy: salve et vale! czego y ia zycze wxm. y to posyłam z Lwową.

3 septembre anno 1648.

(Rucone bieł. Ossolinskich N 2346, p. 28).

XVIII.

List Cahuila Kushevia z Lwowa do Wajswawu pro suncani podii.

7 r. st. wersenia 1648.

zdeptane świętości. Iusz po wsiach y po dregach bardzo niebezpieczno dla buntow wszystkiei Rusi, która implacabili odio contra catholicos et Polonos będąc, iadzących y ylących zabijaj y okrutnie morduje. Iusz w nas conspiracie pokazują się; iusz hultaistwa nocą wiele naieżda y odieżda; iusz rozne odprawią się zgromadzenia, to po cerkwiaści, to po kątach y dolinach przedmieiskich; iusz nam Rus obsequium wypowiaza z wielikimi tyrami! Dzis ich na ratusz odsyłamy principiis medicinam adhibituris. Actum est de nobis! Zolnierz słuzalczego nie namy. Posyłami do krolewica imci Karola, zebrząc tego ludu, który prowadzi ime p. Kazanowski groszen krolewica imci in supplementum onych, co w Barze pobici. Postaray się wm. m. p. o ten list, który do krolewica imci pisany od szlachty lwowskiej, a z niego zrozumiesz wmc, nie bez wielkiego zalu, nostram calamitatem et orbitatem. Tatarowie iusz się znowu złączyli z Kozakami. Nasi leniwo postępują, niezgoda wielka inter proceres y zazdros. O nas nikt nie myśli, iakimby sposobem dodac nam ratunku? O fatalia tempora! Confusio comediet laborem patrum nostrorum ab adolescentio nostra, greges eorum et armenta eorum, filios eorum et sylias eorum. Dormiemos in confusione nostra et operiet nos ignominia nostra, quoniam Domino Deo nostro peccavimus nos et patres nostri ab adolescentia nostra, usque ad diem hanc et non audivimus vocem Domini Dei nostri! Tak lamentuimy z Jeremiaszem prorciem. V nas exit edictum, aby się zaden nie wahał wycieczdać od miasta sub privatione honoris et confiscatione, excepto sexu segvacioni et imbilliciori (sic), ale y ci zostac muszą dla podroznych roboiow y buntow. Inciderent in Scyllam volentes vitare Charybdym! Iusz to prozno, hic aut vincendum aut moriendum, kiedy tak o nas mało dla rzeczpospolita! Illum olim haece post nostra fata meminisse invabit! O wierze naszey wątplic nie potrzeba, vznąi potym inimici civitatum, iako to miast ochraniać potrzeba. Ci, co na nas gorąco więc (sic) seimikach y seimach następowali, niech teraz przyją a zastępią nas!
Napiszę więcej potem, a teraz zaleciwszy się lasce wim. m. p., powolnym sługą zostać w tym naszym Lwowie, gdzie luctus vitrices posuere cubilia curae. Valete!
D. 7 septembre ao 1648.
(Рукопись библ. Оссолинского N 2346, p. 24—25).

XIX.
Кс. Лиховский показуе ранн, що божу вчинили селяне зі Сільця 7 н. ст. вересня 1648.


Те-ж саме заявляють: кс. Сашо Блонський, Матиас Янчевський, Луцьо Стоковська й Луця Лекавска.

(Ind. rel. castr. seu captur. Leopol. a. 1648, t. 398, p. 386 – 389).

XX.
Слідство в справі нападу сільських селян на втікаців з Луцка і ограбовані іх та заєзд пійманого Костя Івановича зі Сільця. 7, 11 і 12 н. ст. вересня 1648.

Actum Leopoli in iudiciis ordinaris capturalibus seria secunda in vigilia festi natiuitatis B. Mariae V. anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo octauo.
Ad iudicium prae senza ordinariu capturale Leopoliense personaliter venientes adm. rudus Simon Blonski, vicarius ecclesiae Luceorien시스, Alexander Łachowski, praesbyter, et nulis Mathias Ianczewski, theologus moralis et rhetor, Lucia Stokowska, Helena Strusinska, vidua, Izabella Iasinska, nulis Iasinski uxor, cum eiusdem mariti sui, vti tutoris coniugalis, authoritate et famatae: Barbara Miodownikica, Anna Lekawska, Regina organarii fabri [uxor], ciussae Luceorienensis, — praesentauerunt eidem iudicio laboriosum Kost Iwanowicz de villa Siele ad Kamionka Struimilowa pertinenti, principalem, qui praesentatus, a iudicio interrogatus, palam et libere haec confessata retulit:


Quem iudicium burgrabio castri praesentis ad carceres tradidit, salua custodia et victu per delatores administrandis.

Qua in causa auditis eiusmodi confessatis ex propositione instigatoris iudicii praesentis ac praefatorum delatorum decre-tum iudicii praesentis primum intercessit in tali verborum serie:
Actum Leopoli in iudiciis ordinariis capturalibus feria sexta post f. natiuitatis B. Mariae V. pxma anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo octauo super propositionem actoris praesentis contra citatos infranominatos factum de tenore tali:

Proposuerunt instigator iudicii praesentis et adm. rndus pater Simon Blonski...Ι) in et contra laboriosum Kost Iwano-wicz de villa Sielce, in recenti crimine captum et coram iudicio praesenti f. secunda pxe prta per delatores praesentatum, inculpatum pro eo,

quia ipse, immemor legis divinae et humanae, eaeque (sic) timore Dei ac dilectione proximi posthabita, poenas legum non veritus, ausus est feria quarta post f. s. Aegidi pxe prta (2/IX) adiuncta sibi in impiam opem multorum complicum et cooperatorum manu in necem violentias, rapinas, dispersiveones paratorum, dum delatores truculentas praedonum Luceoriam depopulatium manus euitandi Leopolim vitam salvaturi per bona villae Sielce via publica, securitate itineraria communi protecti, se conferent noctisque impedentes necessitate atque maioris suae securitatis gratia in sylibus abdormiscere adacti tuto fessa difficultate itineris membra laxarent, ipse vna cum suis complicibus, ipsi de nominibus et cognomimbibus melius notis, vbi inmotuerint, specificandis, hora noctis circiter media turmatim in delatores somno seuros irruere, eosdem securibus, faleibus, baculis caedere et cruentare, vulnerare, prout id obductiones vulnerum, eo nomine per delatores factae, latius eloquuntur, res plurimas, seorsuils regestris connotatas, penes delatores peruentas in vim praedae et spolii rapere, prout de facto vna cum suis complicibus delatores inuasit, vulnerauit et res praetactas in vim praedae et spolii violenter rapuit.

Per quod cum poenas grauissimas legibus regni in obsessores stratae publicae descriptas succubuit, petierunt su-
proscripti delatores vna cum instigatore iudicii praesentis eadem super inculpato decerni.

In termino itaque hodierno ex dilatatione ad prolocutorem eidem inculpato concessa legitime incidente et proveniente parte actorea excepto femineo sexu personaliter suo et aliorum delatorum personaliter, inculpatus autem personaliter contrariis exauditis partium praefatarum, vtramque primum in causa praesenti procedere, deinde respondere pt modum directe respondere in causa personaliter mandauit. Tandem licet confessata proprii oris eius inculpatum reum obiectorem esse convincunt, verum propter meliorem et probabiliorem indagationem criminis nefarii, tum principalis et aliorum comprincipalium, eundem pro torturis et questionibus tradendum iudicium praesens adinuenit et processum exequi burgrabio castri cum officio subcastrensi iurato, similia exequi solito, pro exequiendis praesmissis tradit. Quae idem burgrabius cum eodem officio die hodierna exequi debebit sub poena contra negligentes sancta atque iudicii arbitraria.

Tenor confessatorum.

Dzięło sie dnia iedenastego miesiąca wrzesnia roku Panckiego tysiąc szesnast czterdziestego osmyego.

Przed nami Stanisławem Zaszkim, Woyciechem Zbarażkim, przysięznymi, y Mikołajem Luckiewiczem, pisarzem także przysięgłym, Kost Iwanowicz, dekretem sadu kapturoowego na meki skazany y na miejsce zwyczajne przyprowadzony y związany, naprzód pytany, aby dobro-wolnie powiedział, iak dawno y s kim rozbija, y o rzecach strony powadowe, niec nie chciał powiedzieć. Pociągnięty trzy razy — niec także nie powiedział, świecami palony — niec nie chciał powiedzieć, az kiedy mu iusz posfolgowano, tak począł mowie:

Ia Kost Iwanowicz zeznawam to, iz Hryc pop sielski y Iwan Drobocik swawoli są przyczyną, y oni mnie sobą na to nanowili; także Sawka soltys y Matwiec komornik jego, Choma Pich y z synem swym Sienkiem, diak Iwanko, Charko Laszczyszyn, Bokiey Rybak, Drobocik Iwan, Piotr Krzywy,
Hryc kowal z synem swym Maximem, Lewko Lechunow woytow syn, popa y Drobota, powolnie raz y drugi (sic!), y wszystkich, ktorzy mie na to namowialy. Y to przyznawam, ze mi ta pani sama dala korale, a potym vzrznalem v niey mieszek, w kotrym pienedzy belo pultrzecia zlotego tylko; y hawtki srebrne od niey wzialem, a potem wderzylem ia, raz y drugi, wialami; bawelniczke, kotram v niey wzial, tom ia wepchnal w siano. A pop zabrawszy xieze rzeczy, szubke y sukien kratkich dwie, schoval ich w barc; y Dobroceck pobrał studentowe suknie. (Powiedzial), zechymy pochowali w lesie we zbozu, y gdzieklowiek ieno nabilismy, tosmy we zbozu w lesie chowali. Powiadam to, ze Iwan Dobronick dawno sie bawi rozboiem z swoimi towarzyszami, ieszcze z wiosny."

Ian Bratkowski, burgrabia lwowski.

Sabbatho post f. natiiuitatis B. Mariae V. pxmo anno
Dni millmo sexcentno quadrmo octauo iudicium praesens
capturale Leopoliense parte vtraque, delatores et inculpatus,
personaliter compropare, -- quoniam confessata ipsiusmet in-
culpati, tam libere coram iudicio agnita, altera vice iterata et
confirmata, eundem inculpatum, vti depraedatorem et viarum
publicarum dispercuporem, crudeli morte sine comprobatione
iuratoria damnandum esse permittunt, nihilominus quoniam
ex eisdem confessatis ipsius alli depraedatores, vtpote: Hryc
pop, Iwan Drobocki, Sawka soltys, Matwey komornik, Choma
Pich, Sienko syn iego, diak Iwanko, Charko Laszczyszyn, Bo-
kiey Rybak, Piotr Krzywy, Hryc kowal z synem swoim Ma-
oxem. Lewko Lechunow woytow syn — de villa Sielce, fa-
ci eiusdem et disperclusionis stratae publicae principales et
comprincipales et complices, reperiantur, quo circa eo in
passu inhaerendo iuri communii iudicium decernit: Quatenus
nls Mathias Ianczewski et honesta Barbara Suliowa Miodow-
nicka, Regina organaria Wentowska praesentes ex delatoribus
tam eundem Kost Iwanowicz quam praefatos supranomina-
tos principales et comprincipales cum dubus testibus tan-
tum, vti in re manifesta et notoria, iuramento corporali com-
probent et convincant, et quoniam hoc idem iuramentum convicitionis idem delatores cum testibus in instanti in facie iudicii praesentis praestiterunt, — ideo iudicium praesens eundem Kost depraedatorem in quatuor partes corporis eius disseccandum, anticipatiue vero respectu praesbyteri circa eundem depraedationem vulnerati, inprimis manus dextra amputari debet, decernit atque pro executione praemissorum facienda ad burgrabium castri praesentis remittit, cui id burgrabius attendere debet sub poena contra negligentes officiales sancita atque iudicii arbitraria.


XXI.

Ухвалу сойзнку в Бель 12 н. ст. вересня 1648.

My dignitarze wraznicy y rycerstwo wojewodztwa Belskiego, za vniwsalem iasnie wielmoznego ineci pana wojewody belskiego de data 26 augusti anni praesentis pro die 12 septembris do Belza, na miewscie consultacey zwyczajne, ziechawszy sie, chociaz nie mianc praesentem w kole naszem iasnie wie:moznego iego ineci pana wojewody belskiego, wwa- zając jednak vndique immimentia pericul, na wojewodztwo nasze, widząc proximos vicinus nostros iuz ad extremam calamitatem redactos, alienis edocti malis, obmyslwszy externam respubcaue pacem przez powiatowego zolnierza, a teraz non tam vocati a primario officiali, iako z milosei erga patriam, nie chcąc suspitria facientem in tam calamitoso ipsius status uoney deserere y owszem gotowi będąc za nie omnem fortunae subire aleam, zatrzymująć internam pacem, securitateam y dignitatem wojewodztwa naszego, inniixi constitutione confederationis praesentis, którą lauda publica, in futurum o obronie przeciwo swowolnym wchwalone, są approbowane, pozwolilichmy wojewodztwa naszego obronę.
Ponieważ accensa et effrenata takowa sic w terazniejszym osieroćalej tym rzptey stanie przez lunti kozackie w roznach osobach zawiła swawola, która non tam viribus quam fraude et dolis, nie pomnąc na Boga, prawa pospolitego ostrosc, wręczow y panow swoich zwierzchność, namniej szego respektu nie maiąc, machinationis, conspirationis, violenti conatus nec non ecclesiarum profanationis, ciuitatum villarumque publicarum disperscussionis y innych okrutnych w tedy zacney korone niesłychanych, facinora commitere non veretur, przeto in tali passu, nie chcąc sobie samym y dostatkom naszym parcere, zgodnie wszyscy nemine contradi cente, widząc ze rustica natura citius bello quam amore cohibetur, ze wszystkich dobr tak rzptey jako y dziedzicznnych, duchownych y swiedzkich, do woiewodztwa Bełskiego y powiatow do oneego należących, żołnierza łanowego vchwalizmy tali ordine:

Iz każdy słachicic dziedzic y zastawnik, który in reali possessione zostawa bonorum, także ich mosc pp. duchowni y dzierzawcy do[r] rzptey, z kozdego dziesiątka łanow żołnierza raytara z koniem dobrym, z trojgiem strzelby, we zbroi, porządnie opatrzywszy wszelką zywność, kosztem swym bez zadnego darownego chleba wyprawie powinię.

A iesli by kto nie miał dziesiątka łanow, tedy z szesci łanow kozaka z trojgiem strzelby, także porządnie (ktore łany z kwitow poborowych przy popisie nizey mianowanym przez kozdego z ich mciow panow dziedzicow y dzierzawcow ich mciom panom sędziom kapturowym elucidowane bydz maią) stawie bedzie powinię.

Słachta zas tracja nasi, których iest kilka albo kilkanaście we wsi, diuta proporcione kwitow poborowych na jednego raytara albo kozaka sami z sobą y z przyległymi sąsiadami składac sie maią na wyprawę.

Ich mosc pp. arendarze, tak słachta jako y plebeii, ktorzy dobr dziedzicznych rie maią w tym woiewodztwie, a sumny znaczone na arendy roznich dobr lokuią, aby równo.
z nami pro praesidio repub. y woiewodztwa naszego pociągali, od dwudziestu tysięcy wprzód danych raytara, a od dziesiąci, także wprzód danych, kozaka stawic powinni, a od mniejszych sum, aby także abo na raytara abo na kozaka, iako y łanowi, składali sie.

Na nowych zasie osadach, gdzie łany zkomputowane nie są, tedy ze trzydziestu domow, do których grunty należą, jednego raytara żołdzy dziedzie wyprawie powinien.

W tych ze nowych osadach, od tych poddanych, którzy w chałupach tylko przy ogrodach swych mieszkać, a pol do nich nie mały, także od trzydziestu chałup, hayduka, byłe nie Rusina, z muszkiem y szablą, w barwie blękitej, to jest zupan y katanka, porządnie wyprawie powinien, co sie z kwitow podimnego elucidowac ma. Do tegosz inicjować sie wszyscy Żydzi mały.

Ci ich mosc pp. rothmistrze y ich mosc pp. comisarze przy chorągwiach swoich residowac będą powinni. A iezeli by który propter legale impedimentum odiechac miał, tedy ma zostawic przy swojej companiiy porucznika, parem genere y bene possessionatum w woiewodzcie naszym.

Azeby tym facilius to postanowienie nasze y prędzey ad effectum przyszło, vchwaliлизmy generalny popis pod Bełzem loco solito pro die 24 praeestis, który popis przed ich mciami pany sedziami kapturowęmi bydz ma, hoc adiecto, ze też ich mosc pp. sędziowie kapturowi tak do popisu iako y do sta-wienia zolnierza łanowego tentur.

A kto by był tak temerarius y contemptor laudi publici, zeby y tego zolnierza wzwyz mianowanego do obozu nazna-czonego nie stawil, tedy poenam quingentarum marcarum ra-tione contrauentionis za kazdego z osobna zolnierza succum-bere ma, o co forum w sądzie kapturowym, terminum pe-reptorium ad instantiam instigatoris naznaczamy. A grzywny te powinien placic in instanti luitis sub poena perpetuae ba-nitionis, beneficio dandae intromissionis amputato, a te poeny ob negligentiam boni publici in commodum publicum obro-cone et per instigatorum ad serarium publicum, to iest do sądu ziemskiego belskiego bydz maia oddane. A iezeli by pan instigator był tak negiigens, albo chcąc sauere komu votum praemissorum, y prawnie conuenire nie chciał, tedy o to ad instantiam cuiusuis nobilis possessionati w woiewodzcie tym coram codem iudicio capturali ma respondere y pro negligentia poena. solutionis de suo tile grzywien, ile by za kaz-dego raytara kozaka y pieszego nie stawionego wedle tego laudum przychodziło, toties quoties pozwany będzie, karany bydz ma.

A przy popisie powinien będzie p. instigator miec re-gestr tak poborow iako podymnego y notowac tych, którzy non satisfacerent laudo praeesti. A względem prace iego mci p. instigatora od kazdego sta grzywien, których doydzie, na-lezec mu będą grzywien dziesięc.
A iesli by słachcie ktory w dobrach swych dziedzicznych od którego z panow żołnierzow, propter securitatem woiewodztwa naszego wyprawionych, vkrzywdzony został, na sprawiedliwości ządac od rothmistrza, ktery by nie odniosł z p. rothmistrzem, forum o tym w kapturze naznaczamy. A zywnosc ten żołnierz tak płacie powinien, iako kaze constiucyja anni millmi sexmi vigesimi primi. A iesli by z czeladzi ktory miał panu swemu z koniem ziechac, tedy poenam infamiae et coli popadac ma, ktora in judicio capturai, za delacyją rothmistrzow lubo pana iego, na nim zkażana bydz ma.

Zabiegaiąc temu, aby każdy z ich mciow panow obywatelów na ten popis generalny osobą swoją stawił się, na kazdego takiego, kto by secus vzczynił, poenam legibus regni o popisach descriptam interponimus, o co forum przed sądem kapturowym ad cuiusuis instantiam wszyscy sobie jednostajnie naznaczamy. Kozdy jednak z nas, roziezdzając się z popisu wyzey specifikowanego, żołnierza słachcica według ordinacyjej naszey tamże pod Belzem y na tymże miejscu obozem (do któregozałczania iego mei p. Stanisława Branickiego z podrodka siebie zyzłizmy), zostawie będziem powinni, tą jednak condycją, żeby ten żołnierz nasz extra fines palatinatus nie wychodził, poniewaz tylko propter ipsam woiewodztwa naszego securitatem iest obmyslony.

A iesli by tym czasem nam wszystkim pospolitem raszeniem przeciw niebespieczenstwom stawac przyszło, tedy żolnierze ci, którzy według tego laudum naszego będą pod regimentem ich mciow p. p. rothmistrzow, roziezdzając się nie będą powinni, az do ziechania się naszego z niemi, gdzie każdy do swego pana obrocie się będzie powinię.

A iż ich mose pp. rothmistrze z ochoty swey zwykłe do usługi woiewodztwa naszego z miłości przeciwko temuz obiecali sie proprio sumptu przez dwa miesiące regimentowac tym naszym żołnierzem, którego iesli by securitas woiewodztwa naszego na dalszy czas potrzebowała, tedy ich mose panowie
sądowi kapturowi vigore huius laudi immediate przed wyciem dwóch miesięcy sejmik nam złożyć mają, na którym o dalszym praesidium y sumpcie, iezeli by tego była potrzeba, aby ich mci panowie rothmistrze na słudze woiewodztwa naszego condigne stawac mogli, namowiemy.

A że na tym sejmiku instancyja przyszła od iego mci pana podkomorzego pulkownika y ich mciow pp. rothmistrzow woiewodztwa naszego, aby im na drugą ewierc wrzesnia zold dany był, który ze iuz na sejmiku tym, na którym y te powiatowe chorągwie postanowione są, jest naznaczyony y w pewnych osob specifice asygnowany, tedy y tą terazniejszą naszą chwałą ich mci, przy których są pieniądze napominamy, aby wczesnie ich mciom panu pulkownikowi i rothmistrzom woiewodztwa naszego one oddali sub duplici pensione damnorum, exinde na woiewodztwo emergentium, o co forum kaptur. Iesli by zas zalast sie który tak temeraria y przeciwny tey chwale naszey, zeby aliquo fatto, tak ich mciow pp. rothmistrzow ten zold in integro nie doszedł, tedy laudo nostro assecuriujemy ich mci, ze za naypierwszem ziazedem y seymowaniem naszym skuteczną zapłatę obmyślimy, prosząc przy tym iego mci pana pulkownika y rothmistrzow, aby towarzystwa swoie w tey zaplacie, iako bracia z posroduk woiewodztwa naszego, vibespieczyli. Nad to iezeli by w dalszy służbie rzeczypospolitey chorągwie powiatowe z innych woiewodztw zostawały, tedy y my ich mciom pulkownikowi y rothmistrzom naszym y z tymi powiatowemi dalszą służbę przypowiadamy y w zaplacie wedle terazniejszy confoderacyiey assecuriujemy.

Ktore to laudem nasze, seymem confoederationis praesentis approbowane, zlecilizmy iego mci panu marszałkowski kola naszego, aby ręką swą podpisawszy y zapieczętowawszy, do grodu belskiego podac raczył.

Datum w Belzie die duodecima septembris anno Dni millimo sexmo quadrimo octauo.
Mikolaj Stephan na Neledwi Łaszc, marszałek koła rycerskiego woiewodztwa Belskiego m. p.


XXII.

Uchwała sojuszu w Sądówś Winiź. 14 m. st. września 1648.

My rady, dygnitarze, vrzennicy y rycerstwo woiewodztwa ziem Ruskich na seymik wiszensi electionis, deputata y relacze y ich mci panow posłow ziem naszych z convocatiae pro die decima quarta septembris anno domini millesimo sexcentesimo quadragesimo octauo zgromadzeni, vpatriuąc y pilnie wwarzając, iako z intimatione iasnie wielmoznego imci xiedza arcybiskupa prymasa naszego poricula y afflictum statum tey rzeczpospolitej naszey osierocialej prouidendo periculis et indemnitatibus, iako praesentibus, tak strzesz Boze, futuris, laudo publico confederationis nostrae praesentis warovalismy sobie takową, iako externam tak internam, securitatem, której co dzień bliszej sweywoli kozackiey pozar y taimene iusz w ziemiach naszych praktyki, wienc y drugie względem rozbohów iusz sie odkrywających w domach naszych niebezpieczeństw, (lubo nam z tego z convocatiae ich mosc panowe posłowie nie przyniesli) ale ze casus tak gorący exprimit legem et necessitatem, idacy przykładem drugich woiewodztw, okazowanie sobie my obywałe tak ziemie Przemyskiey iako y Sanockiey zgodnie niniejszym laudem vchwalamy:

Ziemia Przemyska pod Medyką, Sanocka pod Sanokiem, na mieścach zwykłych, koźda ziemia przed swoim castellanem, a w niebytnoci przed wyszem vrzennikiem ziemskim, a to pro die vigesima octaua septembris, na które okazowanie wszyscy viritim in armis, tak iako do obozu, wedle dawnych praw, a mianowicie constitutiey millesimi sexcentesimi vigesimi, wyższy osoby te, które lasz constitutia wyieła,
stawic sie y tegosz dnia iednego, nie czekając na sie, popisac
sub poenis et ligamentis in eisdem legibus expressis powinni
bendą y tam, iako spolna zgoda y potrzeba vkaze, do czasu
zostąc, a iesli nie bendzie potrzeba, zaras po popisie rozie-
chac sie. Po ktorym popisie daiemy na sie facul’tatem ich
mosciom panom castellanam nasz: n, a w niebytnosci ich mo-
sciom panom vrzennikom starszym, aby in casu necessitatis
et ingrurentis, lub od kozackiey lubo pograniczney lubo domo-
wey swowoli, periculi, za pewną wiadomoscią aby nasz vni-
wersalem do grodu nalezytego podanym, kozy swoie ziemie,
a pewne miescie zwołali, non praciudicando jasnie wilmu-
znego imci xiedza arcybiskupa gnieznienskiego primasa na-
szego wydania vniwersalu na pospolite ruszenie. A my za
oddaniem y publicatia vniwersalu takowego, naydaley dwoch
niedziel, sub iisdem poenis na mieisce, vniwersalem nazna-
zione, stawic sie powinni bendziem. Co jednak praecauto,
isz ci ich mosc, ktoryzy na electią poiadą in personis suis,
wolni od takowego ciezaru przez electią y tydzien przed
electią y po electicy zostawac bendą, jednak śług y poszty
wedle swoiey substantiety stawic bendą powinni. A ci ktoryzy
sie na teraznieszą potrzebe y vsluge rzeczypospolitey zacią-
gneli penitus przes ten czas, z sluzby swoiey wolni, tak od
popisu iako y od pospolitego ruszenia, zostawac bendą, do
ktorego tesz pospolitego ruszenia ich mc panowie sedziowie
kapturowi in personis suis powinni.

A isz woysku zaciagnionemu ziem y powiatow naszych
za pierwszą cwierc dosyc sie stało zapłatą, na drugą jednak,
strzesz Boze, dalszego zaciagnienia tey woyny obmyslismy
zaplate.

Naprzód ziemia Lwowska, lubo na drugą cwierc odesłali
do rąk wiełm. imci p. Mikołaja Ostroroga, podczaszego ko-
ronnego, do obozu pieniadze, przecie jednak prouidując dal-
szym czasom, aby aerarium ich mosciow ogółcone nie było,
postanowili sobie poborow dwą, które maia bydz oddawane
do rąk imci p. Piotra Ozgi, pisarza ziem Lwowskiej, poborce,
które pobory a data praesenti za niedziel cztery wydany bycz major, a początek ich wybierania ma bydz a data eadem za niedziel dwie, praecuo iuramento przed sądem vacante officio lwowskim kapturowym, saluis jednak desertatis iuramento probandis pro tune przes zolnierzę, s przyczyny rebelliantow zniesionych. Solarium jednak inc p. poborca swoie beneuole do summy przyłącza, które to sumy iako s poborow wybrane tak tesz y solarium, ad vsus tylko publicos necessitatis reipublicae obracac sie major.


Miasto Przemysl, metropolis powiatu przemyskiego, isz pod terazniejszą rebellii jest subiectum periculos, przeto pro-

* Digitized by Google
uiduionc securitati tego miasta, vigore huius laudi vmocniami,
aby zaden z obywatelow domow y gruntow, tak w mieście
iako y na przedmięcach, nie vchranial sie iako od strazy
z armaty, tak tesz ad omnia onera, miastu temu należycych,
sufferenda pod ten czas tylko interregni, pod winami przez
sąd kapturowy vznanemi. O co forum przed temisz ich miami
kazdemu naznaczamy.

Etiam et in termino tacto ziemia Sanocka pozwoliła po-
borow trzy na zapłacenie drugiey cwierci żołnierzowi swemu
powiatowenu, a residuum summy przes imci p. poborce za
dispositią sądu kapturowego ma bydz oddane pro praeasio et
securitate omnimoda do rąk imci p. Samuela Bala rothmi-
strza, które (sic) za resztę tcy summy sto koni kozakow zacią-
gnąc powinien, s ktoremi ime p. rothmistrz pro praeasio in
necessitate powiatu przemyskiego vicissim stawac powinien
bendzie, stanowisko im w Sanoku naznaczywysz. A postano-
wienie zolchu y chleba ich mose pp. sądziowie kapturowi po-
stanowić maią. Ażeby tym predzycz ludzi zebrali, tedy a die
vigesima prima septiembre pan poborca ma poczywać wy-
bierać pobory, a trwac ma wybieranie poborow przez trzy nie-
Kiliana Cieszanowskiego, który solarium zwyczayne z tych ze
podatkow sobie potrącic ma, praecuio jednak iuramento przed
wybieraniem poborow w grodzie Sanockim.

A po wybraniu pomieniaionych poborow ichmose p. po-
borcy powinni regestra podac do grodow nalezytych y ra-
chunki na przyszłym, da Bog, seyniku coronationis wcynie,
ktore rachunki specifice, iako s którego miasta, wsiow y in-
nych podatkow opisanych wybiorą, de integro rachowac sie
powinni bendą.

Także maiac przed vczyma, in qualibus et quantis wo-
iewodztwo nasze versatur periculis, do którego wszystkie pra-
wie colluuiies licentiosorum zawsze sciągnione a pogotowiu
pod terazniejszy czas wojny y zamieszania w tutezych
kraich naszych, et quod maximum est, rebellionis et tumul-
tuum undequaque pełne, przeto przechylając się tak do starych statutów, iako tesz y tak wielu constituity poslednieyich, eo nomine na licentiosos opisanych, które officiis castrensisbus, etiam in altissima pace, kazały bydz paratis a pogotowiu, gdy teras hoc interregni tempore canstrensis silent iudicia, przychylając się do tychże praw capturowych y laudow naszych de securitate opisanych, cheemy y terazniejszym zgodnym seymiku naszego consensem ich mciom pp. sędziom naszym capturowym to zlecamy (sic!), aby ich mosc tak we Lwowie iako y w Przemyslu, Sanoku sądy swoje ratione violentiarum et recentium criminum, które by sie jedno pod temi sądami działy, tak iako grod krakowski pod seym zwykł odprawowac, y ich mosc aby one etiam sub tempus electionis przyszlego pana naszego aż ad tempus felicis coronationis debite odprawowali, vkrzywdzonym sprawiedliwosc aby czynili, seditiones tumultuum aby wczesnie principiiis zabiegały. Banmitow y przesądzonych skoro by niedziel dwie banniciey minelo, aby sprawiedliwosc nieodwloczną czynieli.

Azeby tego większego (sic!) authoritas y vigor był pisany do ich mci iasnie wielu imci x. primasa y do ich mci pp. residentow, aby to nasze postanowienie consensem approbować, czego y my sami na przyszłej, da Pan Bog, electicy y coronaticy poprzec bendziemy powinni, aby na to lex na połym in perpetuum stanąc mogła.

Ktore to laudum vigore confederationis nostrae in tam ardentibus periculis rzeczypospolitey, tudziesz bendąc najblisy niebespieczenstw, rebelliarum et tumultuum, a na ten czas vigore laudi praeteriti na convocatia, tak tesz y vigore consignationis convocaticy warszawskicy relationis, na seymiku posłów imienia naszym podpisac y pieczęcią wtwierdzic imci p. marszałkowi koła naszego zlecilismy.

Dzialo się w Wisni na seymiku electionis deputata y relationis die decima quaarta septembris anno domini millesimo sexcentesimo quadragesimo octauo.
Andrzej Łachodowski, starosta bobrecki, marszałek koła rycerskiego.

(Ind. rel. castr. Premisl. e. 1648, t. 375, p. 1783—1788, obl. 19/IX).

XXIII.

Lista Szymona Kusiewicza z Ływow do Wawelskiego przez sąsiednie podi. 17 listopada 1648.

Wesołe ale nie prawdziwe przychodzię do Warszawy nowiny. Ruszyli się z pod Glinian ich moce pp. regimentarze (o czym pisali przedtem do wm.) ku nieprzyjacielowi, ale nie w takiej liczbie wojska, iako wm. znanio. Pewna to, że nad południem tysiąca więcej nie było, gdyś wiele bardzo powiatowych chorąży dołączyło do sąsiedżostwa Wieszniowickiego, mając Gliniány, włączone do niej. Inne p. chorąży koronny czterech tysięcy wojska przez tę wszystkie expedycje nie miał, y nie ma, mając wielką część własności swoich, tak dziedzicznych iako królewskich, w rękach nieprzyjacielskich. Gromadne jedynak stoi przeciwko ince y Kamienca gotów był ratować, gdy by było wyzwane chłopstwa y kozactwa woisko następowac na tamtę forteczę chciało. O wysyczeniu ludzi religię greckie w Kamiencu dopierośmy z Warszawy słyszeli (patrz wm., iak to omnia vana ab aquilone) z wielkim podziwem, ba y smiechem naszym. Inne p. wojełowa bracławski, iako sponte et ultro s pulkiem wołynskim wiązał do obozu naszego, tak do tego czasu honorifice iako senator et civis bonus habetur, gregario tantum militie in obscuris nescio quid müssitante. Czytalem y ia in hoc negotio nie mało rzeczy roznyc, y confessata rozmaite wiadomości moich dochodziły, ale wyznac to muszę, że te wieści pewnego nie maia fundamentu, eo magnus ille rerum interpres, czas, iasnie pokaze, y na ten czas vznany ignaris rerum pronam etiam in falsa esse fidelem, quorum iudicia dicendo tantum finguntur. O porażeniu na dwadzieścia y cztery tysiące wojska nieprzyjacielskiego w tych dniach nie
słyszelismy, chociaż kilkakroć w tydzień z obozu naszego zwyczajnie przychodziu poszy. Krzywonoś, do tego czasu in armis będąc przeciwo nam, nos et nostra naso suspendit adunco y rozone mieścza plondujże, wniwecz pustoszy. Nie wierz wam. tym plotkim (sic!), które to sine certo authore włożąc się, vires aquirunt eundo, a potym do Warszawy przychodzą. In staram się, abym zawsze co pewnego pisał; iakosz nie wiele rzeczy odmieniło się tych, którym ia in confidentia do wmcı pisał. Teraz to oznajmuję: Mysmy Rus naszą głaskali bonis et mitibus verbis, którzy iure iurando oświadczyl, ze de perfidia vlla nie myśłę, schudzki swoje, które miewali, in terorem składając y tym przypisujące, którzy im przegrażali ultimo supplicio, a bez wszelakiej winy. W Kamionce Strzeniełowęy iusz halał wspokoiony przestrażłym przechodzących chorągwi, które tamtędy wmyslnie przechodziły, sine vlla tamen videntia. Authorow seditious y rozboiow poynamo y do sądu kapturu lwowskiego odełano, gdzie tesz na pal wbici zostali ad terorem aliorum. Tatarowie iusz są iawnie w pustinwach koronnych, y onych prope horam wszyscy ruscy obywatele magno cum timore et trepidatione wyglądają. Pisał imc p. podczaszy koronny do seimiku wisinskiego, przestrze-gaiac de periculo y napominając o gotowosc.

Do tego czasu miał imc coreczkę swoją we Lwowie, dzis przyszły listy, któremi wiezdzac icy mci kaze incunctanter do Polskiej. Iusz to znac nie zarty! Woiewodztwo Ruskie pospolite ruszenie we dwóch niedzielach vchwaliło propter instantsima pericula ab hoste et rusticanorum suorum seditiones. Na trzy części chce się rozdzielic nieprzyjaciels, będąc in magna multitudine, co iako perniciosum rebus nostras poday wmc. do wfwgi w Warszawie wsvmkim, quicunque sapiunt. O vos felices nimium, nimiumque beatus (sic)! Day Boze, abysmy ad vestram felicitatem et beatudinem incolumnes przyiechali.

W Lwowie 17 septembra anno 1648.

(Ruwnkosc bibil. Oesolinskich N 2346, p. 25—26).
XXIV.

List Szymona Kuśniewicza z Lwowa do Warywany pro szych podii.
25 pa st. wersa 1648.

W terazniejszych naszych hałasach nie mogłem pisaniem swoim ować się wmoi y powinnosc moją za oświadczone częstokroć chęci oświadczyć, takiego jednak wmo. bąd o mnie rozumienia, że ku wmoi idem sum, qui supra, gotow będąc za okazyami wstąp moją y przeszłe dobre affecty y wmo. odwzięczac y na insze zarabiac. Teraz od magistratu naszego oddawę samemu wmo. y wszystkiemu zacenemu domostwu wmo. czołobitnią y ochotę do wszelkiego wstupienia, wiele wpra-vuam, abys wmo. miecise w domu swoim dla pp. posłów naszych pod czas nadchodzącę elektiey zachować z zwyczajnej łaski swoicy raczył. Czemu cale wfaic, ruskich turniciów powodzenie wmo. breviter et simpliciter wypisuję:

Leząc pod Constantinowem ich me pp. regimentarze y deposito odio do dawne przyjazni przyszedłyszy, starali się o to, iako by mogli byli pomknięc się dalej ku woisku nieprzyjacielskiemu. Trudna była przeprawa dla rzek i blot, któ-rych niemało około Constantinowa, a dla aparatu wojennego często przyszło by było wystawiac mosty. Ex consilio militari postanowili pp. regimentarze szturmuwać do Constantinowa w którym pięć tysięcy zawarło się było nieprzyjaciiel w do-brym barzo opatrzeniu, aby przez mosty constantinowskie ku Chmielnikiemu postąpić mogły. Puszczone do szturmu nie- mało woiska naszego, któremu dosyc animose et generose od-strzeliali się Kozacy, jednak, za łaską Bożą, bez klęski naszych. Iako noc nadeszła, nasi do obozu swego powrócili, chęcę dnia następującego zaczętą robotę konczyc, a nieprzyjaciel, divini-tus strachem iaksiem przerazeni; kocioły Boże zprophano-wawszy, groby pootwierawszy, ciała ludzi zmarłych turpissime porozrzucawszy, domy z dostatków wniwecz splondrowawszy, nocie profunda wyszli ku Chmielnickiemu, który nad rzeką Wikawą taborem leżał. Mieszczanie constantinowcy niektórzy
(bo ich barzo wielu pospolu z nieprzyjacielu vszło, metu poenaet ob perfidiam) osmdziesiąt Kozaków w domach swoich powiązawszy, tezy nocy z onemi do obozu naszego przyszli, prosząc milosierdzia. Nazajutrz rano uszykowane woisko nasze wyszlo do Constantinowa, a przypatrywży się wielkiemu nieprzyjacielu tyranstwu, działo, prochy y inszą wszystką armatę in ulteriora mostami dawnemi przeprawowali. X. ime Dominik, iako pan dziedziczny Constantinowa, pozostalym mieszczanom clementią oswiadczył y zdrowiem onych darował, exprobata prius ipsorum perfidia. Wczyńiono to dla powabu inszych miast, y barzo dobrze, bo hac arte iako nadzieja w Panu Bogu allicientur. Ruszyły się tedy wszystkie chórągwie nasze, chcąc nad samym taborem Chmielnickiego położyć się obozem y iusz aleam beli subire, causa et iustitia immoti. Zaprzyjał się tymczasem do wojska naszego ieden z przednieszych kozakow, Zabuyski naswany, który o wszystkich zamysłach wojska zaporowskiego y czerni wiele powiedział. Strony hordy tatarskiej takową dał informatię, isz wysłał był Chmielnicki posły swoie y gromadę nie małą koni przeciwicko nim, aby zmordowane swoie w polach zostawiušzy, spieszniej na swych stawic mu się mogli, zakazy wielkie od Porty othomanskiej iusz w Siney Wody zatrzymały Tohay Bea, który jednak pewnie obiecuje się stawić na pośilek temu zdraicy Chmielnickiemu. Iakosz y więzniowie nasi, z Krymu przychodzący, tosz twierzą y powiadamia. Osmnastego dnia miesiąca września nie mała znowu nieprzyjaciel kupa do Łucka przyszdszy, ludzi wschodniey i zachodney wiary, bez wszelkiej rozności, powyscinawszy, miasto wszystko z kosołami y cerkwiami spalili, y do tego czasu w tamtym kącie miasteczka cum effusione sangvinis pustoszy.

Crudelis ubique,
luctusi (sic!) ubique, pavor et plurimo (sic!) mortis imago.

Satanow w tych dniach niespodziewanie wzięli, do czego pomogła barzo wyuzdanego chłopstwa w tamtym kącie rebellia. Postali pp. regimentarze tam ku Satanowi p. Złotnickiego, który

To na ten czas z obozu y z miejsca innych mamy od naszych strażników. Za drugą posztą (jezeli wolny przyjazd bięzie miała) napisze wm. cokolwiek przypadnie. Nadzieja
w Bogu, ze się też iusz przesilią te republike nostrae, co miłosierdziu Iego oddawszy, siebie samego do zwyczajnej wm. łaski pilnie zalecam, klaniając się paniey małzonce y domowy wym wmc.

Mettetius w Lwowie 25 septembris.

(Рукопись бібл. Оссолійских N 2346, p. 29—30).

XXV.

Лист Самуїла Кушевича зі Львова до Варшави про сучасні події.
4 і. ст. жовтня 1648.

Muszę tym trzecim listim moim infandum renovare dolorum (sic!), russiacas vt opes et lamentabile regnum eruerint Ko-
zaci, quaeque ipse miserrima vidi. Iusz wm. wiesz, iako dwo-
dziestego trzeciego dnia wrzesnia woisko, którego na kilka-
dziesiąt tysięcy rachowano, niepotrzebnie rozproszono, oboz,
a w nim omnem supellectilem, et domesticam et militarem,
nieprzyjacielowi na zdobyć zostawiwszy, przyszlimy y o wie-
ecną sromotę y o ostateczną zgubę Qvis talia fando tempe-
ret a lacrimis, a zwłaszcza ze sto dwadzieścia tysięcy wozyw
y bogata armata, przy zgubie czeladzi wozywey, przy białych
głowach stanu szlacheckiego, które propter maiorem securita-
tem, wtfiac tak wielkiemu woisku, ex vicinia congregata z
działkami swoiemi w obozie mieszkały, w ręce nieprzyja-
 cielskie przyszły. Tu do nas oględzony y ogolocony żołnierz,
reliquiae Danaum, przyszedszy, instantissimis precibus nostris
zatrzymany, hetmanow w kosciele franciszkaniskim sobie per
libera susfragia obrawszy, do tego czasu po roznych włosciach
nad Lwowem bawi się. Niechay się szczyci nimium sui iacta-
trix vetustas romana, ze pod wielkie trwogi miasa swoiego
wszystkie matrony mundum suum na obronę oyczyny z ochotą
osłarowyły; my ieno (niechay prawde przyznawa nienawisc) nie
tylko mundum muliebrem na zatrzymanie woiska, na vkon-
a perfidia. Dziś w nas znalazła się białogłowa takowa w Krzywonosa bywszy, od niego, quasi consortem thori, wziąwszy jednego Kozaka, asz pod sam Krakow posłana była ad exspiscandas res nostras. Była asz pod Krakowem, a wracając się poenitentia ducta, Kozaka opusciwszy w Lwowie, została prop-ter imbecillitatem sexus nie skazana, acz moim zdaniem nie bardzo dobrze y nie barzo słusznie. Poimana y druga, któreś mąz do Chmielnickiego (ita accusatores detulerunt) odiachał, y dnia iutrzejszego na quaestie będzie dana. Niemasz o tym zadney wątpliwosci, ze inter graecanici ritus cultores nulla fides pietasque viris, y od nich pewnie zguba nasza nadcho- dzi! Do tego czasu Chmielnicki na tym się miejscu bawi, na którym woisko nasze obcзем lezało, rozpusciwszy kupami po drogach, sine vlla forma exercitus, chłopstwo, które z Tata- rami y Wołoszą zmieszane po roznym mieiscardach włoczzy się Posły na electię wyprawue, chcąc statum causae przełozyc y pokazac, iako nie z iego przyczyny, ale z samych naszych winy przyszło ad tantam cladem et stragem. Dziwnie barzo P. Bog karze wyniosłe naszych animusze, przepusciwszy na uas tak podlego, lichego nieprzyjaciela, któremu wstrętu vczy- nic nie mozemi onemi silami naszemi, któremismy ad invi- diam orbis wielkich potentatow krocili. Tak P. Bog serca harde y pyszne zwykle karac, iako się przez proroka oswiad- cza. To oświadczenie wyraził pięknie barzo y do naszej rzeczy we wszystkim sposobnie Buchananus zacny y uczony poeta temi słowy:

Indomitos animos et corda superba
cladibus affligit, saevis punire tyrannis
tradit et ignauro petulans sub principe vulgus
contemptum populis praedam iubet esse propinquis
perque inopes victus terras traducit, ubi ante
nulla liominum tritam monstrat vestigia callem.

Vwazay wm. m. p. y rzecz y słowa, a rzeczysz wm. m. pan:
Impleta in nostris haec est scriptura diebus. Odpuszcze wm. m. p.,
ze tak wielką legendą zabawiam wm. m. p., sam teraz w domu
szczególny, tanquam passer solitarius in tecto będąc, pisaniem zbywam tesknoci. Moię małzonkę, izezi tam secundo flumine et fortuna do Warszawy przyjedzie, racz wm. m. p. przyjąć do siebie, alec in hoc nagotio nie dopuszcza mi zal serdeczny pisac. Sat sapienti! Ia iako wm. m. p. tak y i. m. p. mał- zonce wm. m. p. powolny sługa.

W J.wowie 4 ocieb. 1648.

(Pinkolice bii. Ossolinskich N 2346, p. 82—84).

XXVI.

Unwersal M. Lubelskiego do szlachty Sanockiej zemli.

14 n. ct. lipca 1648.

Mathias Łubienski, Dei gratia archiepiscopus gneznensis, legatus natus, regni Poloniae primas et primus princeps.

Wieloznemu y wszystkim ich mciom stanu rycerskiego y inszym obywatelom y dzierzawcom dobr krolewskich w ziemi Sanockiej będącym oznajmuję:

Pod ten czas zawieruchy nagłej na rzptę nasze przy-

padły, które zabiegają y niebieszczenstwom zawziętym, a mianowicie w ziemi Sanockiej buntom od pospolitstwa y lu-

dzi religie graeckie, do niezgody przeciwko prawu rzptę powstająćm, tudziesz kupom swawolnym, rozbójniczym za Bes-

kid węgierskich, na kościoły, zdroje, domy, dwory y dobra slachockie następującym, które zawziąwszy cointelligentie swoie z tamecznemi poddanemi niektoremi swawolnemi, domy sla-

checkie y ich samych nachodząa, plondruia, y krew rozełwa-

ięce, morduię, który kray Podgorski y Sanocki aby per hoc malum in deprædationem y zguby nie przyszedł, poscham ten

vniuersał moy za radą ich mciow panow senatorow do wiel-

moznego imci p. Franciszka z Wielkich Kunczyc Mniszka, ka-

ształana sandeckiego, starosty sanockiego, który takiey wagi

ma bydz, iako by laudum ziemie tamecznej, aby on z miłości
ku oczynnie y krajom tamecznym na się to munus, iako tameczney ziemie generał y starosta, wziął, a wniwersały po powiecie sanockim y obywatelach iego rozesłał, aby się wszystka nobilitas powiatowa powiatu sanockiego do niego garnęła, na kształt pospolitego ruszenia do zamku sanockiego y miasta Sanoka, y tam wszystkim niebieszczennstwom, tak domowym iako y od granic węgrskich następującym, za dy-rećią imci pana sądeckiego zabiegala.

A dzierzawcy wszysci dobr rzpety, w dispositiey królów, panów naszych, będuących, których w posessie są powiatu sanockiego, aby na munitią zamku y miasta iego Sanoka przes poddanych swych drzewem z lassow y borow krolewskich, y czym by potrzeba było, pomocy y ratunku dodawali, a do muniticy zamku y miasta rzetelnie się y skutecznie przyłodzi pod winami y vtratą dobr, gdy by tego czynie nie chcieli.

Ma tesz tego przestrzegac imc pan sandekci, aby ludzie ci, którzy z obozu powychodzieli y pod praeutexem chorągwiey powiatowej tamże w powiecie sanockim statie albo exactie jakie od poddanych tamecznych brali albo wyciągali, aby tego się wazyc nie smieli, a gdy by się który znalasł taki, tego kazdego wolno będzie pozwac do sądu kapturowego sanockiego, w którym ma y powinięć będzie respondere peremptorie.

As isz secundum laudum tegosz powiatu vchwalono iest aerarium dla obrony, tedy y takiego aerarium ma szafarzem zostawac imc pan sandekci y onym dla obrony tegosz powiatu sanockiego zawiadowac et omni securitati tamecznego powiatu proudiere.

Na co się dla lepszej wiary rękę własną podpisawszy, pieczę moię przyciśnąc roskazałem.

Dan w Warszawie dnia czternastego października MDCLVIII. 
Maciey Łubienski, arcybiskup gnieźnienski.

(Ind. rel. costr. Sanoc. a. 1648, t. 161, p. 2271, obl. 23'X).
XXVII.

Uhuala ziedu szlakty Czniczykoj zama. 20 n. st. 30wienia 1648.

My rady, dignitarze, rycerstwo y obywatele ziemia Sanockiey za wniwersalem wiem. imci p. Andrzeja z Boguszyce Boguskiego, kasztelana sanockiego, na pospolite ruszenie mocą laudum wisnienskiego pod Sanok zgromadzeni, gdzie oraz y ich me pp. sędziowi kapturowi, tudziesz y ime p. kasztelan sandecki ziechali się, widząc następującego iuz na karki nasze nieprzyjaciela y co godzina, odporu nigdzie nie miação, nie tylko do domow naszych na zniszenie y zabranie w niewolę, ale y głębiey zbliżającego się, pomoc iedynego Pana Boga, iako to in arduis rebus reipublicae, wzięwszy przed się, przychylając się do praw koronnych, o pospolitym ruszeniu uchwalamych, tudziesz do przeszlego laudum wisnienskiego, — w pole za imcią panem sanockim wycieczzamy. Tam każdy z nas poczy swe przed imcią panem sanockiem, iako wodzłem naszym, stawiwszy y popis zwyczainie in armis et bene armati odprawwyszy, disciplinam et ordinem militarem, tudziesz y abedien- tiam in vinculo unanimi, ieden drugiego nie odstępując, podług artykułow wojennych na się przyimujemy, obiecując y ślubując, oraz wszyscy y każdy z nas z osobna, za rothmistrzami, których nam ime pan sanocki poda, także oboząnymi y strażnikami w ich należących rządach y powinnościach bendzięm posłuszni, kędy tak długo zmięszkac obiecuitemy, poki nas ime pan sanocki nie rospusci. Wszakże jednak y po rospuszeniu, iesli by ingruens necessitas potrzebowała, tedy toties quoties, ime pan sanocki iako kasztelan nas bęndzie zawaływał, na to miejsce stawie się sub poenis publicis obie- cuitemy.

Ktorzy na przeszłe vkazowanie y terazniejszy ziazd nie stawił się, poenis iisdem subiacant.

Nad to, isz laudum przeszłe wisnienskie dla niebespie- czenstw domowych ziemi Sanockiey sto koni kozakow zaciągając wchwaleti w tak nagłym y gorącym gwałcie rzpety, bę-
dąc zewsząd scisnieni y widząc, ze trzy pobory, w Wsni wchwałone, y na zapłatę drugiey cwierci, teras się poczyniającey, imci p. Pobidzinskiego rothmistrza do obozu naznaczonego, także na zapłatę drugiey chorągwie imci p. Wysoczan skiego, miecznika sanockiego, nie wystarczy, abysmy poddanych duchownych y krolewskich naznaczywszy, naszym chorągwiom chleb nie aggrawowali. Dla tegosz poborow iescze dwa ze wszystkich dobr krolewskich, duchownych y ziemskich niniejszym ziażdem y bytnościom naszą zgodnie pozwolisiśmy.

Ktore pobory dwa, czego w zaplacie pierwsze trzy w Wsni wchwałonę, ludziesz y czopowe nie doniesie, te niniesze za dispositią ich msiow pp. sądowych kapturowych, tak w zaplacie zoldu iako y prouiantu, supplere maia.

Pobory te do rąk imci p. Melchiora Grotkowskiego, etiam de proprio nie czekając na collectę, od poddanych wydac praecisa quuais mora in duabus septimanis ab actu praesenti sub poenis de retentoribus contributionum submittuięmy się.

A isz żolnier w służbie będucy in disciplina militari necessariaque obedientia, gdy by pułkownika nie mieli, nie był by tak zatrzymany, przeto vprosielismy imci p. Suencosława na Kazanowie Kazanowskiego, cesniska woiewodztwa Sendomirskiego, aby ten wrząd pułkownictwa na się przyiał, który isz osiarał nam ochotę swoię oboia chorągiey, poki druga do woyska nie odiedzie, directiey imci p. cesniska podlegac ma, y gdziekolwiek potrzeba ziemi Sanockiey będuje wyciągac, tam za roskazaniem imci p. cesniska isc y imci posłuszni bydz miają, pozwalając imci p. pułkownikowi exces siuos zaciagnionych pro quouis delicto y o wszystkie krzywy albo violentiae karac, inaczej gdy by iniuriati sprawiedliwość lubo od rothmistrza albo od imci p. pułkownika nie odnosieli, ktorchę tam wprzód reqiurowac maia, do sądow kapturowych recurere maia.

A dla większy wagi postanowienia niniejszego tę wchwałę naszę aby imc p. Stanisław Humnicki, woyski sanocki y sędzia kapturowy podpisał y pieczęcią swą vtwierdziel, vprosielismy.
Dan w Sanoku na ziedzie naszym pospolitego ruszenia die vigesima octobris anno Dni 1648.

Stanisław Humnicki, wojski sanocki, marszałek koła obywatelów y braci powiatu sanockiego. Locus sigilli.

(Ind. rel. castr. Sanoc. a 1648, t. 161, p. 2272–3, obl. 24/X).

XXVIII.

Obłoga Lwowa 1648 r., opisana Samuilom Kusiewiczom (bez daty).

Iusz to wiadomo po wszystkiej koronie, iako ich mose pp. regimentarze woiska koronnego y ich mose pp. komissa- rze rzeczypospolitey, ziachawszy się tu z pogromu, nas ze wszystkich prawie dostatkow obnazyli, obronę miastu naszem, iako peculio reipublicae od następuiczego nieprzyjaciela, fide bona przyobiecawszy. Tandem piątego dnia miesiąca paździer- nika (był to dzień poniedziałkowy) odstąpiły nas nadspodzie- wanie ze wszystkim pozostalym woiskim, zasięgły potaiemnie wiadomości, ze y Tatarowie iusz w okolicy y woiska zapo- roskie z armatą ognistą nadchodzą. Wyiachawszy za szlak napadli na Hordę, która się iusz była po polach lwowskich, o czymesmy jednak nie wiedzieli, położyła. Przebili sie ich mose szczêśliwie przez Hordę y wszli ku Zamosciu, nas do- piero z pola, przez pana Andrzeja Cikowskiego, kapitana nad draganią woiewodztwa Krakowskiego (którego szescdziesiąt człowieka kompanii na obronę miasta pro ludibrio naznaczyli) obwiesciwszy o bliskim niebiescieczenstwie. Strzelilismy zaraz z dział kilkanaście razy, dając znac nieprzyjacielowy, ze o nim wiemy. A było to prawie przed samym wieczorem. Spodzie- walismy się w nocy iakiego incursu y dla tego całą noc bez snu na walach strawilismy, sposabiając omnia sveta bello. Nie następował tey nocy nieprzyjaciel, Bruchowicę tylko, wies miejską milę od Lwowa lezącą, spalił, lud męski powyści-
nawszy, a plec białogłówską w niewolą zabrawszy, paucis fortuna elapsis.

Narzutntrz równo ze dniem pokazała się Horda nad sanym miastem y roznem szlakami wpadać w przedmiescia wsiłowała, ale przedmieszczanie odstrzeliwali, nie mało nieprzyjaciela na placu położywsszy. Stuzelano y z dział, tak miewskich iako y zamkowych, do tych, którzy się po gorach pokazywali, y znaczną klęskę odnosili nieprzyjaciele, między którymi na śmierc postrzelony siestrzeniec samego Tohay Beia. Strawilismy ten dzień za łaską P. Boga, dobrodzieja naszego, szczęśliwie y wzielismy serce przeciwko nieprzyjaiecowi. Noc nastąpiła, a nieprzyjaciel nie kusił się o szlaki, wszystkie wsi, w okoliczy Lwowa lezące, ze wszystkimi gymnami y dostatkami morę gentis suae poznosiwszy ogniem.

We szrode rano znowu w szlakow wtarczki y wielki impet tatarski nastąpił, który jednak strzymywali meznie przedmieszczanie strzelbą y inszą ręczną bronią, odganiając y biąc nieprzyjacielu. Tego dnia Tohay Bey przysłał dwa razy ze Zboisk (jest to wieską pod samym Lwowem lezącą) do miasta, tego żądając, aby ime p. Sieniawski, starosta lwowski, do niego posłał na rozmowę, rozumiając, że tu na ten czas był we Lwowie. Słudzy imci w zamku naszym będący, napisali list do Tohay Beia, oznimiając mu o niebytności pana swego, a przy tym obiecujący, ze za chęci oswiadczone sobie należną wdzięczność oswiadczy y słów swoismu w okupie dosyć wczyńi.

W nocy pokazały się znowu wielkie barzo ognie nad Lwowem, y rozumielismy, ze TATAROWIE bliske iakie miasteczko zapalili; a pokazało się potem, ze tabor woiska zaporoskiego gromadno nadchodził. Albowiem we czwartek rano stanął Chmielnicki ze wszystkim woiskiem swoim (którego dwa kroc sto tysięcy, iako na mękach brancy zaznawali, było, rachujący w tę liczbe piętnascie tysięcy Rumeleczyków woiska tureckiego y pulk wołoski) na Wilczey gorze, a potem trzydzieci y pięć pulkowników, oprócz niezliczony czerni, która singulis prope
momentis ex agrestibus accrescere, po rożnych miejscach rozłożywszy. Następowali znowu potężnie Tatarowie na szlaki, ale y w ten czas pociechy nie odnioszy, dwie pasiece z budynkami spalił.

Tegosz dnia straż, tak kozacką iako y tatarską, po gorach rozsadziwszy, ne quis in dissipatos impetus tierit (sic!), obiezdzał miasto Chmielnicki na białym koniu, wpatrując miejsce spośobne do szturmu: do którego gdy sz miasta wymierzono, kule pod samego konia vderzyła, iako to sam potom przed posłami naszemi na zegnaniu przyznał. Wtym noc napadła, ktora nam nie spokoina y teskliwa byla. Iusz przedmieszczałnie slakow dłużej bronie nie mogli dla wielkiego od Tatary y od Kozakow impetu, a przetosz vstąpić musieli. A za tym napełniło się miasto gminem pospółstwa przedmiejskiego, które potom, częscią propter inopiam victus, (bo tylko z samym zdrowiem wszli) częscią od zimna y niepogod, po wlicach passim vmierało, y pod dzis dzień po kilkanastu osob umiera singulis diebus.

W piątek iusz wielką siłą y niezliczonim prawie mno-stwem przedmieszcia Kozacy opanowali y z klasztorów, z kamieniec, z dworów y z domow (w których się zasadzali) na-szym na wale będącym szkodzili. Na ten czas gdy w rynku, iako by nieprzyjaciel iusz bramę halicką opanował, wdano, białe głowy z dzielkami małemi, krzyk po miesce uczyniwszy, domow swoich odchodząc, do kociołów się wdawały, tam chcąc inter sacra sacrorum od ręki nieprzyjacielskiej vmierać. Mę-szczynna jednak bronila się na walach y basztach dosyć od-ważnie, wiele barzo nieprzyjaciela pokładając. A na ostatek przyszło nam do tej odwagi, zesmy przedmiescia zapalić ka-zali, obwoławszy sowitą nagrodę temu, który by to uczynił, — idąc w tei mierze za radą imci p. Krzysztopha Arciszewskiego, artillerii koronncy generala. Nalezli się takowi, którzy około dwudziestę pierwszey godziny na wielkim zegarze ogien na roznych miejscach założyli, a ten gorę wziąwszy, wszystkie budynki circum circa vgurnał y w popioł obrocił, a nieprzy-
iaciel z ognia wstępowac musciał (sic!), w Lazarecie sto dziewiętnascie osób misernie a nielutosciwie pozabiiawszy, a w klasztorze Marii Magdaleny kilkadziesiąt, w spitalu s. Stanisława trzydziści, po domach nie rachując, którzy wchodzię nie mogli, a na ostatek w cerkwi s. Jura, nie mało mężczyzny pozabili przez okna, do których drabiny przyszawiali, do ludzi iako do zubrow strzelając; a potym cerkwi dostawszy, biały głowy Tatarom w niewolę, lub byli religii graeckiej, zaprzecali. Co zrobiwszy, tam się Glowacki, pułkownik, z swoim pułkiem położył.

W nocy od nieprzyjaciela mielismy pokoi, ale ogień od wiatru na miasto obrocony, nabawił nas wielkiego strachu y boiaźni, w czym jednak doznalismy łaski P. Boga, dobródzieja naszego, który nam znagła deszcz wielki spuscił, a onim dachy wszelkie sowicie vmokrzył.

W sobótcę kusił się harzo nieprzyjaciel, zwłaszcza pułk Krzywonosa, który na Tarnowce pospołu z pułkownikiem postrzelonym y chorym leżał, o Wysoki samek, y lubo go z miasta odstrzeliwano y nie zle bito, przecie jednak na samę gorę wszedszy, podkopolywał się pod mur zamkowy. Dopomógł potyn P. Bog, że y z tamtą radnie-rad vstąpił, widząc znaszną klęskę swoją. A nam tego dnia przy wielkiej incursii na miasto od czerni y Kozaków, wodę odcięto, rury poprzecznowszy w polu za pokazaniem niektórych ludzi religii graeckiej, którzy się z przedmieścia Krakowskiego do kozaków przedali. Ta woda, która między murami jest, przez nieostroznosc naszey warty przeskopywana od niektórych zdracaców była w nocy, czego jednak w niedzielę rano postrzegszy, dziurę, iako najprzedzię, zawalilismy y wodę zatrzymali. Mielismy jednak spotrzebę wody studzienney lubo około nicy potroszenia hałasu dla cizby wielkiej lud[u] rozmaitego bywało.

Tey nocy sami Kozacy niektory budynki, jeszcze nad miastem w całości będące, zapalił, wpatriwatszy wiatr na miasto idący; y bylismy w wielkim od ognia niebespieczeństwie, ale y tu osobliwey opatrznosci Boskiej iawnie doznalismy.
W niedzielę cały dzień, y o zamek się starali y na wały koniecznie włęsc, maiąc dwanascie wozów drabin do tego sporządzonych, y one opanowac chcieli. Bronił się zamek po-rządnie, zasięgły z miasta y z arsenału krolewskiego w nocy kul y prochow, y nasi wielkim sercem od wałów odpor dawali. Niech P. Bog za to pochwalon będzie, isz naszym dawac ra-czył takowe serce, ze lubo pod garłem zakazywano, z wałów skakali, w przedmieścia wpadali, Kozakow strzelali, bili, a za-bitych obnazyli, z wielkim spodziewaniem nie tylko nieprzy-iacieli, ale y nas samych, ktorzysmy się o tych śmiałków obawiali. Zakradali się Kozacy w klasztorach przedmiejskich, między okopciałami murami, ale y ztamład sromotnie odstę-powac (w klasztorze Karmelitow ganczarskich piętnascie za-konnikow, a inszego pospolitwa trzysta osmdziesiąt osm okru-tnie zamordowawszy, zakonnika jednego, Konwiersza Morawca przezwiskiem, Tatarom w niewolą dawszy) musieli, łupu od-chodząc. By był na ten czas kto z tyłu vderzył, odnios by był znaczne z tego nieprzyiaciela zwycięstwo, ale nas tak rzeczpospolita głęboko zapomniała, ze namniejszego posilku do tego czasu, nie bez żalu y podziwienia naszego, nie daie, lubo na pozor w pierwszey denunciatii śmierci krola s. p. Władysława Czwartego ordines regni na nas pilnie oka-miec y w naiwiększycm niebiepiekstwie bronie nas pryobiecali.

Lecz wracam się do rzeczy zaczętey. Widząc Chmielnicki odwagę miasta, a nas wszystkich na smierce odważnych y go-towych, napisał do nas po rusku, ostatnim szturmem groząc, Rus aby się w cerkwi zawarła napominając, a po nas, abynsy x. Wiszniewieckiego y p. chorązego koronnego, a przy nich wszystkich niedobitków, wydali, żądając. Odpisaliśmy, ze ani pomienionych panow, ani niedobitków w mieście nie mamy, siebie samich broniąc według wiary y przysięgi naszej, kto-rąmsy rzeczypospolitey oddali, — a potym prosząc, aby roz-lania krwi chrześcijanskiej nie pragnął, której iusz się dosyc przez tę woinę niewinnie wylało.
Napisał znowu drugiego dnia po polsku, dając wiarę, że xiążęcia y niedobitków nie mamy, ale tego chcąc koniecznie, abysmy Żydów wszystkich wydali, iako tych, którzy tedy wojny są przyczyną, dodać przeciwwo woisku zaporoskiemu na zaciąg pieniędzy. Dalismy respon, że Żydów wydac nie możemy dla dwóch przyczn: pierwsza, że nie naszemi, ale królewskimi i rzeczypospolitye są poddanemi; druga, ze z nami równo wszystkie nakłady y niewczaszy ponoszą, gotowi będąc y z nami pospolu y dla nas vmierac.

Posyła znowu Chmielnicki przez swieszczennika, Theodora Radkiewicza, spowiednika, kapellana y swagra swojego, pisanie, abysmy dla cara tatarskiego (który tego dnia z Hordą swoją pode Lwow podciągnął był dopiero) dla sultana Galgi, dla Tohay Beia, dla caryka y dla wszystkie Hordy dwa kroco stothysięcy czerwonych złotych gotowali, przegrzając nam rozmaitie y zguby inszych miast przywodząc na pamięć. Na lisi Chmielnickiego nie rzetelnie nie odpisawszy, prosilismy, aby posłom naszym gleit dla bezpieczeństwa dał, który by z nim traktować wstnie y dostatecznie mogli. Zatrzymawszy tedy w mieście pomienionego swieszczennika, posłalismy z liżstem naszym do woiska zaporoskiego, przy trębaczu miejskim xiędzda Andrzeja Hacla Mokrskiego, canonicum regularem, który z Chmielnickim miał iusz swoje pewnie znajomości, y ten nam otrzymał gleit, wrociwszy się do nas bezpiecznie.

Zgromadziwszy sę tedy wszystkie stany miejskie przy bitności panów słachty, na ten czas we Lwowie będącej, przy bitności duorom ex venerabili capitulo y przy bytności wszystkich zakonow, posłow spostrzdku siebie do woiska zaporoskiego y tatarskiego z zupełną mocą y władzą naznaczyli nimięszkanie, ne mora eluderentur, quae sine discrimine differre non licebat: z Rady Andrzeja Wachłowicza, z przysięznikow Samuela Kuszewica, z Ormian Krzysztopha Zachnowicza, z Greków Pawła Ławryszewicza, z pospolstwa Andrzeja Czechowica, regenta, przy których nie mało piękney, tak katholickiei iako y ormianskiej, młodzi poiachało.
Iachali tedy posłowie w samey przedmieścia pozodze, po-
zegnawszy się z przyjacielami swoimi y z domownemi, spo-
dziewając się, że ich nad powszechne wszystkich narodów prawo, miał do więzienia wziąć Chmielnicki, iako niedawnym czasem z p. Czarneckim y inszemi do siebie poslanemi po-
stąpił. Prowadzili nas zaraz od sortki miejskiej dwawy assa-
wulowie asz do samego szlaku, za kościołem świętego Pio-
tra będącego, gdzie w lewiej strony gromadna kupa Tatarow lezala, w prawej miał swoię gospodę Chmielnicki pospolu z Tohay Beiem. Zsiedlismy z koni, a samego tylko Ostaphicia, pułkownika, zastawisy, za radą iego do Łysieniec (mile ode Lwowowa) poiachalismy y przez gromadne pulki tatarskie y ko-
zackie przeprawiać się y plony chrześcijańskie załosnie wi-
dząc, stanęliśmy w taborze nieprzyjacielskim.

Było to trzynastego dnia miesiąca października. Do Chmiel-
nickiego przypuszczeni, ochotnie y ludzko przyjęci, za stolem wedle niego posadzeni, gorzalką poczęstowani, mowiśmy z nim 
śteroce, prosząc, aby na miasto stolecze ruskie miał respect, więc y na nas, ktorzysmy się iusz od zolnierza naszego w ni-
wece obrocił. Zapłakał na mowę naszę y przyłożył nam wszystkie krzywdy, które y on sam cierpał y woisko zaporo-
skie od rożnych osob, mianowicie jednak od imei p. chorą-
żego koronnego. Mianowanek summy okupu zdadm sposo-
bem odstąpić nie chciał, powiadamając, ze Hordom tatarskim, na potrzebę swoją zaciągnionym, nie miał czym piacie. Odsywał 
się potym w tey mierze na pułkowniki swoie, a na ostatek kazał nam wrocie się do Ostafeia y tam z ostatnim respon-
sem samego siebie oczekiwać.

Iachalismy tedy naząd, przypatrując się armacie zaporo-
skiej y woiskom, gromadnie barzo po polach lezącym. Stawił 
się potym pod pasiecką Robertową Chmielnicki, gdzie z Tohay 
Beiem przes dwie godzinie rozmawiał, a my tesz z pułkowní-
kami y inszemi wrodnikami w gospodzie Chmielnickiego sie-
dząc, o rożnych rzeczach rozmawiali. Powiadali nam z wielką 
vciechą swoią, iako bez wszelkiey potrzebeg woisko koronne
pod Piławcami sromotnie vciekało, iako dostatki wielkie w obozie naszym znaleźni, samych skarbnych wozow szesc tysięcy czterysta szescdziesiąt rachując, iako buławę x. imci Dominika, w karecie lezącą, należeli, którą nam zaraz pokazywali. Buława wielka złocista, turkusami i iaspisami sadzona, cena jednak iey sto tylko twardych talarow, według szacunku naszych Ormian. Powiadali nam, iako gotowi są na pomoc sobie zaciągając na przyszłą wojnę cesarza tureckiego, iako odwazyli się na to, aby x. imci Wisznowieckiego gdziekolwiek będzie, chociażby w samym Gdansku, dobywali, na niego wszystkę winę kładąc, że Tatary nie mogli stanąć. Powiadali nam, iako do Wisły przyszedszy, maią wolą czaiki gotowac y onemi pod Warszawę, a potem y dalej płynąc, iezeli by nie byli wkontentowani.

Wiachał potym Chmielnicki na podworze, przeciwko koremu wyszli wszyscy pułkownicy, którzy z nami pospolu siedzieli, nam zakazawszy wychodzie. Naipierw wešał do izby Tóhay Bey z Galgą y z Pirigą (ktorzy nas ręki podaniem przywitali), a po nich Chmielnicki z swoimi pułkownikami, wszyscy buławi złociste y kamieniami sadzone w ręku maią. Siedli za stołem, pierwsze miejsce Tatarom pusciwszy. Przekładal po tym przyczynam przyjazdu naszego przez tłumacza woiskowego Chmielnicki Tóhay Beiowi, który na wolą Chmielnickiego wszystko puszczał, na nas surowemi słowy nastąpiwszy, zesmy mu moloicow iego nadweręzyli, obiecuć się tego sowicie zemście. Dolozył tego, ze lubo byśmy się iako naigłębiei w ziemię zakopali, chęciał nas szukac y dobywac, a z dobytych krzywdy swoicy dochodzie, wspomniawszy przy tym ladaiaiko imci Sieniawskiego, który mu się strony okupu nie stawił w słowie. Nasz tłumacz p. Krzyżtoph Zachnowicz, vprosiwsy sobie wolną z Tóhay Beiem mowę odpowiedzial, ze cokolwiek Tatarow zginęło od naszych, to stało się w obrocie, która każdemu człowieków od przyrodzenia iest dana, przyszłe rzeczy y pomstę z nas pusciwszy P. Bogu w rece, iezecznie nie zgubione bydz siły nasze powiałał. Zgrytnał na
te słowa zębami swemi Tohay Bei. Wymawialismy zaraz (chcząc alio sermonem divertere) imci Sieniawskiego, legalia impedi-
menta imci zanosząc, którym on wiary nie dawał, a coraz
pomstą przegrazał. Po roznycych mowach y rozmowach stanęło
na tym, abysmy mu się na pewną sumę, tak w pieniędzach
iako y w roznycych towarach, złożyli, na cosiny pozwolic mu-
sieli, pamiętając na onych mądrych politikow sententią: vt
pro magnitudine animi est contemnere mala, quae avertere
possis, ita, quibus non sufficias, ex merito aestimare. Za inszą
okazją wypiszą się przyczyny, które nas do takowych traceta-
tow przywiodły. Na ten czas dosyć mądremu!

Na przywrócenie towarow poiachał z nami pospołu do mia-
sta Piotr Glowacki, pułkownik, y Piriaqa, Tatarzyn, z kilką
inszych osob, którzy potom przez dwie niedziele w mieście
mieszkali, poki się y summa pieniezna zbierała y tovary rozne
składały praeua taxa. Powiedzcie potrzeba, że przez ten wszy-
tek czas, przez który te rzeczy odprawowały się, wstawicznie
impety wielkie od nieprzyjaciela na miasto y na zamek by-
wali tak dalece, ze tesz pułk Krzywowonsa zamek Wysoki
(z którego sine necessitate tamen vrgenti wproe pan burgrabia
die decima quarta octobris, a po tym Rybinski, porucznik
kapturowy, die secuta, to ist decima quinta octobris, z pie-
chotą wszedł) opanował, ludu vbogiego vtriusque sexus, omnis
aetatis nad tysiąc okrutnie zabiwszy.

Haec dum geruntur, przyiachali do Chmielnickiego po-
słowie od cara moskiewskiego y od Rakoczego, ząsiaćc po-
mocy y promotii na krolestwo polskie, których tak odprawil,
ze praerogatiuam sanguini regio, a zwłaszcza krolewickowi
imci Kazimierzowi (a cuius partibus firmissime stare videtur)
przyznal.

Wozono interea srebro, tak miejskie iako y kościołęe, ex
consensu totius c:ri, saecularis et regularis, pieniadze y to-
wary do Chmielnickiego, ktere Tohay Bey odbierał, accurate
wagę y cenę vpatrując, a z naszemi posłami, raz łagodnie,
drug raz grozliwie postępując.
I to wspomniec potrzeba, ze pod ten czas pop z Krzechowa, do Chmielnickiego przyjaławszy, onemu od Krzechowian list oddał z krzyzykiem drewnianym in praesentia nostra, zaciągając y zapraszając onego do Krzechowa. Krzyzyk pocalowawszy Chmielnicki, onego przy nas czytac nie chciał, popa polaiawszy, ze in talia materia tak nieostrozenie postępował. Zaraz po popie przyszedł młodzieńcie jeden, który był od Chmielnickiego do Warszawy ad expiscandum res regni posłany. Ten także imprudenter legationis suae seriem (o wielkiej niezgodzie ordinum regni powiadamając) referował; odniosł od Chmielnickiego naganę y z izby był wyprowadzony in locum scorsium.


Pod ten czas, gdyśmy v Chmielnickiego na każdy dzień, tracąc z nim o bespieczenstwie naszym, bywali, niektórzy zakonnicy, niewažni y niéroztropni, szlachty y mieszczany na nas poburzyli, vdając, jakobysmy nostram privatam securitatem magis quam publicam v Kozakow promowali. Byliśmy zatem w wielkim niebespieczenstwie ab incondita plebe; y lednie imc p. Arciszewski suis rationibus, furorem vhamował, a sam tesa czas potyem, magus rerum interpres, niewinnosc naszą pokazał.

Bywając v Chmielnickiego, widzieliśmy, kiedy Tobay Bey za duszę zabitego siostrenca swoiego nabożeństwo na pacierzach takich, iakich y my wzywamy, odprawował, mrucząc cos, a ręce y oczy coraz ku niebu podnosząc.

Vigesima tertia die octobris wstąpił sultan Galga z Hordą swoją ku Kamiencowi ze wszystkim plonem y łupem, a Horda
Tohays Beiowi ruszyła się ku Zamosćiu vigesima quarta octobris. Kazał strzelić z dział swoich dwadzieścia razy Chmielnicki, iako by na valeta, ale re vera, chcąc sprobowac wyrychtowanych dział ku miastu, iako to sami Kozacy, w mieście będący, przyznawali. Vderzyła jedna kula w kamienicę imię arcybiskupa lwowskiego, druga w kamienicę zydowską, trzecia leciała mimo wieżą ratuszową, na które na ten czas byłem non sine periculo, przypatrując się, iako się pułki nie- przyjaelskie ruszyc poczynaly tego dnia, co tesz y drugiego dnia to jest 25 października było. Budynek jednak roznym, co jeszcze było zostało, tak we dnie iako y w nocy popaliła czern nad wolą y nad zakaz Chmielnickiego, który potom assawulow y watamanow rozesłał na pohamowanie tey swejwoli facta coram nobis protestatione, ze nie z jego weli, ani z rozkazania przedmieścia lwowskie popolone, kładąc przy czynę y winę na nas samych.

W poniedziałek rano (był to dzień dwudziesty szosty października) sam Chmielnicki y z armatą wstąpił ku Zamosciu nam Zachariasza Chmielnickiego, stryjecznego brata swoiego, pro obside w mieście zostawiwszy, y inszych kilku przy nim.

Po jego wstąpieniu nazajutrz, to jest 22 octobris, odprawowalizmy wotiwę w kosciele metropolitanskim, dziękując P. Bogu, że nas z miłościwcy łaski swojej raczył oswobodzie, spiwając Te Deum laudamus. Tertia die novembris odprawowalizmy nabozenstwo na ratuszu w izbie radzieckiej, prosząc P. Boga, vt illum locum, tanquam sedem consilii nostrri, na podomnie czas bronic raczył y Duchu swego świętego, tam in prosperis quam in adversis, vzyczal. Quarta novembris w kosciele oycow Franciszkanow votiułu y kazanie odprawowało się ex voto, które pospolstwo na walach będące uczyniło, przy solennym spiwaniu Te Deum laudamus.

Iest przecie jeszcze nie mało woisk kozackich na mil kilka od Lwowa, dla których ani my z miasta wyjezdac, ani do nas ludzie przyjezdac z żywnością (acz wszystka żywnosc
od nieprzyjaciela ogniem znieczona) mogą, y tak po staremu
in obsidio iestesmy.

(Рукопись біблі. Оссолянських N 2346, р. 34—42. — Acta
consularia Leopoliensia a. 1648—9, т. 53, р. 1569—1578).

Сей опиес облози є поміщений в збірнику листів Самуїла Кушевича,
odначе не зважаючи або згадуючи верхніх листових форм. Хоч може
бути сумнів, чи се взагалі був лист, які вважалися надрукованим сей
опис серед актового матеріалу, за чим промовляло й вписаний його
у львівські міські книги.

Додати тут треба, що сей опис був уже друкований. Перший раз
увійшов він у Кроніку Львова Д. Зубрицького (ст. 311—317) під на
звою релігії бурхістів Ігнацовія. Однак список Зубрицького не пов
ний і але відчтіваний. Окремі меншіх дефектів бракує так прих. уступів :
від слів: Tego dnia posyłał Tohay Bey dwa razy ze Zboisli... do слів:
słowu swojemu w okupie dosyc vrzeni; від: Natenczas gdy w rynku...
do: na basztach dosyc odważnie; від: w Lazarecie sto osob... до:
z swoim pulkim położył; від: Ta woda, ktora między murami... до:
y wodę zatrzymali; від: Tey nocy sami kozacy... до: iawnie dozna:
lisny; від: pozegnańczy się... до: pospolu z Tohay Beiem; від: przez
dwie godziny rozmawiał... до: byli vkontentowani; від: Nasz tłumacz...
do: mowach y rozmowach; від: Na przeczenie towarow... до: y okru:
tnie zabiovszy; від: I to wspomiec potrzeba... до: ku niebi podno:
sząc; від: Vderzyła jedna kula... до: poczynaly tego dnia; від: bu:
dynkow jednak roznich... до: winc na nas samych; від: y inszych
kilku przy nim... до: przy solennym spiwaniu Te Deum laudamus.
Зубрицький любо назвав автором сього опису бурхістів Ігнацовія,
що зрештою видні а тексту. Се набуть урядовий опис подій від львівського
магістратського уряду, але автором його таки С. Кушевич, що тоді був
радецьким писаром.

В новій формі з козацьких актів надруковав сей опис др. А.
Чоловський в Kwartalnik u Historyczn-im za p. 1898 (ст. 543—550), се
одначе цілком не противить ся тому, аби його вложить в сей кодекс.

В скороченні подібною сю реліцію ще в рукописі біблі. Оссолянсь
ских N 189, ст. 157—182.
XXIX.

Oкуп міста Львова Хмельницькому 1648 р.
(З рахунку королівської конів'ї для воєводства в році 1656).

Sumariusz coaequationis primae.

Miasto Lwow wziął:

Od Niskiego zamku, od cechausu y od ronych inszych mieś-
szcanow y obywatelow utriusque status et conditionis, kterzy
ex persona sua dali per modum,¹) iako w osobnym regestrze
sub litera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. 20081, 17

Od Żydow w towarach rozych, które incul-
duntur w sumie. . . f. 528544 — f. 24500²)

Nad to przez vgđę submittowali się dac roz-
nymi ratami y po części iuz dali. . . f. 84000

W towarach na okup danych cenę przesadzono na f. 102265, 27

Niedostaie ieszcze do sumy wydanyce . . . f. 288621, 22

ktora summa repetenda est iuxta laudum

od taxi bonorum mobilium et immobiliurn

f. 544969, 6

Miasto Lwow dał:

Kozakom y Tatarom gotowymi, srebrem, towa-
rami, liquorami etc. . . . . . . . . . . . f. 528544, 6

Z osobna lonheria mieyska wydała gotow(ych)
piniędy od ronych pozyczanych . . . f. 9000

Item za zboza, Kozakom dane, y za municie

wypotrzebowane . . . . . . . . . . . . . f. 7050

Item od przerobienia trzech dział spizowych,

co się spadaly . . . . . . . . . . . . . . . f. 375

f. 544969, 6

Taxa wszystkich dobr stojących w mieście wynosi sumę

f. 1757479, od których po 5 ode sta przychodzi f. 87873, 15

Trzeba tedy ieszcze zeby mieszczanie oddali

względem substanticy swoicy ruchomey f. 200748, 7

Summa f. 288621, 22

¹) per modum napisano zamiast napisaneGO sine repetitione.

²) Popełniono 50000, a w tym liczba gdyte są 544969, 6.
Suma coaequationem repetenda a taxa bonorum immobilium et mobilium miesz(czan) lwowskich f. 288621,22
Summa f. 288621,22

Lit. B. Regestr creditorow miasta Lwowa zatowary y rzeczy rozne1) a nich brane na okup od pierwszego oblężenia salua liquidatione et moderatione,2) includuiąc miedzy nimi lomherią mieyską.

Duchowienstwo lwowskie sweickie — f. 3011; duchowienie lwowskie ritus graeci — f. 3492,7½; Ionasz3) Wenda ze Wskowey — f. 9360; *Fabian Horn ze Gdanska4) — f. 2209; Ian Vbaldyni, r. l. — f. 12535; Ian Attelmaier, r. l. — f. 8000;5) Ioseph Toloczko — f. 6992; Ian Woysza — f. 7702,15; Ian Rorayski — f. 40592,16; Georgi6) Theodozi albo Emanuel Gieorgowicz7) — f. 2649,12; lomheria mieyska — f. 16425; Nikolay Barszcz za malzonkę — f. 7989,17; *tenze za się — f. 285; narod ormiamski lwowski, iako w osobnym regestrze sub. lit.8) — f. 49274;9) Stanislaw Wilczek, r. l. — f. 5834,12; dobra10) Iakoba Gideczyka, l. l. — f. 4225; dobra10) Ruberta Bandinellego — f. 12003; dobra10) Anny Thomas Kisielkowe — f. 4079,10; dobra10) Iana Swarckopa, krawca — f. 978; *dobra Kasprow Iazłowieckych, dał Lazarz Mathia-
szowiec — f. 938,22; Theodori Kurty — f. 335710; zakonnicy lwowscy — f. 9445;¹) creditores Szymona Zuchorowicza — f. 28028,16; creditores Philippa Duçeego — f. 10511,15; cre-
ditores Daniela Gimhla — f. 12559,4¹;²) Barbara Łągi-
szowa (6)³) — f. 1842; Wasil Hrehorowicz (120) — 1012; Iain Hrehorowicz (50) — 1022;⁴) Pawel Lawryszewicz (84) — 1000;⁵) Mikołaj Boym (10) — f. 983; Ludwikowa Chmielowà (60) — f. 204; successores Mikolaia Gielazyna (66) — f. 396; Małyiasz Fedorowicz (66) — f. 798; Mazaraky Greczyn (66) — 500; Stanisław Dobieszowski (102) — f. 253; Szymon Cze-
cowicz (102) — f. 150; Zophia Kapinosowa, dał Woyciech Zyczliwy als Kapinos (120) — f. 295; Barbara Ogónkowa (102) — f. 500; Iakob Dolezynski, r. l. (92) — f. 252; Mar-
cin Anczewski, r. l. (66) — f. 1530;⁶) Stephan Lawrysiewic (102) — f. 539; successores Grozwaiera (66) — f. 1060; Gabrieł Grynowald, dał Andrzej Wachlewicz (1) — f. 656,20;¹) successores doctora Dominika, r. l. (30) — f. 330; Anna Kry-
czyna, dał Ian Kryka (48) — f. 170; Iadwiga Iosephowiczowa, dał Iacko Salamonowicz (48) — f. 100; Woyciech Zalasowic (122) — f. 522,15; Stanisławowa Prochowniczka (103) — f. 100; successores Grzegorza Diszpot (30) — f. 200; Ian Struzbic (49) — f. 78; Ian Dobromirski doctor (48) — f. 37,15; Anna Korzeniowska, dał Stanisław Marchwiany (103) — f. 200; dobra Stanisława Marchwianego, dal teneze (103) — f. 300; Iain Ieloněk, dała p. Marcinowa Anczewska (67) — f. 50; Hrehorowa, wdowa stara (43) — f. 390; successores Szembe-
kowey, wdo(wey) (103) — f. 340,15;⁴) Adam Dulski, dał p.

¹) Перед тим: 9495.

²) Далі переназано: summa f. 288621, 22.

³) Числа, що на знайдена в ( ), не означають мійкої грошової суми, 

⁴) У долу вказано на 266709,15.

⁵) Дальше переназано: Łukasz Kuciarski.

⁶) Повернуто в мійшій сума.

⁷) Перед тим було 640.
Ielcnek, r. l. (49) — f. 335; Ian Gąsiorek, kusnierz (50) — f. 270;¹) Paweł Pastwa, rymarz (86) — f. 120; Marcin Biellecki, aptekarz (66) — f. 102; Samuel Ilowczyk, dała Krystyna Kryczyna (55) — f. 360; Ian Ciechucki, zaleznik, (51) — f. 123; Fayt Dyn, dał Ian Lubaczowski, siodlarz (51) — f. 100; Gertruda Bogdanowiczowa Kogutowa, dał Awedyk Bogdanowicz Kogut (2) — f. 440;²) Adam Sobierałowicz, dał Kasper Iankowicz, cyrulik, (55) — f. 30; Hrehorowa Morozowa, wdowa (68) — f. 123,22;³) Wasił Krasowski, dała Alexandrowa Prokopowicowa, wdo(wa) (85) — f. 316,7; dobra Stephana Laskowskiego, dał sąm Laskosi (104) — f. 534; Jakob Halarowicz, złotnik (51) — f. 210; Felician Kubinski (30) — f. 318; Ian Studnicki (52) — f. 449; dobra Iana Zembrzyckiego, dał sam za żywota (52) — f. 200; Agnieszka Korzeniowska (1) — f. 793; Ian Ianczkowie Passamonnik, dał p. Łukasz Awestok za żywota (60) — f. 240; Ianowa Kudliczowa, dał Ian Kudlicz za żywota (59) — f. 300; Katarzyna Stąnciowa Ważna, dał Stanisław Stączel Szołc za żywota (104) — f. 135; Dorota y Iadwiga panny Szolecowne, dała panna Iadwiga (53) — f. 200; Anna Gładyszowa (82) — f. 195; Matyiasz Klimkowicz, kusnierz (68) — f. 60; Ianowa Gotszlagierowa, dał Ian Gotszlagier za żywota (90) — f. 400; Thomasz Aptekarz, dała Katarzyna Harajowiczowa (36) — f. 116; potomkowie Błażeia Philipowicza, dał nieboszczyk Błazey (6) — f. 100; Stanisław Gędzicki (104) — f. 300; Katarzyna Boczowickowa, dał Woyciech Boczowicz (122) — f. 300; dobra Fabianowskie, dał Fabian Kolomeyski nieboszczyk (30) — f. 450; Woyciech Maydeszowic (122) — f. 628; Sebastian Szwarcowski, prochownik (106) — f. 140; dobra Stąnciowskie, dał Walenty Stencel Szołc, r. l. (122) — f. 130; Malcher Krayzer, szychterz — f. 71; Franciszek Lupi liquorami — f. 712; Awedyk Polibowski (4) — f. 20; Piotr Pawlikowicz, cyrulik (4) —

¹) Zam. 510.
²) Na doli zasukowano na 13785,5.
³) Zam. 143,22.
f. 56; Andrzej Sieczkowicz (4) — f. 65; Marciuowa Ziołkowska, ul. odzwirna, dała liquorami — f. 100; Regina Kownacka dała (97) — f. 20; Szymon Kozłowski, pisarz lonherski (59) — f. 427; Samuel Kuszewicz, r. l. (107) — f. 400; Iendrzyk Hrzanowic, dała Katarzyna Radoszowa (54) — f. 24; Fabian Horn (30) — f. 2209; Szymon Mączkowicz (106) — f. 0120;1) Farbachowskie dobra, dała Adamowa Farbachowa (1) — 621; †dobra kupców Inżewickich, dał Lazar Matyja- szewicz (60) — f. 938,22; II. Pomorski (85) — 655.9)

Winno się sine moderatione . . . . f. 293601, 11
Cum moderatione y desalcwano, co wzięli
   od Żydow . . . . . . . . . . . f. 193485
   — f. 100116, 11
   — f. 50100
   — f. 50016, 11

Co wzięli od Żydow . . . . . . . . f. 50100
   Zostaie sama moderationia — f. 50016, 11

Lit. A. Regestr mieszcanow y obywatelów lwośkich vtriusque status et conditionis,3) którzy pod czas pierwszego oblężenia na liberatyj miastra4) co dali, sine repetitione.5)

Andrzejowa y Marcin Miecniak (1) — f. 16,24; Adam Rzeczycki, słach(cie) — f. 9, 71/3; Andrzej Kidzi, smuklerz — f. 275; †Adamowa Farbachowa — f. 600; †Andrzejowa Złotniczka (100) — f. 1316) Alexanderowa Malarka — 22; Andrzej

1) Zab. 220. Na dózli zarażano na 10891, 29.
2) Dali taki rachunek:

   2214, 22
   10891, 29
   13785, 5
   266709, 15
   293601, 11

3) Vidi vtriusque napisano pisanym.
4) Na bozę doli ska: ex persona sua.
5) sine repetitione napisano zamieszę peremazanych słów: a ich iuus
we Lwowie nie maxy.
6) Poprawilem z 100.
Łukianowicz (2) — f. 385; Andrzej Rymarz — f. 42,15; Andrzej Tkacz — f. 5; Andrzeiowa Mydlarka — f. 47; Adam Wyzniarz — f. 17; Awedyk Bogdanowicz — f. 440; Andrzeiowa Bildazina — f. 80; Andrzeiowa z przedmiescia (3) — f. 4; Andrzej Wirchowski, slach(cie) — f. 80; Andrzej Ryba — f. 100; Anna Kasprowa y Anna Dewolta — f. 2,24; Anna Wolwanowska — f. 4; Adam Muzyk — f. 3; Adam Złotnik (4) — f. 10; Andrzej Swiecikiewicz — f. 9; Anna Dwonniczka — f. 20; x. Adam Ruminski — f. 20; Alexander Gilnik — f. 8,15; Anzelm Swiątkowicz — f. 35,15; Agnieszka, panna — f. 20; Andrzej Gorzelnik — f. 12; Blażej Aptekarz (6) — f. 100; Bilchorska y Wawrzynkowa — f. 4; Błażej Gląmb — f. 3,18; Bartoszowa Ruchowna — f. 6; Dimitr Popowicz (18) — f. 16; Drozdowski — f. 6; Daniel — f. 20; x. Duciul — f. 10; Elzbieta, wdowa (24) — f. 6; Ferensowa y Dorota (30) — f. 3,20; Federowa Sledziarka — f. 4; Fabian Cyrulik — f. 10; Ferens Krawiec — 50; Fabian Kolozyński — f. 352; Fiedko Stolarz (13) — f. 19; Ferdinand Piasecki, slach(cie) — f. 741,8; Ginzarowicowa, wdowa (36) — f. 10; Gioszkowska, wdowa — f. 3; Grygierowa Rybiarka — f. 25, *Grygier Rymarz — f. 108; Hryczko Garbarz (42) — f. 12; Hrehory Hrechkołowicz — f. 20; Harskiy y Nerebecka — f. 4,8; Handliwska, wdowa — f. 10, 15; Ian Zemlicz, krawiec Woyciech (48) — f. 441; Ian Baptista Krzczonowicz — f. 100; Iacko Krawiec — f. 100; Iakob Mąnczarz — f. 5,15; Iwan Piasecki — f. 24; Iacko Rokhatynski — f. 14; Iakob Organista (49) — f. 3; Ianowa y Piotrowa, przekupki — f. 6; Ian Korupka — f. 8,15; Ian Dziany, malarz — f. 46; Ianowa Smialkowa — f. 3,9; Ian Pasamownik — f. 3; Ian Malarz (50) — f. 20; Ian Grabowski — f. 3,18; Iakob Komozowski — f. 1,24; Iacko y Iakimowia — f. 20; Iwanko y Alexander — f. 60; Ian Siodlarz (51) — f. 100; Ian Płwniczny — f. 36; Ian Czapnik — f. 20; Ian

1) Na dole: Latus f. 2481, 28½.
2) Latus f. 4483, 4½.

Jęzorym do iotorał iūpėui. Putea t. IV.
Przyłbicki — f. 3; Ianowa Zawadowa — f. 6; Ianowa Wysocka — f. 6; Ianowa Piwniczna (52) — f. 11; Ianowa Prochowniczka — f. 36; † Ian Zembrzycki — f. 200; Ian Trzeciecki — f. 258; Iwan Matwieiowicz — f. 10; x. Ian Brodowski (53) — f. 80; Jakubowa Obuchowa — f. 10; Iwanko Derenko — f. 3; Ianowa Mularka — f. 4; Ian Ianekiewicz — f. 12; Iakobowa Hutnicza — f. 6; Jakob Misiewski — f. 43; Jakobowa Piwniczna (90) — f. 10; Ian Kwasniowski — f. 10,24; Jakuba Przekupka — f. 1,24; Iacko y Prokop — 5,24; x. Ianičius — f. 50; Ian Kosiecki — f. 5; Ierzy Popowycz (91) — f. 5; Ian Koronka — f. 7; Ian Pasławski — f. 160; Ian y Gwar — f. 4; Iurkowa Biglewiczowa — f. 5; Iurkowa Malarka — f.2;1) * Ian Bratkowski słach(cie) — f. 18; Ian H. (91) — f. 15; Iani Mampho Grezyzn — f. 60; Ianowa, wdowa (120) — f. 20; * Ian Koniecki słach(cie) — 86; † Katarzyna Mosciczanka panna (54) — f. 150; Katarzyna Stopczanka — f. 10; Katarzyna y Elzieta, panny — f. 100; Krzysztofowa Białochowicowa — f. 20; Krkowa stara — f. 17,15; Krzysztofowa Iłowska — f. 5; Katarzyna Olszternica (54) — f. 40; Krzysztofowa, wdowa — f. 25; † Kasper Iankowic, cyrulik (55) — f. 30; Krzysztof Arciszewski, gen. art. za cechaus — f. 1000; Koniecki — f. 86; Krzysztof Brodecki, słach(cie) — f. 20; † Krzeczewski — f. 60; Kasper Rzeczycki, słach(cie) — f. 9; panna Katarzyna Dewotka — f. 6; Łukasz Kuciarski (60) — f. 400; Łukasz Cyrulik — f. 10; Lorenowsa Smitowa — f. 100; Lubaczeckowi, krawiec — f. 3,18; Lorenowsa Złotnicka — f. 6; Łukasz Wieckowic — f. 50; Lencowska — f. 8; † Nikolay Gielazyn (66) — f. 396; Maciej Haider, r. l. — f. 2253,15; Nikolay Zychini, r. l. — f. 532; Michał Zyrawiński — f. 4,24; Matys Przybyło — f. 39,18; Matyjasz Kucharz (67) — f. 4,3; Myślińska, rzemieślnika — f. 7;2) Marcin Krawiec (67) — f. 26; Matyiasz Slodownik — f. 20; † Morozkowa, wdowa (68) — f. 43, 22; Miter krawiec — f. 6;

1) Łatus f. 5788, 22½.
2) Łatus f. 11300, 25½.
Maciey Kraiz — f. 5; Mikołaj Kusnierz — f. 17; Mikołaj Miecznik — f. 5; Mikołajowa Pokorowiczowa — f. 66; Maciey Bystrzykowski — f. 9; Miechowniczka wdowa — f. 9; Mikołajowa Szychtyrka (69) — f. 8; Marcinowa Krawcowa — f. 5; Marancyja Z. — f. 20; x. Marcin Radwanski — f. 12; Mikołaj, Aslon, Haydon, Mustafa — f. 900; Michał y Krzyżtofowa — f. 6; Marko, Wojciech y Bartoszowa — f. 10; Matiasz Kozłowski — f. 15; Marcin Przekupien — f. 3; Marcin Struzyna — f. 266; *Malcher Duchnie — f. 165; *N. Krzeczewski, slach. — f. 60; *N. Ramult, slach. — f. 15; *N. Polaniecki, slach. — f. 9; *N. Drozdowski, slach. — f. 6; *Pomorski, slach. — f. 655; Pawłowa Dzwonnica (84) — f. 6; Piotrowa, wdowa — f. 11; Paweł Szychterz — f. 15; Paweł Czapnik — f. 4; Paweł Przekupień y Chamina, wdo(wa) — f. 7; †Pawele Rymarz — f. 120; Pawłowa Intriligatorka — f. 4,24; †Polanski — f. 9; Piotrowa y Roza — f. 40; Pawłowa y Ferens (85) — f. 11; Piotr Zlotnik — f. 26; x. Paweł Skrobiszowski — f. 310; x. proboszcz Brzezanski — f. 620; †Prokopowiczowa, wdowa — f. 316,7; †Pomorski — f. 655; Reina Winczarka (96) — f. 2; Rochowna — f. 7,15; Reina, panna — f. 2; Rozesłanku Ian — f. 520; †Stephan Ławryszewie (102) — f. 539; †Szymonowa Ogonkowa — f. 100; Stephan Drabikowski — f. 30; Stanisław Kinsarowicz, rymarz — f. 10; Samuel Kusnierz — f. 10,24; Stanisław Piwniczny (103) — f. 4; †Stanisław Prochownik — f. 100; Szymon Papiernik — f. 40; †Stanisław Marchwiyan — f. 300; Stephan Zwirchowicz — f. 13; Stanisławowa Prochowniczka — f. 13; Stanisław Kropinski — f. 8; Sawka Miodowar — f. 20; Stanisław Dutkiewicz — f. 10; Sebastian Gałatowicz (104) — f. 2; Stanisławowa Prokopowiczowa — f. 110; †Stephan Łaskawski — f. 534; Stanisławowa Bryknerowa z Krakowa — f. 600; Szymon Rymarz — f. 26; Stephan Piwniczny.

1) Latus f. 14722, 18½.
2) Poprawione z 500.
nik — f. 10; Stephan Wisiłkowicz — 40; Staphirowska (104) — f. 3; Sobieraj y wdowa (105) — f. 4; x. Sebastian — f. 24; Semian Miecznik — f. 6; Szymonowa Woyszyńska — f. 50; Sebastian Drukarz — f. 3; Sczyrbicowa — f. 29,24; Szymon Rybinski — f. 2; Stanisław y Ianowa Bednarka — f. 4; x. Stanisław Rumiński — f. 15;¹) Stephan Mączerz (106) — f. 2; †Sebastianowa Prochowniczka — f. 140; Szymon Dimitr — f. 5; Sakowski, organista — f. 18; Szymon Siklarz — f. 7,6; Thomasz Piwowar 103 — f. 6; Thomasz Zaszczyck — f. 3; Tarasowa Piwniczna — f. 4; Thomasz Kramarz — f. 40; Thomaszowa Przekupka — f. 4; Tobiaszowa Siekierniczka — f. 2; Tomasz Cieński — f. 5; †Wojciech Zyczliwy (120) — f. 295; Walenta Cyrańczyka — f. 20; Wojciech Cwieczkowic — f. 17,15; Wasil Hrewak — f. 12; Wasilowa y Mikołaj — f. 3,18; Wojciech y Paweł Świec — f. 8; Wasil Krawiec — f. 20; Wojciechowa Piekarka (120) — f. 48; Wojciechowa Czaplinska — f. 20; Wojciechowa Zgubicka (121) — f. 3; Wojciech Winiarz — f. 20; Wojciechowa Hamalka — f. 6; Wojciech Zbaraski — f. 10; Wojciech Krauz — f. 6; Wojciech Korwski — f. 12; Wojciechowa Stolarika — f. 10; Wojciechowa y łakobowa — f. 6; Wojciech Miechownik — f. 19,24;²) Wojciech Ciechanowski (122) — f. 10; x. Wilczek pleban Malechowski — f. 66; †Walentyn Stępnik Szolec — f. 130; zamek Niski lwowski za się (132) — f. 913,22½; Zigmunt Gotszlagier — f. 40; Zophia Winczarka — f. 20; x. Zabrzezewicz — f. 8; Zacharyasz Szymonowicz — f. 6.

Latus f. 20081,17.

Regestr mieszczan y obywatelów lwowskich nieosiadłych, którzy po dzis dzień znajdują się w mieście, a pod czas pierwszego oblężenia contribuowali, iako nizey:

¹) Latus 18114, 21½.
²) Latus 18887, 24½.
Nomina mieszczan y obywatelow lwowskich: — Mieszkają w kamienicy: — Dali: 1) — Andrzej Zlotnik — Kliszowskiej — dal — f. 8,22 1/4; Andrzej Swiec — Kampaniowskiej — f. 3; Franciszek Magowski aptek(arz) — Kampaniowskiej — f. 52,22; Greger Rymarz — Tacikowskiej — f. 108; Ian Strubicz — Fabianowskiej — f. 78; Ian Gąsiorek, kusnierz — w buszcie — f. 510; Ian Jarzęczech, krawiec — Małdrowiczowskiej — f. 20; Ian Czechucki, zeleznik — Tacikowskiej — f. 123; Jakob Halarowicz, złotnik — Iezuickiej — f. 210; Jakob Kraus — Krauzorowskiej — f. 10; Marcin Mieczernek — Ducowskiej — f. 5; Marcin Białeczki, aptekarz — Regułowskiej — f. 102; Malecher Duchnicz — Siedmirackiego — f. 165; † Marcin Seruzyna aptekarz — Hepnerowskiej, Kampianowskiej — f. 266; * Ian Konieczny — seminarium — f. 28,15; Ian Kucharz piwnicznny — Kosmidorowskiej — f. 10; Ian Mieczernek — Hawiczowskiej — f. 2; Szymon Olsiernik — Abrkowskiej — f. 22; Stanisław Miechowiczka — Pawlikowiczowskiej — f. 30; Sebastian Intraligator — Zambryckiego — f. 36; Woyciech Piwniczny — Dybowiczowskiej — f. 10; † Woyciech Zaloowsicz — Masarowskiej — f. 52,15. 2)

Przesz pp. Ormiany na okup miasta dana suma takowem sposobem:


1) Dalszy sise w rukonicy podanoj u trьxdh koljnymax, am pokazaюtse podredni zaglojowki: w cerhix iema, в drugii nазва домів, u trгxiй zazhachenа suma.

2) Zagalnoї sumi в рукописи нema, може бути, що тут реєстр урваний.
wycz — f. 90; p. Mikolaj Krawczyk — f. 360; p. Ianc Aftarz — f. 180; p. Mikolaj Jukowycz — f. 120; pany Patrarowa — f. 30; p. Krzysztof Awedikowycz — f. 916; p. Sudrak Agepsowycz — f. 100; Awedik Diaczeyczek — f. 24; p. Cyphosioawa, wdowa — f. 40;¹) p. Ięndrzej Tebenka — f. 50; pany Filipowa — f. 62; Bodwiy trzy — f. 60; p. Mikolaj Steczkowycz — f. 296; p. Kasper Kalwyn — f. 50; p. Chozyna Krystofhowa — f. 800; * p. Madzar — f. 120. [Sigma czyny 49274 (*49694);³) *arcibiskup ormianskij lwowskij — f. 260.²)

**Sumy dane na okup Chmielnickiemu według rejestru p. Haidera. — f. 343015.**


¹) Поправлено с 30.
²) Приписано к боку.
³) Ся осталия додаткова позиция дописана окремо, нимає загальної суми.
⁴) Зісуновано: 235870 і це число вставлено по другій стороні (summa с tamtej strony).
koscielne srebro — f. 3492; p. (G)elazyn — f. 360; p. 
... owa — f. 300; p. St(anislaw Dujbieszowski) — f. 150; 
p. Simon Conwisarz — f. 150; p. Altemaier — f. 8000; 
p. Andrzeiowa Zlotniczka — f. 100; p. Woiciech Zyczliwy — 
f. 290; p. (O)gunkowa — f. 100; ... ow1) — f. 94; ... 
3000; ... 150 ... 400, (p. Dolczynski 10 grzyw. srebra — 
f. 240; (p. Anczewski ... polset)ków plutna — f. 1500; (p. 
Grozwaier) — f. 60; ... f. 460; ... f. 540; ... f. 300; 
... f. 130;2) p. Andrzej Łukeinowicz (sic!) 4 grzyw. srebra 
za f. 85, feresia pupkowa, zupan y czapka f. 300 — f. 385; 
p. Ian Krika 4 grzywien srebra za f. 100. y 7 pulsetków 
plutna f. 70 — f. 170; lacko Krawiec — f. 100; p. Kata 
rzyna Moscieka gotowych — f. 150; drobiazgi — f. 575; p. 
Wojciech Załaszowie za grzywnę srebra f. 22, gotowych 
f. 500 — f. 522; Rozesłanek 20 pulsetków plutna — f. 400; 
p. Prochownik 5 pulsetków plutna — f. 100; p. Smitowa — 
f. 100; p. Dispot — f. 200; p. Ian Struzbic — f. 78; p. Do 
bromiński — f. 37; p. Marchwiany — f. 500; p. Anczewska 
stara — f. 50; p. Chrechorowa stara — f. 390; drobiazgi — 
Gęsiorek — f. 500; drobiazgow — f. 228; p. Idrzeiowa — 
f. 47; p. Stanisławowa pro — f. 110; p. Ian — f. 20; p. 
Pawel Rimarz — f. 104; p. Grigier Rimarz 4 grzyw. sre 
bra — f. 108; p. aptikarka Drazinowa 9 grzyw. srebra f. 216, 
gotowych f. 50 — f. 266; p. Wojciechowa Piekarka 2 grzyw. 
srebra — f. 48; p. Marcin Białczki 1 grzyw. srebra y lot. 
4 f. 25, gotowych f. 74 — f. 99;2) p. Kryczyna 3 pul. plutna 
f. 60, gotowych f. 100 — f. 160; p. Ian Czechucki — f. 123; 
p. Wojciechowa Czaplicka — f. 20; p. Ian Siodlarz — f. 100; 
p. Awedik Bogdanowicz 22 pul. plutna — f. 440; ... f. 30; 
(Andrzeiowa) Bildazina — f. 80; ... wdowa — f. 43; ... ko

1) Що означено краками, в рукописі вищено.

2) При долі заховано: f. (258)393, що вставлено в перший рядок 
по другій стороні.

3) Заховано: 264581 i перенесено на другу сторону.

Tu wypisac naszych, ktorych sie moderowało:

2 szable pp. starsi dali — f. 320; 2 noze pp. starsi — f. 180; 1 slik y czapke pp. starsi — f. 200; 3 misiurki, 4 pary karwaszow — f. 230; 1 buzdygan pp. starsi — f. 70; . . . muszkietow pp. starsi — f. 60; . . . luki pp. starsi — f. 120; . . . z lubien — f. 30; . . . pp. — f. 20; . . . f. 24; . . . reymentu — f. 240; . . . bake panowie — f. 10; . . . azom — f. 180; . . . (czer)wonych — f. 162; . . . grzyw. (sre)bra — f. 360; . . . wy — f. 4 . . . zapla(cono) — f. 2210.2) . . . f. 200; . . . f. 300; . . . f. 30; . . . f. 54; . . . f. 400; . . . f. 228; Zachariasz — f. 500; . . . f. 900; . . . f. 360; . . . f. 180; . . . f. 120; . . . f. 30; . . . f. 60; . . . f. 52;

1) Znana jako perenesene: (272)199.
2) Cz suma того, що вище.
f. 30; ... f. 294; ... f. (2)00; ... f. 20; ... f. 80; 12 pułs. plutna p. Awedika — f. 240. [Summa] — f. 6488.

Długie miejskie, które są zaciągnięte z pozwoleniem wszystkich:

X. Florianowi — f. 3000; Chmielewskiemu — f. 3000; p. rectorowi — f. 3000 p. Zuchorowicowi — f. 1700; lunaria interessa dała, iako pokazując — f. 4320.¹) [Summa] — f. 10700.


f. 42204 + summa od mieszczań f. 293367 + osobno f. 6488 = f. 342059.

(Рукопись библ. Оссолинских N 1480, pp. 5, 7—8 в., 9—12 в. (58—62), 68, 70—73 в.).

Rукопись, что в неё подала я в реестры, полнилась по комиссии, что была вынуждена после облоги Львова 1655 р. на те, або контрибуцию разложил ровноможно на всех мищан. Комиссия ся вставою до выяснения податку взяла окунь Хмельницкому а р. 1648. В первий контрибуции не было вінької системи, то-ж коли кто дав больше, як показуваляся наскова такса, тому потручувало відновлюю суму при оподаткованні а р. 1655.

Додати тут треба, що названа рукопись була брудою, но книжкою для комисси, то-ж богато у ній поправок і доповнень, де-що й знищено, тому то й не всюди числа годять ся відж собою і не всі суми відповідають ім.

Постанови комисси, реестры другого окуну та дотичні доповнення до 1648 р. подано на своїх місцях.

¹) Не враховано.

Жерела до історії України-Руси т. IV.
XXX.

List Samuila Kuszwicza z Lьwowa do sьtku u Kракови.
3 ъ с. ст. падолиста 1648.

Nи только человёк, але у птака не видёц при Lьвове, kторы by albo z Polski do нас, albo od нас do Polski могt przylecieц y о wзаимных rzeczach obwiescic. Iuz to czwarty рas pisze do Krakowa, a wiedziec nie могt, czyli od nieprzy- iaciela przeczyte, czyli wmez сь вцеле oddane.

Wоyska kozackie y тatarskie odstąpiły od муров naszych, аle о dwie mile gromadne niektore pulki leżą, dla kторых anymy wyierzdzac, ani ludzie do nas przyierzdzac nie mogą, y так po staremu iestesny в obłożeniu. Mamy wiadomosc, ze в tych dniach kursor krakowski wpadł над samym Lwowem в ręce nieprzyjacielsкиe, z kторых потом wszedł y do Krakowa wrocil się: ten tam powiedziec może, jakie sam y nas miast y miastecez, wsi y wszystkich rzeczy popustoszenie y в niwecz obroczenie. Nunc campus, ubi Troia suit.

Przyszedł też в tych dniach z Krakowa kursor od paniey Robertowey do samego pana posłany, а ten nam powiada, ze в tamtym kraiu nie maią zadney wiadomosci о niesczęsliwym obложeniu naszym y о zadnym r. unku dla nas nie myslą. Niech P. Bog plací rzeczypospolitey, dla kторы не-dbalstwa niezliczona prawie liczba dusz chrzescianskих в nie-wolą poganską idzie, nie wspominaiacz tych, kторых okrutnie на каждом miesycu zabiaią.

Temu mi dziwно, ze przez paniey Robertowey poslanca од пани moicy не miałem pisania, lubо пани Гёдзицка y in-sze do mальонков swoich pisały; преко мне zapomniała, do Krakowa przyichawszy. Ia в obложeniu так cięsm będąc staram się, abym dał о sobie wiadomosc, a ona za łaską Bożą na wolności zyjaц, nie może wywiedziec się, kiedy drugie Lwowianki do mężow wysyłaj. Leczna to philosophia obe-słac się worem, aby wszystkie wiedzialy, kiedy jedna wysyla.
Patientia v nas barzo zlie. Gumna wszystkie y sztyrty od Zaporoza az do Lublina popalone. Chleba, nie wiem, zkaąd za- sięągac mamy. Ludzi od głodu wiele barzo umiera. Cosz be-
dzie dalej? Sat sapienti! Ostatka listowi poruczac nie mogę y zal mi serdeczny nie dopuszcza.

Opisałem poniekąd statum rerum nostrarum wmci w pi-
saniu przysłym. Nie wiem, iezeli dosło. Dzis do i. m. p. wo-
iewody krakowskiego pisze od miasta, y do Przeworska (day Boze szczesliwie!) przesyłamy. Jutro do wmcio wyprawie, P.
Boga prosząc, aby pisanie moie mogło przysc do rąk wmci, a potym od wmcic do mnie, iezeli nas P. Bog z miłosierdzia swoiego wcale tu zachowac bedzie raczył.

Mysmy iuz gotowi bronic sie az do samey smierci y zguby, iezeli by nam woysko zaporowskie wiary dotrzymac nie miało. Teraz gdy pisze, przyszedł ipso momento cursor z Warszawy bez listow, ucieksey z rąk nieprzyjacielskich kilka razy, na drodze będąc poimany, y oznaymil, ze Kazimirz na krolestwo obrany. Day P. Boze, bo tego Kozacy bardzo pragneli, y sąm Chmielnicki obiecował po kilka razy ad primum nuncium od-
pasac szable y luk odlozy od siebie, a iemu debitum obse-
quium et reuerentiam oddac.

Kachniczke wm. pozdrow ode mnie z malyn Iwanecz-
kiem, moją kochaną pareczkę. a powiedz wmc ode mnie, ze mi sam P. Bog dac raczył malenką czoreckę, ale imienia nie wiemy, iezeli pozie, wolno ią bedzie nazwać podług upodo-
bania. Nie dopuszcza zal pisac, co tego u nas pogineło, to od ognia, to od głodu y zimna, y pod dzis dzien ginie po uli-
cach, po rynku, po cmentarzach, miedzy kramami y po in-
nych mieyscach. Powiecz wm. y to, ze iezeli za wolą Bozą
do nas powroci, nie tylko Lwowaa, ale y domu swego nie po-
zna! Az do ostatnicy koszule obrocziliśmy się w niwecz, bo y koszule własne ginącce musiały, czego az groza wspominac.
Niech P. Bog pochwalon bedzie za wszystko. Powiecz wmc, zem Iordzie tatarskiey będąc, lanczuszek darowac musiał
sultanowi, chcąc sie dostatecznie wywiedzieć, iezeli Kachniczki
moicy zagony rospusczone (bo nam tak bylo vdano) nie za-
brały. Napomniewy wm. ode mnie y od siebie, niechay P. 
Boga się boiąc, skromnie terazniejsze nieszczęsie ponosi, spo-
dziewając się z niela pociechy y nagrody. Viuit Deus conso-
lationis et Deus misericordiarum! Rzeczy niechay wchrania, 
a w chodzeniu iako nayskromnięy, bo nie ku rzeczy, aby sie 
Lwowianki w Krakowie stroie miely, a mi sam ledwie nie nago 
y boso chodziemy, potraciwysy wszystko, a rzemiesznika dostac 
nie mogąc, bo z wału pod gardelem zchodzi nie mogą do 
domu. Tosz nieszczęsie padło na tych, co pouciekali, gdyż im 
wszykie sklepy pozakowano y rzeczy pobrano. Alec im zalu 
szkoda przydawac. Powiesz winc y to, ze iuz kilka niedziel 
piwa nie piie, samym winem bawiąc sie, którego P. Bog wie, 
ianoam długo stawac bedzie. Caetera in silentio. Jutro po-
prawie, a teraz wszystkim wmiom czołem byie po nieszczę-
śliwemu. Ruskowi synowca swego zalecam, Kasienkę obłapiam, 
Jachnicza czaluie.

W Lowa (sic!) 3 novembris 1648.
Wm. powoluy, choc utrapiony syn — Samuel Kuszewicz.

(Rękopis bibl. Ossolińskiach N 189, p. 163—166).

XXXI.

Relacja Jana Ubaldini, lьвівського радника, pro spustomocne 
seły Zubri ta Sichowa. 16 н. ст. надолекта 1648.

Actum Leopoli feria secunda ante festum praesentationis 
B. Mariae V. pxma a. D. millesimo sexcentesimo quadrag-
simo octauo.

In officio praesenti consulari Leopoliensi personaliter re-
sidens spectabilis dinus Ioannes Vbaldini, consul leopoliensis, 
denunciationem eiusmodi oretenus fecit:

Wiadomo to jest wmiom dobrze, iako za nastäpieniem 
pode Lwow nieprzyjaioł koronnych wszystkie w okolicy lezące
wsi y maiętnosci ogniem od pomienionych nieprzyjaciol fun-
ditus zniesione są, miedzy ktoremis isz wies Zubrza, ktorey
wmc iestescie directi domini, a ia do tego czasu byłem oneye
arendarzem, pod takowasz kleske y nieszczesicie podpadla, do
szcetu spalona ze wszystkieni gumnami y budynkami zostala
(co wmcim potym ex re oculus subiecta et ex officiosa vi-
sione maniseste patebit). Więc y poddani wszyscy vtriusque
sexus et omnis acetatis, częscią okrutnie od ręki nieprzyjaciel-
skiey zamordowani, częscią w niewolę poganską zabrani są.
Tedy dnia dzisiejszego wmcim takowe spustoszenie wsi do
wiadomosci donoszę y o takowej szkodzie oznaymuję.

Wies zas Sichow lubo ogniem zniesiona nie jest, jednakże
wszystkie gumna y wszyskie pozytki, tak dworskie iako y chlop-
skie od nieprzyjaiciela zabrane są, co także z visiey, ktorey
wkrotce po wspokoieniu się za łaską Bożej terazniejszego nie-
besiecenstwa affectowac będę, dostatecznie wmc zrozumiecie
y na oko widziec będziecie.

Ktora denunciatia, proszę, aby do xięg przyjęta y wpi-
sana byla.

Quam quidem denunciationem modo praemisso factam
officium consulare Leopoliense suscepit et actis hisce adno-
tari fecit.


XXXII.

List Samuilu Kupowicha z Lwowa pro sучasni podii.

W padolstii 1648.

Tertia die mensis novembris przyszedł do Lwowa żoł-
Władzisław margrabia na Mirowie Mirowie Myszkowski do nas
wysłali. Ten na ratusz przyszedlszy, o swoiey odwadze y o nie-
biesiecenstwie w przeprawie wiele powiedziawszy, oddał list

Nazaiułuz potym, to iest czwartego dnia miesiaca listo-pada, przyszedł list od samego xiązęcia imci sine data loci et diei, w ktorim nas ad tolerandam obsidionem animuie, obiecując prętkie a wielkie posiłki. Tych do tego czasu nie widac. Na ten list nie się nie odpisało, zasięgszy wiadomosci, ze xiąże imci iusz był z Zamoscia do Warszawy wstąpił, a po-słaniec nie chciał nazad powrocie.


Decima die novembris przyszedł z Warszawy kursor, ma-iąc od p. kanclerza koronnego y od inszych pewne listy do
vrzędu y do privatnych osob. Ten od Kozakow poimany będąc, oddany był samemu Chmielnickiemu, na ten czas w Tomaszowie będącemu. Odpieczenutował y przeczytał listy, chłopu przez całe trzy dni wszelaką wygodę y wczas dac rozkazawszy, y po tym onego do nas z otwartemi listami wyprawił y nas pozdrowie kazał. Qvidquid id est, fugio Danaos, vel dona ferentes!

Duodecima die novembris imc p. Krzysztoph Arciszewski z kompanią swoją ze Lwowa wyiachał do Warszawy, odważywszy się in omnem casum y w armatę dobrze opatrzywszy. Pobłogosławil w tym P. Bog imci albowiem die decima sexta novembris przeprawił się przez San pod Jarosławiem, zgubiwzy nieco osob z kompanii swojej.

Tegosz dnia wyprawił Chmielnicki do Warszawy od Zamoscią xiędza Mokrskiego, a przy nim osob czterdziesci, ktorzy, day P. Boze, aby się do nas powrocili z pokoiem. Nulla salus bello, pacem te socimus!

Die vigesima prima novembris syn Chmielnickiego w roku szesnastym, mianie przy sobie osob kilkadziesiąt, a wozow nie mało naspizowanych bogato, stanął pod Zółkwią, szkod (n6. skąd) potym vigesima tertia novembris ruszył ku Ukrainie. Do tego czasu na każdy dzień wozy z dobyczną wysyłały, a nie masz takiego, który by zastąpił y odbił, mogąc tu do nas z Polski nie tylko gorami, ale y na Jarosław przebieć. Aeterna labes, nec repabile damnnum Polonis!

Miąłty tesz w tych dniach Lwow sweze pulki kozackie, idąc do Chmielnickiego pod Zamoscie, szkod jednak zadanych nie czynili, mianie zakazy od Chmielnickiego. Bogdaye takowa disciplina w woysku naszym koronnym byla!

Die vigesima quinta novembris przyiaiali Ormiani, ktorzy nam powiedzieli, iako się Zamoszczanie okupili Chmielnickiemu, extrema adacti necessitate.

Powysyłał był Chmielnicki niektore pulki swoje na dobywanie niektórych miasteczek, ktory rozdziedliwszy się, et distractis viribus nie wieli wskorali. Nie wszkorał nie Głowacki
pod Komarem (?). Obronił się Kapuscie, pułkownikowi, Prze-
mysł y insze niektore miejsca. Wzięty zas Grodno, y wzdz
katholicki zniesiony, ruski postanowiony, zamek Kozakami osa-
dzony, zakonników y siezą swiecką z niektorerni oboich plci
katholikami powysicnali, staw spusceli, gurna do tego czasu
mlocę y zboza przedaię. Tosz się stało z Janowem y Jowo-
rowem, gdzie także do tego czasu gospodaruią. Tosz się dzieje
w inszych miasteczakach z (w. w) drugą stronę Lwowa, a my
za tym bespiecznymi bydz nie mozemy.

(Рукопись библ. Оссолинских N 2346, p. 42—44).

XXXIII.
Uniwersał Jana Kazimira do piddanych, aby zapерестали бутів.
12 ІІ ст. грудня 1648.

Ian Kazimierz, z łaski Bożej obrany król polski etc.
Wszystkim wobec y kazdemu zosobna, komu wiedziec na-
lezy, osobiwie poddanym miast, miasteczk, wsi naszych, du-
chownych y słachectchych, oznaimiemy, iz osiadszy za jedno-
styną wszystkich zgodą tron królewski, najprzejdniejszw jest
staranie nasze czaloci, bespieczenstwo y pokoy obmyślawe
pospolity. A poniewaz rzpia z niektoremì do nas przydanemi
ztieła nam, azebysmy o wspokoieniu splondrowaney Vkrajny
staranie, iak naprędzey, czyuili, przeto za dostatecznym z po-
mienionemi, którzy na ten czas przy boku naszym bydz mogli,
zniesieniem y namową, posyłamy wrodzonego Mikołaja Osto-
rogan, podczaszego koronnego, buskiego, rochaltynskiego etc.
starostę, dla wspokoienia ziem wojewodztwa Ruskiego, w których
nie mało się buntow temi czasy pokazałö. Declaruimy oraz,
isz lubo by sie tam na kogo, lubo naszych, lubo w ducho-
nych, lub y w słachectkich dobrach, ze do buntow powodem
był, pokazałö, dalszym rzpety zabiegając mieszaninom, a po-
koy, na którym wszystko szczęście państw zawiłoś, uczynie
chcąc, ten swawolny postępek darować y odpuscie obiecuimy. Roskazujemy przeto wszystkim, którzy by ino z posłuszeństwa panów swoich wykroczyli, aby, pewni zostawszy odpuszenia, nie pobudzając wpornemí postempkami swemi naszy przeciwo sobie surowości, do domów swych y poddanstwa zwyczajnego powrócili. Ażeby to roskazanie nasze do skutku iak naprędzej przywiedzione bydz mogło, zlecilismy temuz wrodzonemu podczaszemu koronnemu, na kórego sie we wszystkim referuimy, żeby te nasze łaske wszystkim publikował, a kto by zas nia pogardzał, surowo takich karał, żeby sie te tam rzetelnie wspokoic mogly mieszaniny. Stosowac sie tedy do wolej naszey będziecie, inaczej nie czyniac dla łaski naszey y z powinności swej.

Dan w Warszawie dnia XII miesiąca grudnia roku P. tysięc szesecet czterdziestego osmego, panowania naszego polskiego y swedzkiego pierwszego roku.

Ian Kazimierz, król.

(Ind. rel. castr. Premisl. a. 1619—50, t. 376, p. 1—2, obl. 5/4).

XXXIV.

Ухвала сойми в Перемышлі 15 н. ст. грудня 1648.

My rady, dyguntarze, vrzdncie y rycerstwo woiewodztwa ziem Ruskich, ziaehawszy się do Przemysla (dla niebespiecznego do Wisnie przejazdu od niepryjaiciela, w ziemiahs naszych ieszce dotąd grassuícего) pro die decima quinta decembris na seymik z electiey naznaczyony, zgodnie obralamy sposrodka ichni. panow posłów na seym szcześliwey, da P. Bog, koronatije i. k. m. Iana Kazimierza, krola szwedzkiego dziedziectwnego a pana naszego, na seymie electionis przeszłym warszawskiem mianowanego: z ziemie Lwowskiey — ichnici p. Adama Dzierzka, podczaszego ziemie Sanockiey, y imci p. Marcina z Niedzieliska Madalinskogo; z ziemie Przemy-
skię — imci p. Franciszka Dubrawskiego, podkomorzęgo zie-
mie Przemyskiej, y imci p. Karola Franciszka na Białobokach 
Korniakta; z ziemie Sanockiej — imci p. Stephana z Hoczwie 
Bala, chorzącego ziemie Przemyskiej, y imci p. Andrzeia z No-
wołanca Stanu, podczaszego ziemie Lwowskiej, — którym 
takową instrukcję dãiemy.

Iakosmy w takiem zamieszaniu y nieskończliwym nachy-
loney prawie milęy ocyzny naszey osieroceniu, to jedno re-
medium salutis nostraë y kraiow naszych, nieprzyjacielskim 
ogniem palających, szczesliwą electią nowego pana y głowy 
v siebie mieli, tak isz ten, którego rek y krolowie korony biorą 
y państwy władzai, wolne animusze y serca ziednocywsysy, 
chetnie głosy wszystkich stanow do nominacji pana naszego 
nowego nainsniejszego Kazimierza, kroľa szwedzkiego y kro-
lewicza poiskiego, zgodnie skłonic raczył, wielce sie ciesząc, 
iegosz maiestatu prosimy, aby za tą nową koroną, którą P. 
Bog sąm przeiráżeł tego krolówskiey maiestati y szczeciem dłu-
gich lat y panowania wprzód i. k. m. a potym y ocyznie 
naszey milego pokoju y porządanej po terazniejszej zało-
ney klesce vzywac dal wytchnienia. Iakosx ex prima inaugu-
ratione dobrze sobie ominamur, ze iako niegdys walczny Lu-
lius seditionem exercitus vno verbo compescuit, tak za pierw-
szym swezce do rospusczoney sweywoli powaznym poselstwem 
wstręt y odwrot uczynic raczył, ze y do konca labentem pa-
triam, w kotrej sie rodzic y chowac raczył oycowską dźwigac 
bendzie. Przy pokornym tedy wiernego poddanstwa y posłu-
szeństwa naszego oddaniu powinązui i. k. m. ichmc panowie 
poslowie nasi z niesmiertelną sławą korony.

Naprzód powiñi bendzą ichmc pp. poslowie nasi to eʃli-
cere y domowie, zely in posterum nicht nie wazyl się prace-
jiudicare libertati woiewodztw y ziem iakiemikołwiek wymysło-
nemi sposobami, złożeniem sobie prywatnych consultatyi y obie-
raniem posłow extra pallatinum contra manifesta iura et 
consuetudines regni, w nienależytey ziemy, y aby zaden s tych, 
etrzy by tam na seymie koronationis na ten czas poselską
authoritatem insciis nobis sobie przywłaszczali, w poselskiej
izbie miejsca przes nas obranych posłow woiewodztwa na-
szego nie zasiadał, według protestatiewy przes nas przeciwo
temu wczyniony.

A ichnosc pp. posłowie nasi zaras na początek seymu
stawic się y do naszey intentiey, w kole ichmciom declarowa-
ney, in toto stosowac się powinni bendą, w czym fidem ich-
mciow obligamus.

Providebunt ichmc pp. posłowie nasi, iako by respublica
inac rationes securitatis, y tendiarium militem aby obmysłała
non excedendo modum in numero woyska, a posła i. k. m.
do cesarza tureckiego imieniem rzeczytpe wysłąc raczył, vir-
rum magnae experientiae, przes którego by takowe szkody
rzeczytpey et helli rationes inducet, które przes Hordy tatar-
skie rzeczpospolita poniosła s tey samey przyczyny, isz Kosa-
kom Zaporowskim przes te lata wtargnienia w państwa tu-
reckie seria animaduersione bronione były, w czym expostu-
lowac przes tegosz posła, aby sprawiedliwose rzeczpospolita
odniesc mogła.

Expostulowac bendą ichmc pp. posłowie nasi v i. k. m.,
aby zadnych tytułow cudzoziemskich, ani kawaleryi, ani con-
fraternitates zadnych za szesliwego, da P. Bog, panowania
naszego do korony promowac nie raczył y cudzoziemskich
ludzi ad consilia et dignitates nie przyspuszał, ani ich ad le-
gationes et functiones publicas nie zazywał, ichmciow pp. se-
natorow authoritatem praemoveat, nie dając wprzod miesica
nikomu przed niemi, tam in consilio, iako tesz et in praerogatia,
y aby cum oficialibus et consiliariis regni bez ich-
mciow pp. senatorow residentow nihil conludat, y owszem,
aby circa consilium ichmciow pp. senatorow zostawac raczył
w czym pluralitatem sequi, azeby tym wiekszq powagę senat
rzptey miał. I. k. m. vpatrzywszy ex condigno meritorum,
kazego aby chlebem rzptey opatrował, a dwor swowy krolewskii
aby we wszystkim ex consilio senatus reformował, na gwardią
swoie aby osobne dobra ordinowawszy, zadnemi na potym
donatywami dobro stołowych swoich obciążac nie raczył. Residentow zadnych, cudzoziemskich panow, na dworze swoim trzymac nie raczył, ani szlachectwa nikomu priuato privilegio dawac nie raczył.

A isz sie to zagęsściło, w czym znaczne za czasem rzpety mogłoby nastąpić periculum, ze secreta consilia ex senatus consulto na seymach inscio tertio ordine, to jest poselski izby, zwykle bywac, które potyem posposicie ad archiium podane zostawają, tedy in posterum, aby tego wiecizy nie bywało, starac sie o to będą ichme pp. posłowie nasi.

A pan marszałek izby poselskiej aby z niezgodnemi punctami do krola imci na gore nie przychodził y na zadne declaratie przes woiewodztwa in facie i. k. m. pozwalac nie wazył sie, przestrzegac bendą ichme pp. posłowie nasi, y penitus aby na to nie pozwalali.

A ze na ten czas denunciatia nie doszła do grodow naszych post electionem i. k. m., tedy wspomniec sie tego maja w imci x. prymasa, et in posterum aby to legę cautem sit, aby takowe denunciatie w wszelkie listy seymikowe do grodow nadydaley dwóch niedziel po seymie dochodziły, także in casum regiae mortis, aby zarazem universalem trybunał obwieszczony był od imci x. prymasa.

Pospolite ruszenie in casum do zgody spolnych woiewodztw accomodomac bendą ichmose pp. posłowie nasi.

Skarb koronny, i jako korony y kleynoty, według dawnego porządku aby w schowaniu zostawaly, cauebunt ichme pp. posłowie nasi.

Dlugi, które by na seymikach wprzód nie były słusznie na potrzebie rzpety zaciągnione, verificowane na zadnym seymie, aby płacone y pozwalane nie bywały, a pogotowiu na terazniejszym coronationis seymie na zadne ichme pp. posłowie nasi pozwalac nie maja.

Aby seym szesniedzielny, na którym by sie y exorbitantie na electicy opuszone traktowały, złożony prekko był, starac sie o to ichme pp. posłowie maja. Na ten ze seym aby
ichmci pp. hetmanow y commisarzow mandate wydane były, y sądzeni, aby sie wkażało, kto by winien tcy sromotney roșypki woyska tak wielkiego rzptey. Surowe prawa de disciplina militari ze bez executiey przes ichmc pany hetmany zostawaią, a licentia zolnierska co rok, a pogotowiu w tym nieszcesliwym rzptey czasie gore wyniosła, starac się maią ichmc pp. posłowie, aby poeny y forum na ichmc pany hetmany, tanquam contra negligentes officiales, namowione były. Tanze zaraz aby y sposob eliberowania ichmciow pp. hetmanow z rąk pogauskich y inszych więźniow sposob concludowany bydz mógł, a mianowicie aby jedno vacans naznaczone było na więźniow szlachtę.

Woiewodztwo Ruskie a statiuis et hybernis, iako barzo pod ten czas zdezolowane, aby wolne zostawało, efficient ichmc. pp. posłowie.

Posłowie albo commisarze, swiezo do Kozakow wyprawieni, iesli cum seictu rphcae, dowiedziec sie; takze y traktaty, iesli by z niemi zawierane bydz miały, aby cum consensu izby poselskiej iako tertii ordinis concludowane ex dignitate rphcae były.

In ea calamitate et difficili tempore aby sprawy powiatowe woiewodztwa Ruskiego, iesli by przypadły, a ktokolwiek wczesnie munimentow y spraw swoich do sądu należących nie mogł by accomodowac, tedy aby lakowa sprawa do drugiego trybunalu odlozona była (co jednak legitimis documen-tis deducere bendzie powinienu).

Ichmc pp. posłowie maią imire modum iako by swawola y bunty domowe ad requisitionem hostis wspokoione bydz mogły. A wkrzywdzeni ludzie przez terazniejsze bunty, aby summario processu swoich szkod bez appelatii doyse mogły.

Często errory w składaniu seymiku Sanockiego naydują sie w constitutiach, iako y w swiezych electionis, isz nie wras z ziemią Przemyską czas naznaczony, isz są szkodliwe, dismembrationem ziem tych zaciągaięc, aby na potym nie bywały y terazniejszy error nie consuetudini antiquae nie dero-
gował, a constitutie aby zarazem in facie rzpety przes imci p. marszałka podpisane były y iusz wiecsey nie correigowane y do grodu zarazem po skonczeniu seymu przes tegosz imci p. marszałka podawane były, officient to imc. pp. posłowie nasi.

Plebani aby bez wyraznego loci ordinarii pozwolenia nie wazyl się szlachty do prawa pociągac iuxta constitutionem sinodalem cracouiensem.

Erarium publicum po powiatach isz jest potrzebne, dobze aby namowione bylo, takze y mennica według dawnego prawa aby do skutku swego przywiedzionat byla.

Woytowie w dobrach duchownych iako z statutow seruitium militarem powinni, tak aby one pro qualibet expeditione bellica odprawowali, ichmc pp. kastelani przy popisach aby na to oko mieli, lege noua wtwierdzie.

Cieszkie grauamia ponosi stan szlacheckii w pilnowaniu spraw za dworem krola imci, rozne odległe residentie swoie odprawuiczym; starac sie bendą ich mc pp. posłowie nasi, azeby slachta za dworem in causis iuris et facti, takze cognitioonum priuilegiorum, (ktore czestokroc na jedne rzecz roznym osobom nociuo exemplo wydawane bywaią) pociągani nie byli, ale takowe sprawy inter causas officii, poniewasz zawsze actor sequitur forum rei, aby na trybunale swoy koniec et definitium sententiam brały, wyjawszy same sprawy graniczne o dobra i. k. m., takze y sprawy o gronty y szkody mieyske zachodzace.

Silu, a prawe wszystko, na pretki de iureuictis zawislo executyi; goroco wlozą sie, aby ich mc pp. starostowie cum parte adherente et possessorisbuseu competitoribus honorum iureuicti pozwani pro executione primum terminum na trybunale peremortium mieli y za pierwszym decretem non obstante quausi iuridica et violenta iureuicti albo competitoris honorum reuientia, executià skuteczna sub poena mille marcarum vezywnili, ktorey sama strona albo plenipotent zapisany attentowac y przy niey bydz ma. A gdy by iureuictus
albo competitor dobr był tak potężny, żeby się gwałtownie brachio regali sprzeciwił, za attestatą starosty albo wrzdu iego, przed xiegami zeznaną, ipso facto bez wszelkiej publicatii poena infamiae, confiscationis bonorum in partem iure uncentem et priuationis vitae subiacebit et rigor executionis admoda nobilitate za vniuerałem i. k. m. przes starostow albo wrzdy extendi na takowe ma, na którą infamia zadne gleity bydz nie małą. Relatję jednak pro executione w gro-dzie własnym, gdzie dobra leżą pars iureuincens zapisywac bendzie powinna. Takowi iureuicti ani w woysku z drugiemi mieisca miec nie bendą, y owszem takowysz executioni przez ich mc pp. hetmany, którą czynic powinni bendą, podle-gac małą.

Iescze od koronatiey s. p. krola imci jako quarta na ce-kauzy y aparatt woienny postanowiona y do rąk starszych nad armatą co rok wydawana bywała, a przecie gdzie by sie tak wielka sumima obracała, nie wiemy; domagac się maia ich mc pp. poslowie, aby nam inwentarz tego wszystkiego od terazniejszego artylerie magistra przyniesli, a na potym aby rachunki, po rachunkach ichm. pp. podskarbiow, przed te-misz deputatami praešente imci p. podskarbiego czynil, a po vczyhieniu takowych rachunkow, s podpisem ręki swey do grodu, gdzie sie seym odprawowac bendzie, rachunki podawał, aby sie wiedziec mogło, iako wiele czego przybendzie, a na każdy expiditiey woiennyh sâm personaliter przy armacie w obozie zostawac y iurisdicty hetmanskiej podlegac bendzie powinien.

Edocuit praesens periculum, iako zla rzecz na mieiscach y zamkach sądowych, także pograničnych, sine praesidio suffi-cienti w ludzie, w zywnosc, armate y inszy apparat, caure to lege, aby ichmc pp. starostowie takowi pod wszelkie roz-ruchy albo sami residowali, iako pograničnych samo prawo do tego wiąze, sądowi zas aby zawsze szlachcica w tamecz-nym powiecie dobrze osiadłego y rycerskiego człowieka cum sufficienti iako sie wspomíało praesidio et apparatu na miey-
scu swym zostawowali. A co by od takowych starostów osobnimi przywilejami oderwano było, aby to wszystko saluis modernis possessoribus przywrocone było.

Przez też pany starosty sądowe nie mała w niesądzeniu cadentii remora iustitiae dziecie się, aby poena mille marcarum na nich podwyszona była, a i. m. k. na każdym starostwie vacanti aby iurgelly ludziom zasłużonym conferowac racyżył.

Ich mc pp. duchowni, iz participant ex patrimonio repubcaę, słuszna, aby in defensem eiusdem znacznym pienięznym subsidium rzptą poratowali, ile w takowym razie percutis prawie ocyzny et cultus diuini na wielu miejscah y kościołach zproa.owanych.

Spor na terazniejszym seymiku o miejsce y pierwszy głos między wrzędem podkomorskim a woiewodem, iz decizii w sprawie nie ma, zlecamy ich mcum pp. posłom, aby rzptą między temi dwoma wrzędami de praerogatiua discernat, który ma z nich praecedere.

Wniosą instantią ich mc pp. posłowie nasi do i. k. m., aby imc p. Sininsky o dobra zastarzałe dziedziczne y constituatia vtwierdzony więcsey inquietowany nie był. Także icy mc paniey wilenskiej sprawa na seymie aby sądzona y decydowana była.

Contra pacta et iura vicinitatis stało się, isz poddani roznych panow węgierskich szlachte bracię naszę do siebie przyiąwszy, tam za onych zebrawszy, samych gwałtownie trzymaią y cum indignate stanu szlacheckiego tractuią; — gorąco o tym prosini ichmc pp. posłow naszych, aby gorącą instantią do króla imci wniesli o list y intercessià za niemi.

Na Zysdy, którzy passim nie tylko cel, mył, zup, ale też y ziemskich dobr arendy obeymuią, aby była poena coli obstrzona.

Iz wiele testamentów stawa przy ludziach konaiących, choc vmierający nie pozwala co in rem kościołow, oficjałeles vmacniaią duchowni, skąd wielka krzywda y praejudicium successorom, aby takie testamenta uwalida byli. Ale gdy
na kilka dni za dobrego zdrowia czyni takowe testamenty bez wszelkiej approbacyi officiałow, vim inscriptionis maś miec we wszystkich punctach y artykułów.

Iako przez wydanie glewtów, przeciwko prawu z kancelaryey wychodzących, ludzie wciągni biwaię, tak nie mnies-sze grauamen poneszą, kiedy takowez gleety na infamie in contumacia, otrzymane z cancelaryey, slachciei bronione bywaią, aby tego praejudicium więcej stan slachecky nie ponośił, urgebunt.

W ordinacji piechoty przez s. p. krola imci Stephana nie dosyc sie dziecie, aby in exequutionem tandem salutare to subs-dium rzptey do exequyie przywiedzione było, starac sie będą ich mc pp. posłowe nasi.

Deputaci do słuchania rachunków, tak na seymich generalnych, iako y na sejmikach particularnych, iakichkolwiek prowentow rzptey do vznania desalcat odprawiania commissii, lustracji y wszelakiey remisii praewio iuramento fidelitatis suae takowe functie odprawowały.

Nie male praejudicium prawo pospolite y miasto Przemyśl ponesi stąd, yz z duchownych y słacheckich domoy y placow, na gruncie mieyskim zasadzonych, gospodary y rzemieszniczy jurisdictioni ciuili parere nie chcą, pilno się postaraią ich mc pp. posłowie, aby ze wszystkich domow y placow ludzie plebeiae conditionis y Zydzi jednę iurisdictiâ mieyską agnoscant, oney suibaceant et onera ciuilia wedle statutu ferant.

Toż miasto Przemyśl aby za zupełną wiare y wytrzy-manie nieprzyjacielkiego terazniejszego impetu od stanowiska y stacji zolnierskich, iako drugie miasta, przez constitutiam wwołnice bydz mogło.

Starac się też o to będą ich mc pp. posłowie nasi, aby i. k. m. lege caueat, żeby in posterum dobra rzptey dobrze zasłużonym dawac raczył y aby w tym iustitia distributiua zachowana była.
Ziemia Sanocka barzo jest wciążona declaracyją na elec-tyey ultra mentem ziemie tey od zolnierza powiatowego, gęsto przechodzącego, aliis incommodis zniszczoney, podana, aby sto pięćdziesiąt koni dla publiczney obrony kosztem swym trzymała, y nadto dwoje podymne zeskładała, czemu zadaną miarą poddani w tey ziemi, extreme zubozeni, nie wydolać; — starac się będą ich mc pp. posłowie nasi, aby ta declaracja zniesiona była, a insa obrona z ziemie Sanockiey habita ra- tione iey ciezarow, namowiona, y podatki, iezeli by iakie po- stanowione byc miały, aby to na seymik relationis do braci przyniesli. Także y securitatem domesticam iezeli by sobie chciała obmyślic, aby to ex lege publica pozwolono miała, a nadto choc do dwoch lat zolniez w tey ziemi stawiony nie był y nie przechodził.

Przychylając się do vchwały seymu electionis pozwolô-nych z ziemie naszey ludzi czterech set koni, tedy ichnum. pp. rothmistrze aby tu namowiweni y obrani byli przez nas, kto- rzy wedle tey vchwały zold z skarbu brac będą, postarają się o to ichmc pp. posłowie nasi.

Pisarz decretowy cancellaryey i. k. mc i aby był słachcie dobrze osiadły, vrgebunt ichmc pp. posłowie.

Laudum, które sobie na przyszłym seymiku relationum vchwalone mamy, aby praesenti conuentu approbowane bylo, efficien ichmc pp. posłowie nasi, — a seymik relationum aby we trzy niedziele po seymie naznaczony był.

Precia rerum aby kiedykolwiek w swoie ryze wprawione były, uczynią pilne staranie ichmc pp. posłowie nasi.

Wyciągąć to po nas wysokie merita iasnie wielm. imi p. wojewody ruskiego, który zdrowiem y substantią swoją od-ważną wślugi rzptey w rozych przed tym expeditiach odpra- wował, ale y teras przes wszystkie czasy expedityey terazniey- szey z ostatnią stratą dobr swoich odważnie stawał, aby ichmc pp. posłowi nasi gorącą instancyją uczynie racyzli, aby znaczną consolatia pro bene erga rempub. meritis odniesc mógł.
Znaczone przysługi imci p. kastellana sanockiego w oczyźnie ab antiquissimis temporibus, tam in sago quam in toga, ale y teras swezie rzpety oswiadczone, gdy za czuloscia swoja zamysłom nieprzyjacieliskiem, skupiwzy ziemi swoiey powiat, wstretuczyniciracyt,y nie respectuyczagapodaeszly wiek y slabe zdrowie swoie, pilne staranie okole całosci rzpety czynil z niemałym koszetm swoim, zaczym gorąçą instantią vrgebunt ichmc pp. posłowie nasi, aby praemium meritorum suorum od i. k. m. odniesc mogł.

Znaczna przysługa imci p. kastellana halickiego w odwaznym gromieniu woyska nieprzyjaçeliskiego, zaczym prosic bendę ichmc pp. posłowie nasi, aby i. k. m. na tak wielkie straty, gdzie y swoie dziedziczne dobra desolowawszy, dla całosci rzpety odwazył, aby recompensam strat swoich tak znacznych odniesc mogł, o co pilno starac sie bendą ichmm. pp. posłowie.

Imci p. podczaszego koronnego przy vstawiczych vsługach rzpety tak wielka strata znacznej substanciey y desolatia dobor imci est nobis maxime cordi, zaczym, iako to zawsze merebatur po woiewodztwie naszym, effient pp. posłowie nasi, aby rzpeta respectowala na zaslugi imci, aby i. k. m. recompensowac raczył takowe zaslugi y straty imci.

Znaczna przysługa imci p. Karola Korniakta woiewodztwu naszemu w ziemie Przemyskiej, gdy nie tylko znacznym subsidium ludzi propio aere zaciagnionych woysku przybydz raczył, aby tesz gdy iusz nieprzyjaciel wszystkie miejsca Lwow skiej ziemie opanował, portu przescia za Sarn z wielką vigilantia bronic, y iusz przeprawionym restitit, ale tesz y miasto Przemysłowi natenczas, gdy nieprzyjaciel do szturm przypuscil, odwaznie na odsiecz przyszedł y tam znaczone specimen strenuitatis suae oswiadczył, co iako laudaliter uczynil, tak tesz od rzpety godzień jest wziemnemy wdzienności, ichunc pp. posłowie nasi starac sie o to bendę, aby przy zaleceniu swoim do rzpety od i. k. m. nagrode miec mogł.

A isz długich lat zaslugi w woysku na vsłudze rzpety przepedzone imci p. Augustyna Sokolnickiego iusz dawnno
emerita nagrodą od rzptey, y teras jednakże rzetelnie oświadczyl w obecnym doborzze y odważnej obronie zamku y miasta Przemyskiego, przez co immunitates nostrae, w prawach zaśądzone całe, dostatki w mieście starymane niedotykane, ze młodosc onego przyniosła ocyzně pozyteczn¹ starosc, która aby podług dawnych y terazniejszych świezo zasług powiunną nagrode od i. k. m. y rzptey odniosła, gorąco ichmc pp. posłowie starac sio o to bendaą.

Dobrze rzptey zaśluzony na roznych expeditiach, odwać nie stawając, imc p. Woyciech Gnatowski zaśluzył to dobrze ocyzně, aby był dawno znal łaske i. k. m. y chlebem rzptey był opatrzony, a isz teraz P. Bog dopuscił, ze w szturmie postrzelony, oko stracił y znaczny szwank zdrowia odniósł, pilne staranie o to wcyznę ichmc pp. posłowie nasi do i. k. m., aby słuszny respect na niego miec raczył, gdyż y wielkie prace pod ten czas obłożenia miasta Przemysła ponosił.

Rozumiemy o tym, ze przes ichmc pp. regimentarzow zalecone benda odważne przysługi imci p. Woyciecha Boianowskiego, który w pulku naszym ziemię Przemyskiej pod Piławcami in conflictu okaliczony został, wniosą instanci swoje ichmc pp. posłowie nasi, aby od i. k. m. iustam consolationem odnieś mogł.

Petita.

Prosic bendą ichmc pp. posłowie nasi za imcią p. Woyciechem Tyrawskim, aby za swoje odważne zasługy świezo wczynione, który iustis wywiodł documentis na terazniejszym seymiku naszym, do czei mogł bydz przywroczyony.

Za imcią p. podstarostim przemyskiem wniosą proze ichmc pp. posłowie nasi, aby za prace swoje mogł bydz vkon-tentowany w czym rzptey y i. k. m., aby dali testimonium, zlecamy to ichunciom.

Collegia oycow Iezuitow, iaroslawskie y przemyskie, aby poddanych swoich wvolnienie wtrzymaly od ciężarow żołnier- skich, ponieważ dobra ich barzo spustoszone, prosic o to ichmc pp. posłowie nasi.
Tesz prozębę wniosą, aby w maietności panien zakonnych iarosławskich od takowychże ciezarow wolne bydz mogły.

Miastu Przemyślu za dotrzymanie wiary y wielkie koszty swoie prosic o to bendą ichmc pp. poslowie nasi, aby na dokonczenie wałow koło miasta prouent obmysłony był. Także aby dworkow, chalup, zagrod, sadow, gor, przyległych murow miasta dla większego bespeczenstwa zniesione było, y aby myta grobennego wybierania przes mieszczan iaworskich) przeszkody nie mieli.

Za miasteczkiem Mosciskami, krote penitus desolowane, wniosą prozęb swoie ichmc pp. poslowie, aby od zolnierza wvolnione według constitutyi o libertatiach było, także y od inszych podatkow rzptey, także aby auctią myta, krote po pol-
groszku było od wału jednego, aby po groszu miec mogli.

Dan w Przemyślu die decima quinta decembris anno D. millesimo sexcentesimo quadragesimo octuao.

Raphał Chotecki, podstarosci przemyski, marszałek seymiku wyszenskiego, w Przemyślu na ten czas odprawiającego się.

(Ind. rel. castr. Premisl. a 1648, t. 375, p. 1867—78, obl. 22/XII. —
Ind. rel. castr. Sanoc. a 1649, t. 162, p. 2342—61, obl. 7/I 1649).

XXXV.

Універсал Андрея Фірієя до війська, аби виступило на своє-
вільників. 19 н. ст. грудня 1648.

Andrzej Firiey z Dąbrowice, castellan bełzki, hetman połny koronny.

Naponinam y władzą wózdu megę hetmanskiego roska-
zuie, aby zarazem dragonia inci p. starosty trembowelskiego ruszyła sie z imcią p. podczaszym koronnym, pułkownikiem i. k. m., nie wymawiając sie, tam gdzie oney wskazano, dla

1) Cyn. iawornickich.
zniesienia y wykorze[nie]nia kup swowolnych, które ieszcze na roznych miejscach, iasco nie sam doszlo wiedziec, versus-tur in visceribus regni, declarująco to kazdemu nieposłusznemu, i$a (m6. iz) iezeli by w czymkolwiek temu vuiwersalowi memu nie był posłuszny, według ostrości artykułów wojskowych su-rowie sądzony y karany będzie.

W Lublinie die 19 decembris roku tysiąc szesecet czter-dziestego osmeego.

Andrzej Firley z Dąbrowice, castellan belski, hetman polny koronny.


XXXVI.

Ухвалу соймку в Белы. 22 н. ст. грудня 1648.¹)

.(Po p)rzy(wi)tan(iu) y (p)oddanstwa (iego krolews)kiiey mocy pana naszego nowo, da B'og szczeslijwie, wolnemi oboyg na rodow głosami nam obranego, oddani1 ichmm pp. posłowie nasi omnia quaeque... sta nowemu powinsznią panu, aby zasiadyz y wolej Bozey na tym wysokim male-statuu panskego tronie, w długie wieki przy fortumnnych z sławą y ozdobą narodu naszego succesach prowadzil panowanie swoie, aby more diuorum praedecessorum suorum ku wier-nym poddanym swoim y ku tey, w kotrej sie vrozdil y wy-chowal, oyczynze pokazywac powinną wrodzoną chel milośe, osierociale y vpadley, prawie od wszystkiej opusczoney, la-skawą podac oycowską rękę et in tam afflicta et calamitosa oney rękę, iako pobozny syn o własney radził matce swoiey.

Zlecilizmy ich miom pp. posłom, korthychezmy zpolnenni wolnemi głosy, to jest iego mei pana Stanisława z Sarbiewa

¹) Акти, куди вписано цю ухвалу, де-що вщені, брак навіть по-чатку. Сі недостачі тут викропковані, що-ж можна буде доповнити, всього в ( ).
Sarbiewskiego, grabiowieckiego, koryciskiego starostę, iego mci pana Iana z Łychowa Łychowskiego, podstolę belskiego, iego mci pana Thomasza z Karnkowa Iąkowskiego, pisarza ziemskiego belskiego, iego mci pana Alexandera z Komorowa Komorowskiego, woyskiego hrodelskiego, aby te exorbitancye nasze na cześliwy, da P. Bog, seym coronationis wniesli.

Pierwsze poruczylimy to ich mm. pp. posłom naszym, aby ante omnia pilna około tego inquizycja (była) . . . woyska tak wielkiego . . . kazalo, aby debitis poenis iuxta excessum . . . był karany.

(P)otym tesz to ich mm. pp. posłom zlecilizmy, aby denastationem et calamitatem, którą przez nieprzyiaciela kozackiego woiewodztwo nasze odniosło, przełożywszy rzptey, starali się o to, abyśmy nie tylko consolationem pro tunc, ale y na potym securitate et praesidium skuteczne y realne otrzymali. A isz maioribus nostris placuit, ze rzplita nasza nie może miec lepszego praesidium, tylko woysko kwarciane, przeto ich mm. pp. posłowie nasi maią sie w tym postrzegac, aby numerus kwarcianego woyska stanął taki, który by mógł incursionem nieprzyiacielskim dac odpor, lubo by dupją kwartę na to obrocic, także cla gdanskie, iako y insze accizy, prouentow rzptey.

Poniewasz zas nic nowego względem praw starozytnych naszych ich mm. pp. posłom nie poruczymy, dlatego też ich mm. pp. posłowi nasi starac sie maią, aby przy starych prawach naszych y wolnościach stawając, nic nowego nam nie przynosili.

Distributiueam iustitiani maią miec ra pamięci ich mm. pp. posłowie nasi, aby król i. m. przyszły wakancyje bene natis militibus rozdawal, zadnych za to vponinkow, corruptelas, honoraria et similia, nec per se nec per alias personas, nie biorąc.

Ze zas częste w constitucyijach mancamenta albo addittamenta bywaią, tedy ich mm. pp. posłowie nasi postaraią sie, aby do spisowania constitucyiedy deputati bywali . . . nie by-
wali, a tyl(ko) od seymu do seymu we dwie lecie, iako prawo iest, y tego sie dopomniaą, aby inter pacta conuenta włożono, zeby król i. m. nie mógł jednue osobie conferowac oraz het-řanstwa y kanclerstwa pospolu.

Controuersia dessidentium wielkie zawsze impedimenta czyni w sprawach seymowych, przeto aby podług confedera-
cyiey zuchowani byli, postarąja się ich mm. pp. posłowie.

A ze pod czas zuchwalstwa terazniejszego kozackiego od poddanych własnych przez bunię w woiewodztwie Belzkim iniuriae nie male są nobilitali poczynione, tedy ich mm. pp. posłowi nasi serio prosic rzpętę będą, aby prawo stancło, izby ratione [ad]ministrationis iustitiae z nich abo statuitionis incul-
patorum względem krzywd tempore interregni, wtargnienia ko-
zackiego w grodzie na querełach sine admissione appellatio-
nis praevia inquisitione sprawiedliwosc czyniono.

A poniewasz iego mosc p. starosta Grabowiecki na po-
trzebę woiewodztwa Belzkiego cum consensu braciey wszytkiey tegosz woiewodztwa pewną sumę v iego mci pana Thomasza z Karnkowa łankwskiego, pisarza ziemskego belzkiego, y v iego mci pana lerczego Wozuczynskiego, lowczego belz-
kiego, wziął na co recognicye od iego mci są dane, tedy ich mm. pp. posłowie . . . sposobem . . . sądem imci pana sta-
roscie grabowieckiemu winni są retenta na tę sumę, y onych nie oddali, quorum nomine iego mosc pán starosta grabo-
wiecki te sumę od pomienionych creditorow powziął, także sine appellatone et quiauis dilatione zaplacili.

Strony woyska zaporowskiego zlecilismy ich mm. pp. po-
słom naszym w tym pilną ostroznosc, zeby przestrzegali tego, aby nad dawny zwyczaj liczbą nie przechodziło y zeby pod jurisdictią rzpętę zostawało.

Isz też wielkie spustoszenie zamków w starostwach dzieją sie, a ich mosc panowie starostowie, dobr tych vzywając, o to nie dbaį, dla tego ich mosc pp. posłowie przymuwią sie, aby według prawa dawnego ichmosc pp. starostowie zamki
restaurowali sub priuatione capiteaneatus, na co y lustracj

Więc też nie mała szkoda, y wyma z prouentow rzeczy-

pety dzieje się, ze minnica wakuie, przeto starac sie o to będą

ich mosc pp. posłowie nasi, aby ten prouent z minnicy wie-

cy iuz rzpety nie ginął.

Wniosą tez y to ich mosc pp. posłowie do rzpety y po-

staraią się, zeby obrani na seym posłowie byli przysięgą obo-

wiązani.

Iesli by chorągwie jakie powiatowe, które w potrzebie pod
Piławcani mënzie sobie postępowali, darowną ewiere od
rzpety in vim gratiudinis otrzymali, a poniewaz zas cho-

rzągwie woiewodztwa naszego hanc dexteritatem z wielką od-

wagą pokazali, bo siła towarzystwa postrzelnanych, zabitych
y w niewolą zabranych zostało, tedy ich mosc panowie pos-

łowie nasi do rzpety solenne wniosą za onemi petitum, aby

od takowey ze gratiudinem oddalení nie zostawali.

A ze wyniosłosc apparenceyiey, nie tilko w stanie rycer-

skim, ale y miedzy ludzmi plebeiae conditionis, luxum za-

wziela, dlatego ich mm. pp. posłowie postaraią się, aby lex

sumptuaria byla reassumowana abo y meliorowana. Przy tym

zamek belzki, który, w dobrym -mieyscu y połozeniu będąc,

przy innych fortecaeh rzpety mogły byc nie posledni, ale

spustoszały, przeto ich mosc panowie posłowie nasi do iego

król. mci y do rzpety wniosą, aby ten zamek vfortisikowy

zostawał, y slachcie woiewodztwa naszego zeby wolno było

na zamku komory y izby budowac dla obrony za nastąpie-

niem nieprzyiacielskim.

Ludzi zacnych rycerskich y prawdziwie miluiczych oy-

czyznę ich mm. pp. posłowie nasi w pamięc miec będą, a

za wszelaką czułość y pieczołowanie dla dobrego rzpety

wswiadczone podziekowawszy, vpraszac będą, aby ostrożni bę-

dąc in consilii, przy tych ze swych pracach y vslugach

rzpety wiernie stawali, praw y wolnosći starozytney przestrze-

gali. Ze zaś cnota przy honorze zostawac ma, tedy ich mosc

Zapisa do listopad Wysolam. Pyca y IV.

Więc rzpta, iako matka, łaskawy wzgląd miec ma na synow swych, tych wzglaleza, ktorzy na pociechę y dobrą sławę matce swey rzptey czestokroc z vymą substancicy na swey y z odwagą zdrowia dexteritæe sua w dzielach rycerskich zarabiali, a teraz w szczęciu osłabiawszy, na sądy tylko wtyśkuição y sprawiedliwość switey w rzptey zebrzą. Iako to ime pan Samuel Lascze, strażnik koronny, człowiek ten, którego prace, koszty około przysługi rzptey y w terazniejszym czasie nie tayne y in faturum potrzebnæe, żąda sprawiedliwość switey, aby go w sprawach jego sądzono, dlatego ich mm. pp. posłowie eficiant y krola iego mci y rzptey, aby quod iustum eæ, łaskę macierzynską wznawszy optatis mci dosie sie stało.

(l) ze tesz panien zakonnych belzkich klasztor na przedmiesciu belzkin, przez wielmozystu iey mosc panią wilenska switey pamiæci fundowany, ogniem nieprzyjacielskim jest zniesiony, tedy ich mose pp. posłowie nasi vproszzą rzptey, aby tę fundację pannom zakonnym z przedmięcia do miasta Belza wolno było przenie y klasztor z kosciolem w mieście zbudować, także na to wrąb wolny w lasach mosłow-skich i belzkich. O takowyw wrąb w tych ze lasach arykom Dominikanom belzkin ich mm. pp. posłowie postarają się.

Poniewasz kazda zas cnota ma miec praemium et . . . comonion s(woje), a ze mieszczanie belzczy tautam tidem et dexterityatem, iaka sie w inszych miastach nie nalazła, pokazali swoie, ze dotrzymawszy wjernego poddaństwa rzptey, nawiżnosciom okrutnym nieprzyjacielskim kozackim, siedm razy impe pet szturmowy do miasta czyniacym, vnita virtute z cnottwej Rusiæ, mcznie odwazywszy zdrowia swoie, dali odporn. Za którycz czuloscia y odwagą kosioly y swiąt.nice panskie, acta publiczne zostały z laski Bozey w cale. Przeto zlecamy ich mm. pp. posłom naszym, aby do iego krolewskiey mosci
y rzpływ soleinne wniesli za oneęm petitum, a in vim gratitudinis za tę ich cnotę y wiernosc, żeby się budowac y lepiey fortyfikowac mogli, prawo ich na wręby w lasach belzkich y mostowskich do effectu y exeultyje przyszło. Do tego isz to miasto przez częste pogorzenia ogniem barzo zubożała (sic!) libertacja od wszelakich do pewnych lat podatkow y od przechodzenia takze stanowisk zolnierskich ich mocy pp. poslowie wproszą.

Za miastem Sokalskim, które przez zolniersza y zas przez nieprzyjaicela kozackiego w niwecz jest spustoszone, ich mm. pp. poslowie libertacią onym także od podatkow wproszają.

Które to artykuły nasze, na terazniejszym sejmiku, przez constitucyią electionis naznaczonym, vchwalone, zlecilizmy jego mei panu Gabrielowi Zulinskiemu, woyskiemu buskiemu, podstaroscem grodzkiemu belzkiemu, marszalkowi koła naszego, do akt grodzkich belzkich per oblataem podą.

Działo sie w Belzie, na miejscu zwyczajnym, gdzie sie seymik zwykł odprawowac, dnia dwudziestego wtorego (g)raudnia, roku Panskego tysiacznego szescsetnego czterdziestego osnego.

Gabriel Zulinski, woyski buski, marszałek koła ninieszego mp. Locus sygili.


XXXVII.

Anna Kołowska pozwaas selya dźi Smerčińca ś wi. za napad na dwór w Gumińskach. 23 w. st. grudnia 1648.

[...] Teria quarta post f. s. Thomae ap. ministerialis regni generalis prou. Iacobus Wygonny de Hurniska publice recognouit, quia ipse citationem ad instantiam gnorsorum Annæe de Ryno, relictæ consortis gnosi olim Nicolai Kozłowsky, iudicis terræ Sanocensis, matris, tum Stanislai Nicolai Ko-
zlowsky, princernae terrae Sanocensis, filli eius, delatorum
actorum, contra mecum Ioannem Wielopolsky, capitaneum
biecensem, aliosque tenutarios et possessores, qualenus ipsi
coram iudicio capturali confederationis pultus Cracoviensis
et districtus Biecensis quosdam Kosc seu Kostka atque Hryc
Mielnik de villa Smerechowce, subditos suos, sures et
praedones, per complices et cooperatores coram aduocatiali
ciuli Brzozouensi proclamatos: quidem Kostka et Hryc Miel-
nik ausi sunt feria quarta post f. s. Bartholomei ap. p. (26/VII)
facta mutua cointelligientia et condictamine partim cum aliis
ex montibus Carpati praedonibus, partim ex vicinis villis cu-
riam eorumdem delatorum, in villa Humniska sitam, tempore
nocturno cum armis vi et violenter innadere et irruptere
ibideque gnosa Anna de Rytsuo Kozlowska violenter captuata
et comprehensa tormentis variis fulcibusque igneis et flammos
adnotis torquere, vrere et depositam inquiringo ex ipsa pe-
cuniam crudeler et tyrannice per totum corpus excruiciare
resque omnes et suppellectilem vnaucum argento, pecuniae pa-
rata, vestibus clenediisque violenter recipere domumque et
curiam totam spoliare et depraelari, — statuant et persona-
liter sistant, — feria secunda post f. conceptionis B. V. M.
(14/XII) in praedio honorum villae Smerechowce posuit et
publicauit.

(Lnd. vel. caltr. Sanoc. a. 1648, t. 161, p. 2314—6).

Така сана друга скарава проти Хлевіцького на Івана Локайчика
в Мицьові (с. 2316—8).

XXXVIII.
Універсал Миколая Остророга до шілдатих, аби зазерелали бунтів.
25 н. ст. грудня 1648.

Mikolay Ostrorog, podczaszy koronny, huski, rohatynski
starosta.
Wszem wobec y każdemu osobnemu, komu to wiedzieć należy, osobliwie poddanym miast, miasteczek, wsi y wszelkich włości tak i. k. m. pana naszego miłościewego iako y duchownych y inszych wszelkich, tym wniusalem moiem oznajmuję, isz maiąc roskazanie i. k. m. pana naszego miłościewego, któremu to rzeczęta osobliwym prawem na tym sejmie electionis zlecono, aby miał staranie o obronie y wspokoieniu rzpęty mianowicie w tych kraiach, które z dopuszczenia bożego przez terazniejsze zamieszanie do zniszczenia przyszli, abym z częścią wojska rzeczyptey y i. k. m. p. n. m. poszedł do Ruskiego woiewodztwa dla wspokoienia tamtych kraiow y zabiezenia dalszemu zamieszaniu, czyniąc w tym dosyc woli y roskazaniu i. k. m. p. n. m., który iako pan chrześcianki y pobożny wprzód to wziął przed sie po szczesliwey nominacycy swojej, aby tak wielkie krwie rozlanie miedzy poddanymi swemi zahamował raczył, imieniem i. k. m. p. n. m. do skutku to przywodząc, naprawd z tym sie ozywom, ze wszystkim takim, ktorzykolwiek się do tych buntow mieszali, i. k. m. p. n. m., lubo by za to srogiego karania godni, odpusczac to raczy, takiem jednak condiciami, aby wszelkich buntow od tego czasu poniechali, a do dawnego poddastwa y posłuszeństwa i. k. m. pana naszego miłościewego y panow swoich zaraz sie powracali, powinności i. k. m. p. n. m. y panom swoim według dawnych zwyczaiów aby oddawali, drogi y gościece zeby wszędy bezpieczne, tak iako bywały, zostawali. Czego zeby wrycę wszelakie, osobliwie mięskie y wiejskie przestrzegały, upominam. A iesli by kedy buntuy iakie pokazowali, albo po drogach y gościnaczych niebespieczne przejazdy y gwalty sie iakie działy, mażą temu zabiegać y o wszelaki pokoy y bezpieczenstwo sie starac. Bo gdzie by sie kolwieck bunt iaki pokazał albo na gościnacch y drogach niebespieczne przejazdy y gwalty przeiezdzającym były, wszystkiego tamtey okolicy wina dana bendzie y sprawować sie tego tameczni obywateli będą powinni. A iesli by sami przes sie takim gwałtom y buntom zabiezec nie mogli, mażą dawac
znac do ich mej panow starostow i. k. m. tamtych miesyc. Co kiedy czynie bendą y wszystko to wypelnia, co ia iem z woli i. k. m. p. n. m. wszystkim opowiedem, niech to wiedzą, ze lubo srogie karanie za takie hunty zasłuzyli, tedy im to i. k. m. p. n. m. z miłościwey łaski swej pańskiej odpuszczac ra-
czy; a ieżeli by zaporu swego takich buntow, gwałtow y pu-
stoszenia państwa rzeczytey y i. k. m. p. n. m. poprzestac nie chcieli y zwierzchnościom y panom swoim, pod któremi zdawna zostawali, posluszenstwa y poddaństwa powiunnego nie oddawali, ale buntownikow przechowywali y jakimkolwiek wy-
mysłonym sposobem do buntow sie mieszali, takowych surowie karac nom rozkazanie y gwoli temu z cescią woyska rzeczytey y i. k. m. p. n. m. w tamte kraje jestem posłany, a dla większy wiary copią vniumerau i. k. m. posylam.

Datum w Krasnikiu d. 25 decembris, anno D. millesimo secentesimo quadragesimo octavo.

Mikołaj Ostrorog, podczaszy koronny, buski starosta.

(Ind. rel. castr. Premisl. a. 1648, t. 375, p. 1883 — 1. obl. 29/XII).

XXXIX.

Управ соймоновской ухвали в Галичи 4 н. ср. січня 1649.

... panowie posłowie naszy, do kotrej wolności Zału-
kiew y wsi pr ... iz diuina et humana sacrilega bezboznych buntownikow euertit manus, prosic (będą) ich me pp. posłowie nasi, aby ex redivibus rzeczy powiatu tego kościoł farski halicki, w którym seymiki wszystkie odzpopowiane bywaią, mógł przysć ad pristinum nitorem, także kościał s. krzyza 
oryców Franciszkanow, [w] którym sciana koscielna y konuen-
skie rozebrane są.

Miasto i. k. m. Kolomyia iz do tych czas wecale zostawała wiernosci, po tak ciężkim spustoszeniu aby im sztukowe 
do lat kilku pozwolone było, wnosic będą ich me pp. posłowie
naszy seruata inquisitione na buntowników, co sięgac sie ma
na poprawe munitiele y sposobienie armaty, a przed wrezem
grodzkiem powinni będą tey perceptii doroczną czynie calcu-
latią.

Iz za dzielną odwagę, przysługę ich mciow pp. Łodzin-
skich pięciu rodzonych, na wsludze oyczyn zeszłych, niczym
rzepa nie gratificowała, wnosie będą ich mc. pp. posłowie
naszy prozby, aby we wsi Czaszynie, ziemi Sanockiey, gdzie
gosciniec węgierski idzie, mostowe y groble pozostalem
imie p. Paulowi Raduanowi Łodzinskieniu wiecznemu pozwó-
liła czasy.

Te wszystkie exorbitantie, in vim laudi przełożone, aby
odnioszy swoją naprawę, y wszystkie postulata w posrodek
ordinum regni wniesione y approbowane seymową powagą
by, stac sie o to będą ich mc pp. posłowie naszy, tego nie-
szczescia będący sami participes, gdyz nemo est alienae inter-
pres calacritatis, quem non cadem simul eruduit.

A dla lepszey wagi, pewności y wiadomosti imiei p. marsz-
załkowi przy pieczei swey podpisanie do act tylko halickiego
grodu, gdyz w trembowelskim ieszcze po spustoseniu dla
niebytnosci panow sądowych nie przymiaj, podac zlecilismy.

Działo się w Haliczu duia czwartego miesiąca stycznia
roku Panskiego tysięc szeseset czterdziestego dziewiątego.

Pawel Potocki na Potoku, marszałek seymiku tego. Lo-
cus sigilli.

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1648—9, t. 141, p. 1069).

П р и м е т к а. Си ухвала перековалась лише в такиі останку, як
подано висше, і повної набуть лам ніколи не добути, бо галицькі акти
а того часу дуже нончией, а в теребовельські, як бачимо в тексту, сеї
ностанови навіть не виписано.
XL.

Przywilej siedzenia Wsienia Ambrożyka z Hwaczowa.
5 u. st. ciepka 1649.

Testament nieboszczyka człowieka, a natacción buntownika, morderce w rozliwie kwiemu niewinnew, naizdnika dworow złychczeckich, z kótkim wymienieniem Wasila Ambrożyka ze wsi Zywaczowa, w roku tysięc szeset czterdziesinym dziewiątym, dnia dwudziestego piątego miesiąca stycznia.

Ten pomieniony Wasil Ambrozyk, bywski poymany jako zdracza, a bywski na questyach w Potoku, to zeznał miedzy inszemi zbrodniami, iż na ten czas, gdy bunty były w kraju Pokuckim, nie mało obrało się starszych, mianowicie: Krokoś z Kuszowa, Litus (?) z Obertyna, Olexa Czudadzka z Olesza, Iaremko Popowicz z Tłumacz; ci iako setnicy zebrały do siebie nie małe kupcy, zamek Polalecki (?) wydarli, tych co w nim byli, wyzabiały, dobra, iak srebro y złote, pieniędze, szaty y co tam było dubs, zabrali.

Ztamtaż wrociwszy się zaraz poczeli naizdzac dwory słachcic. Do którego kupcy przybyła słachcic Isakowska, iako na imię: Matyasz Kniechinicki, Bohdan Grabowiecki, oba z synami swemi, Piotr Berezowski, Dmietr Tatomin, z niemi nie mało inny słachcicy, których imieniem obawac nie umiał.

Ci do tych kupcy zaraz przyłączyli się y naizdzali dwory słachcic. Tam też do Karmowa iechali, dwoi p. Tylickiego spalili, stado, towar zabrali, gumno splondrowali, y cokółwiek było dobr, zabrali. Ztamtaż ta słachcic, poblądrowawszy na Pokuciu, dwory słachcicke naizdzali, palili. Gisz po wszystkich przewozach zakazali, aby prumy z wody powywlikali, Polaka, dziekółwiek znalecz, zabiąc kazali y straz, tak dzienne iako y nocnà, około prumow pod garłem miewać kazali, sami mało nie każdy dzień przejedzając się ku Dniestrowi, grozili, aby woyska polskiego za Dniestr nie puszczały, a gdy Wulf z Potoka ku Przewozowi z chorągwią w słachcic przy-
był, taz pomieniona szlachta Isakowska z muszkiotów przez Dniestr strzylali.

nie imci p. Pawła Tyllickiego z xiąg naszych potockich ten testament wydałem z pieczęcią y podpisem rąk naszych.

Iacobus Pyrłowicz, notarius iuratus potocensis m. p. Ian Konwicz, na ten czas woyt. Locus sigilli.

(Ind. rel. castr. Italici. a. 1650—1, t. 143, p. 1590—1, obl 5/VI 1651).

XLI.

Признаня селянина Андрія з Губина, бунтівника.
9 в. ст. січня 1649.

Testament nieroхотного Iędrzeia z Hubina, pod-
danego imci p. Papieskiego, przez quaestyą czyniony przy ich
mciach panach: imci p. Stanisławie Mikulinskим, imci p. Maychr-
rze Wilkowski, imci p. Grzegorzu Ciąłkowski, imci p. Alex-
andrzu Korczynskim y przy wrzędzie zupełnym iazłowieckim,
mianowicie przy bytności p. Leontego, natenczas burmistrz, Fedora Szewca, przysięgłego, y pisarzu mayskim iazłowieckim,
anno Dni millmo sexino quaderno nono, die nona ianuarii.

Zeznanie dobrowolne tego Iędrzeia.

Naprąd zeznał, ze ich w towarzystwie było pięci, którzy
w Zarwanicy rozbili szlachcica niewielkiego imci p. Grochols-
skiego, srebra, szaty, pieniądze y insze ochędztwa, tak mę-
skie iako y białoglowskie, y niego zabrawszy między sobą
podzielili. V Iędrzeia te rzeczy były imci p. Grocholskiego:
pas srebrny złocisty wielki, letnik hatlasowy, łyzek ctyry

Жереса до історії України-Русі т. IV. 20
srebrnych, kobiercze nowy; te wszystkie rzeczy w niego zabrawszy, ime p. Papieski samego ledrzeia wolnym uczynil.

Drugi z nim był Mikita, Misiow syn, także z Hubina, w którego te rzeczy były ime p. Grocholskiego: tkanka z perłami złocista, o którey sama p. Grocholska powiadała przed niemisz samemi, że w pultorusta złotych w niey w zastawie ta tkanka była, w niegoz zupan hatlasowy zolty, w niegoz wbruenie karmazynowe czerwone y lyszka srebrna jedna, z rozerwanego pasa wielkiego srebrnego sztuk dwie; y w tegoz Mikity te rzeczy ime p. Papieski zabrawszy, onego ze wszystkiego wwnil.

Trzeci z nim był lakim, także z Hubina, w którego te rzeczy ime p. Grocholskiego były: płasz szlamami podszyty y lyszka srebrna jedna y sztuk dwie z tegoz pasa srebrnego rozerwanego, obrusy y insze białe rzeczy y jedwabne; te były przy tymże Mikicie, w którego te rzeczy ime p. Papieski zabrawszy, samego lakima wwnil.

Czwarty z nim był Iwan Proskurniczyn, w którego te rzeczy ime p. Grocholskiego były, gdyz tego Iwana ime p. Papieski za haiduka przyiol, a ten był pryncypalem tego rozboiu, — w tego Iwana te rzeczy byty: kubek srebrny y czara srebrna; i to powodział, że słyszał, że w niego y czapka była y inszé rzeczy, których dobrze nie wie, bo sie z niemi dźielectric nie chciał; tenze Iwanko y szkatule rozbił y wszystko, co było w szkatule wybrał, w niegoz y lyszka srebrna byla; te rzeczy ime p. Papieski zabral.

Piąty z nimi był Łuczka, Orarczyszyn syn; temu nie dali z działania nic, tylko jedna lyszka srebrna przy nim była.

Tenze zeznał, że kun wrony imei p. Grocholskiego jest w Borysayka w Czerlenicy.

Tenze zeznał, ze trzech chłopow chodziło z Hubina opryszakami do Beremian, mianowicie: Mikita Kuszkowicz y Hrycke Hryorkowicz y Mikita Kuszkowicz; ci splądrowali Beremiany y pszoły imei p. Chlebowskiego zabrali, które y te raz v nich sq.
Tenzе зезнал, що з темиз опрысками, котрий Береміан підкорював, були з Бедрчовець, мінішовечі: Павель Долинський, Кіан Карыш і Попович зь син з сином своїм.

Котрий тестамент для ліпшого вибрання в своє визнання підгір за нашої мієські радічок, утверджуваний з подписом рук наших.

Леонті, бурмістр іазлівець, В. Пірназі, писар мієській іазлівець, Александер Ковинський, Станіслав Мікулинський, Григорій Шолковський, Раїрцер Вілковський. Locus sigilli.

(Ind. rel. Halie. a 1650—1, t. 115, p. 971—3, obl. 15/VII 1650).

XLII.

Скарґа Яблоновецьких на шляхтичів-Русинів, що брали участь в бунтах. 12 н. ст. січня 1649.

[E] Feria tertia post f. ss. Trium Regum 1649 inducenda erat protestatio gnosi Stanislai Jablokow Cntra nobiliss Alexandreum Holynski Kaczor, Roman Holynski Husak, Andream Grabowiecki Raszkowicz et Alexandrum Holynski Makochon — ratione vna cum rebellibus et hostibus patriae atque rusticis sunt domus inquisitionis et depraedationis et opis et auxilii Cosacis et Wioso-czan, rebellii, conversationis et una cum aliis ad bona villae Pniewie, fortalitium ibidem subitum invasionis et . . . arsonis, aliorum bonorum decuastationis rerumque multarum suarum propriarum exceptionis tempore proxime praeterito, — sed quoniam intra triduum, vt iuris et moris est, copia protestationis ad acticandum non est porrecta, ideo praecauendo indemnitates ratione gnosi notarii loci praesentis est protestatum.

(Ind. rel. castr. Halie. a. 1648—9, t. 141, p. 1070).

Подібну скаргу вже того самого дня Станіслав Грабовецький — contre nobiles Alexandreum Holynski Ка-

XLIII.

Якуб Балобщий подає селян із Перегорська за грабоване.
14 н. ст. січня 1649.

[E] Teria quinta ante f. s. Prischae 1649 gnosus laco-
bus Bialobocki protestatus est contra laboriosos: Holub
aduocatum, Abramko, Andruszko Liwkowicz, Trusz Sulniki,
duos fratres, Petrum, Karp et Hryc Puskarczyki, Chwedko et
Andraszko Riumy, Mały Chwedynka Kowaleczuk, Drabicy, —
subditos de villa Przeborsko, gnosi olim Aurene Lipski
haereditarum, totamque communitatem eiusdem villae, ideo,—
quia ipsi sub tempus incursionis hostium praetextu Cossaco-
rum et Tartarorum res actoreas proprias et frumenta modo
hostili rapuerunt, distraeerunt et inter se partiti sunt.

(Ind. rel. castr. Beliz. a. 1649, t. 256, p. 2–3).

Той сам подає за те ж інших селян.\(^1\) (Ibidem, p. 3–5).

XLIV.

Адам Збиковский подає селян з Хмільна за рабунок.
14 н. ст. січня 1649.

[E] Teria quinta ante f. s. Prischae 1649 ulis Adam
Zbykowski protestationem fecit contra laboriosum Paulum

\(^1\) Назва села видерта в канці.
Pobereznik de villa Chmielno, ad capneatum buscensem spectante, tum vniuersam communitatem eiusdem villae,—quia ipsis feria secunda post f. s. Heduigis (19/X. 1648), dum protestans per villam Chmielno discederet, armati in protestantem, consortem, pueros irruerunt, [pecuniam. resj¹) reciperunt et disperscuserunt, pueros duos terruerunt, vt vitam cum morte commutarunt (sic!)

(Ind. rel. castr. Bels. a. 1619, t. 236, p. 12—13).

XLV.

Андрей Щавільський подає селян з Сулимова за напад і грабованє.
18 н. ст. січня 1649.

[E] Feria secunda ante f. ss. Fabiani et Sebastiani 1649 gnosus Andreas Sczawinski protestatus est in et contra subditos de villa Sulimow: Martinum Szkoda, Pawluczek, Chrapulicha vidua cum filisi Frącek, Philip, Adam, Hanka Sobczycha viduam, Sawa Sczesniuk cum filisiis, aliosque postea nominandos, eo.—quia ipsis sub tempus incursionis hostium supernuenientes in horreum suum in v. Sulimow [frumenta],¹) apparatum domesticam reciperunt, curiam expilarunt.

(Ind. rel. castr. Bels. a. 1619, t. 236, p. 16—17).

XLVI.

Анналь Рогалю подає селян з Городилович й Ульгівка за знищени двора. 20 н. ст. січня 1649.

[E] Teria quarta ipso die f. ss. Fabiani et Sebastiani gnosus Anzelmus a Wareszyn Rogala contra laboriosos: Ostap Didik, Chwedko Wislik, Borys, Iwan Soroka, Chwedko

¹) Запише ресстрю забраних річей додали ш закінені слова.
Soroka, Martinum Husak, Lawryn Koziel, Stecko Krasko, — subditos de villa Hrodyłowice, tum Sawka Macach, Dacko Korowiak, Iacko Worobiy, Kornilo Karp, Kostuk, — subditos de villa regali Vlchwek, nec non totam et integram communem praefaturam villorum protestatus est in eo, — quod praedicti rustici sub id tempus, quo summa potentia Cosaci et Tartari in viscera ipsae grassati sunt atque dominia vna cum nihil villis et possessionibus depopulati fuerunt, antiquam adhuc hostium turbae ad praedictas villas aduenient et curiam in v. Hrodylawice atque frumentarium igni praeberent, maiorem partem frumentorum in domos suas denixerunt, reliqua parte hostium insolentia partim equis depastata, partim ignis vehementia in cineres redacta.

(Ind. rel. castr. Bels. a. 1619, t. 236, p. 20—22).

XLVII.

Florjan Mirecki podaє селян з Гребенова за курб ліса 20 н. ст. січня 1643.


(Ind. rel. castr. Bels. a. 1619, t. 236, p. 23—25).

Той сан подає за те-ж усіх селян в Верхрате (Ibident 25—6), усіх війців в Нотоличі і всіх селян з Лрусі (Ibident 26—7).
XLVIII.
Anna Ostrowska poda seleny za napad na dvir.
22 n. st. cynthia 1649.

[...]

aedificia curiae deiecerunt, pecora, pecudes quaedam maclaurent et cibauerunt, quaedam inter se partita abegerunt, res omnes receperunt.


XLIX.

Справа міщан з Руської Рави проти селян з Верхрати за напад.

26 н. ст. січня, 12 квітня, 20 квітня 1649.

Teria tercia post f. conversionis s. Pauli pa anno Dni 164 nono.

Do krzemu u xiąg niniejszych grodzkich Belskich oblicznie przyszedszy sławetny Thomasz Ironechow syn y Thomasz Goszyk, niegdy sławetny Ewy, sposobem nizey wpisanym zabity, pozostaly⁵) . . . (po)distolego belskiego . . . swy(m) y innych sławetnych m(i)eszan . . . rawskich imieniem, to jest: Sebestyana Kusnierza, Dmitra Podgurzanica y Szczepankowy Szewcowy, niegdy sławetnego Szepana. Szewcza y sławetnego Piotra, nizey opisanym sposobem zamordowanych, pozostaly [w]dowy y matki, takze tez imieniem sławetney Halszky, czorki niegdy sławetney Woyciechowey Osiełczyney, nizey tesz opisanym sposobem zamordowanych (sic!) y sławetney Dorottey Dudkowney, niegdy sławetnego lenderzeja Szabelnika, nizey wyrazonym sposobem zabitego, malzonky pozostaly, więc y sławetnego Woyciecha

¹) Далі як вище, до того додавий спис шкоди.
²) Далі в книзі знищено.
Laszyka — tych wszystkich y swym, iako wyzey, imieniem, skoro prędko po spustoszeniu y wciązeniu przez nieprzyjaciela kozackiego mogli się sposobie przync do xiąg tuteyszych, tak zaraz w wielkim zalem ograbieko p r a c o w i t y c h: Ilka Pioscny, Baszruk Piekarcz Rudy, napierzich y najprzedniejszych iako wszystkiego złego buntowników, tak wczyku niezey mianowanego głównych hersztow y principałow, y Maczka Kowalowego syna, Holana Trojaka, tegosz wczyku naygłówniejszych comprincipałow, tak Ilka Halusczaka, Lewka Tepina, Miska Zoltychzaka, Lacka Przyziezlnika, Sienka Popowicza, (Waska Popowica), Rebiecza Dmitra, Dyda (Sczerbana, Wasiłia Kniazie wuita, brata wuitowego, Iwana Bastruka et Suchopleś) ... tegosz zlosliwego ... ym wirchracinskim y wszystkiy ... bo gromaczie teyze wsi i. k. m. (Wirchr)aty, natenczas dzierzawy i. wielm. inne p. Krzysztopha Koniecpolskiego, wowieody belskiego, starosty stryjskiego, poddanym, pryncypałom y pomocnikiom, imienia onych wszystkich lepiej im wiadomym, skoro jednak do wiadomocy o imionach doydą w postempku prawnym mianowanym, skazyli się o to,

isz oni, chwyciwyszy się z okazyey niecnołliwy zlosliwego kozackiego swawolenstwa, obrzydliwym tyranstwem y zdradą przeciw panom swym napoionego, szerząc y napełniając otchłan iadem tyraniskim wuyzdalego szubrawstwa kozackiego, onym iako nieprzyjaiołom rzptey pomocni byli, przykazania Boskie y prawa koronne, o mężobuystwach y rozbioach po drogach zakazuice, w zgardę zdeptali, zwierzchnoc poddanstwa swego zlosliwie zdradzili, przełożenstwa sądy y wrzędy lekce powazając, sprawiedliwose świętą sprosną swą smålością zelzyli, ze terazniejszych protestujących szkodliwie y tyransko vkrzywdzili. Albowiem gdy straszna zarazliwa kozackiego hullastwa burza tu do krajow wowieodztwa Belskiego niebiespiecenstwo wszystkim przypędziła, teraznieysz vkrzywdzeni z ynnymi swymi wyzey mianowanymi sąsiadam, ze wszystkimi(ymi) swymi doslateczezkami, na które przez wiek swowy pracowali, chcąc się w polskie kriea przed nieprzyjacielen
vmknąc, z miasta Rawy, opusciwszy domy swoje, wyjechali, —
natenczas pomienieni obwinieni mianowanych wkrzywdzonych,
przez wieś Wierzychwał we wtorek przed wieczorem iadących,
wprzód łagodnymi y sąsiedzkimi mowami odradzając przeci-wko nocy w drogę iachac, wczasny noceleg obiecali, do do-
mow swych zaprosili, a potym zdradziecko radą spiknawszy
się, w nocy nade dniem potaiemnie, w oręza się rozne przys-
sposobiwszy, y niespodzianie s kijmi, z szablami, ztrzelbą, ko-
samia gwałtownie wderzyli, sławetnych Ewę, żonę sławetnego
Thomasza Koczyka, Szczepana Szewca y Piotra syna iego,
Wojciechową Osiecką, lendarzia Szabelnika — tyransko za-
bili y na smierc zamordowali, ciała ich nie wiedzieć gdzie
podzieli, innych protestujących srodze poranili, wozy wszystkie
z ubóstwstwem y dostateczkami, także bydalkami sposobem
rozboiu gwałtownie wydarli y miedzy się podzielili, których
dostateczków takowy się regestr tu opisuje...1), ciała zabitych
jedne gdzieś potopili, drugie pozakopywali, innych zas pro-
estujących zranili, przez który to swowy takowy niezbozny uczy-
nek bezpiecenstwo ludzi podroznych i o zaboystwach y o roz-
boystwach y rozboiach na drogach, prawem pospolitym obwa-
rowane, zgwałcili y winy w sprawie o tym opisane popadli,
o co wszystko pomienieni (sic!) protestujący imieniem swym
y pomienionych swych mieszczan, iako wyzey iest, oswiado-
cezają się, zachowując sobie wolne poprawienie tcy protesta-
cyce y rzeczy innych mianowanie.

Et in verificationem praemissorum statuerunt mlem regni
gnalem prouidum Iwan Lysik authen, iuratum, offo prati no-
tum, qui statutus in vim suae verae ac fidelis relationis va
num nlibus Ioanne Zelisky et Preslao Kozłowsky maioris ac
euidentionis testimoniis gratia sibi adhibitus pablice, liberem hec
verba recognouit: Iz ia będąc z urzendowny rekwyzy-
yczey od pomienionych poddanych miasta Rawy wezwany we
wsi i. k. m. a dzierzawie imcy p. wojewody bełskiego w Wierz-

1) Zadla przestowcza i ne velikiy wagi propuszczone tu sей спис.
chracie we czwartek przed św. Agnieszką (14/I) wespół s pomienioną słachtą byłem, i tam, gdy pomienieni poddani miasta Rawy opominali się o poddanych wieżchraciskich rzeczy tych, które oni sposobem rozzoynicym onym wydarli y ludzi nie mało pozabiaiali, oni, to jest poddani Wierzchraty nie wszystkie rzeczy bydz przy sobie opowiadali, mowiąc, iz ie nam Kozacy poodeymowali, a tak co mamy, wozow proznych kilka y wołow kilka, naydzie się y co wiecey, to sobie bierzcie. Pomienieni zas poddani rawscy tego brac odmawiali, tylko się o tym przede mną woznym y słachtą protestowali y ządali, abym tych pomienionych rozzoynikow do rosprawy aresztował, com wszystko uczynil, o czym teraz to moie zeznanie, we wszem prawdziwe, do xiąg niniejszych zanoszę, nilibus praedictis eandem ipsam in toto suis relationibus approbandam et attestandam).

(Ind. rel. castr. Dol. a. 1649, t. 233, p. 46 - 56).

З дальнего ходу сей справи в белезим щродським суде насю дво осуди и одну скаргу, що подасмо на сьй місци. Ось декрет першої пересправи з 12. в. ст. квітня 1649.

Tertia secunda post dominicam conductus paschae).

... Hodierneque itaque in termino peremptorio ex vi eiusdem citationis in diem hodiernam modernosque terminos querealum legitime incidente et deueniente officium praesens castrense capitaneale belzensze, cui pro lune gnosus Gabriel Zulinski, tribunus busensis et vicecapitaneus officii praesenti causaque modernae iudex, praesidebat, controversiis partium utrarumque praefatarum, quas acterea per famatos Thomam Froucek, Sebastian Kusnierz, Tomas Kocek, Dmiter Podgorza- nica suo et aliorum nomine, citata vero per nlem Paulum

1) Вкінці пропускаємо огляд ран Тома Гожика.

2) Акт сей не повний бракує в середні два листки, прочиток, що єсть повторення назви, пропускаємо.
Другий декрет виданий опісля (набуть 19. н. ст. квітня) такий: 2) Alexander Stanislaus a Belzec Belzecki, belzensis etc. capitaneus. Vobis laboriosis: Ilko Pisoczny etc... ad instantiam instigatoris officii nostri eiusque delatorum tam etiam: Thomae Fronckow syn etc... datum in castro Bel-

1) Свідоцтво воєнного.
2) Дата цього акта знищена і годі її докладно зазначити, тим більше, що він згідно показ поніж акті з 1648 р. Вступні формулі скорочено.
zensi feria sexta post f. conversionis s. Pauli pa a. D. mille
simo sexcentesimo quadragesimo nono (30/I. 1649).

Praefata pars actorea eosdem iureuictos in cita
zione superius nominatos ad officium praesens castrense ca
pitaneale belzense per ministerialem regni gnalem prouidum
Nicolaum de Gora, apparitorem officii praeentis, ter et ultra
iuris cois formam quatuor vocibus clamatos nec per se, nec per
suum quempiam legitimum plenipotentem comparentes in toto
suo lucro pro toto idque iterum post arectum prioris similis
condemnationis per nlem Paulum Raiski iudicialiter imposi
tum, videlicet infamiae et ccelli admittiendos officio praesenti
iuxta candum citationem praetactam et praesentia acta officiose
condemnaverunt.

In vim autem luceri modo pseemisso in contumationem su
prascriptorum citatorum obtentii iuri communi et affectationi
partis actoreae inhaerendo officium hoc idem castrense capi
taneale belzense, cui pro tunc gnosus Gabriel Zulinski, tribu
nus buscensis, vicecapitaneus officii praeentis et causae mo
dernae iudex, praesidebat, super citatis praesatis uti contuma
cibus lucrum poenarum legum videlicet infamiae et ccelli de
cernit ad candumque publicandam nlem regni gnalem proui
dum Nicolaum de Gora, apparitorem officii praeentis, addi
dit et deputavit causamque praeentem pro ultimaria et finali
in personis praedictorum citatorum et bonis eorum omnibus
 ratione praemissorum executione facienda ad locorum capita
neos, sub quorum iurisdictione bona corundem citatorum pro
pria consistunt, ipsique in personis suis praeveniri potuerint, re
misit praesentemque remittit decreti praesentis vigore 1).


До тій справи належить скарга на Іваса Райського за випу
щоне ув'язнених верхратських солдат з 20. н. ст. мар 1649.

1) Далі реляції вояків.
Teria quinta post Dominicam Exaudi pm a D. millemo sexmo quadrimo uno.

Ad officium actaque praesentia castrensia capitanealia Belzensia personaliter veniens usis Ioannes Izdebsky, plenipotent ens consarum gnosi Ioannis a Lychow Lychowsky, vexilliferi palatinatus Belzensis, in et contra nlem Pauli Raysky, judicem iudeorum palatinatus Belzensis et plenipotentem causarum illris ac magci Christophori a Koniecepole Koniczsky, palatini belzensis, nec [nun] laboriosos Lewko et Misko de Villa s. r. m. Wierzbrata, tenutae ad praesens illris palatini belzensis subditos, nomine praefati gnosi vexilliferi palatinatus Belzensis et famatorum: Thoma Fromcchow syn, Tomko [Ko]ezik, Sebastiani Kusnierz aliorumque in processu causae infranominatorum specificatorum ciuium Rauensium, praefati gnosi vexilliferi palatinatus Belzensis subditorum, solennem protestationem fecit in eo, quia praefatus usis Raysky, dum in causa per memoratos ciues Rauenses illris palatini belzensis respectu statutionis subditorum Wierzbratensium, qui eosdem ciues Rauenses in via libera, publica more praedonico depraeedati sunt et alios conciues occiderunt, processa causa eis istius de praemissis latoriibus esse ad officium praesens intentata, in qua causa praefatus illris palatinus et vicepalatinus belzensis per decre tum officii praesentis praefatos subditos duos statuit et respectu aliorum suspensa intercessit, qui statuti ad decisionem causa ad carceres sunt mandatati, et in quibus carceribus vigore eiusdem decreti iam existebant sub custodia, ille finitis terminis querelarum ueniens ad castrum praesens carcerisque, ubi praefati inculpati existebant, intuitu eliberationis ex carceribus eosdem inculpatos privata sua authoritate submissis verbis impetravit custodes corundem inculpatorum, ut praefati incarcerati domum ipsius post ciuitatem Belz in suburbio existentem gratia quasi exercendi laboris domi suae pro duabus horis tantum veniant, eosdem incarceratos ad id per eundem bene instructos post recessum suum et castro
praesenti et carceribus cum custodibus eorumdem inculpatorum in catenis existentibus domum suam se uocauit, occasiōnem fugae dedit et informauit, prout iisdem duo inculpati, dum praefati custodes eosdem ad carceres rursus imminente vespere diei hesternae ducere voluissent, praefatus Raysky eosdem e domo sua dimittere noluit, sed post pernoctationem incarceratos se dimittere ad carceres obtulit, eosdemque noctu, nescitur quo, fecit, ipsi vero incarcerati non expectata decisiōne causae sue subter fugiendo vindictum facinoris sui ex carceribus egressi sunt. Cum itaque praefatus nīs Raysky et incarcerati in leuipendium et conuulsionem decretī officii praeśentis castrensis capitanealis belzensis processerunt, ideo ratione omnium praemissorum contra eosdem iterum protestatur et manifestatur, offerendo eos, cui de iure competierit, ratione praemissorum iure actoros 1).

(Las rel. castr. Belz. a. 1649, t. 236, p. 500-504.

L.

Забите Теофілі Ржмовські селянами в Грабівці, Сієкі, калуськими міщанами в ніч 26 г. ст. січня 1649.

[E] Teria teria in crastino s. conversationis s. Pauli nīs Iacobus Rzymowsky corpus exangue olim nīs Theophilae Kielczonska, olim nīs Hrehorii Strutynski primi, secundi vero nuptus consortis suae legitimae, circa inuasionem bonorum villae Sie(wka) Holynska et depraedationem in curia nīs Hryn Holinsky per illassoriosos licentiosos tomines: 2) poponem de villa Grabu(wka); Sieniuta Pellionem, Hryc Kra-wiec, Luc Prokopowicz, Fedko Swiec, Romanko Swiec, Marko, Iacko, honesti Iwan Narozny sororinum, Czebula, cuius nomen ad praesens ignoratur, tum et Lawer Kowal et Saidu-

1) Далі йде сьвідоцтво воєнного.
2) Опущене місце на інш.
czka ciues calussienses; Stas Koluszkowicz wataman cum filio eius, Klim cum filiiis duobus, Iwan Kopanicza, Artym cum filio, Demko fratrem eius, tum Teodori Koblański filium Homa, Anton, Olexa, Tymko, filium Wasil Kaczanowicz, totamque villae Siewka communiteratem; Iwan cum fratribus totamque communiteratem villae Mosciška; Matwiey, Les Mikni- nik, Wasil Roznaiewicz cum genero ei filiiis, Iwan Kosny, Iwan Brehik, Iwa[n] Rysak, Vlaszyn Przysiężny, Tymko vathamam et totam villae Puyło communiteratem; Andrus et Iarena Orepeczyc de villa Kamenti; Wasic, Wasililium knioziow et Iwan Kolowicz de villa Kadłube, — hono- rum capitanei Calussensis subditos, interemptionis tyrannice feria quarta post s. Andrae apostoli pene pta (2/XII. 1648) perpetratae officio praesenti praesentauit.

Mis gnalis regni providus Halin recognouit, quia ipse cum ulibus Hryńko et Wasil Holynskie die hesterna in circulo oppidi Kalusza circa requisitionem administrandae insti- tiae apud gnosum Serebriski, nuncium et famulum magci capi- tanei calussiensis, coudenque poponem de Grabow[ka], vit primarium omnium excessuum et tumultuum authorem et pro- motorem, in hospitio eiusdem gnosi Serebriski, Fedko vero Swiec et Marko in domo perlidi David Iudači in oppido Kal- lusza sub custodia satellitum magci capitanei eiusdem oppidi Kalusza arestauerunt.

(Ind. rel. castr. Hal. a 1648–9, t. 111, p. 1071–2).

I.

Йона, Жид з Липська, подає Симона Івашковича, міщан з Горая і селян зі Звоя за побиття й отрабованця. 29. н. ст. січня 1649.

Teria quinta post f. conversionis s. Pauli ap. pa anno Domini 164 nono.

Do vrzendu y xiąg niniczych grodzkich starostnych Belzkich oczywiscie przyszedszy Iona Izraelowicz, Żyd obywa-
tel miasta Lipska imcy p. Iana z Lipego (sic!) Lipskiego, skoro ien o wrocł się do domu swego z miasta Opatowa, gdzie był przed naiażdem kozackim z tatarskim z zoną y z dziećmi, z wnukami, inszymi pokrewnymi swymi y zbo-
rem swoim, wchódąc niebieszczenstwa y rąk nieprzyjaciel-
skich, viachał, imieniem swym, tudziesz y Izraela - Feygli,
dzieci swych, nigdy z Tałą małzonką w Tomaszowie z tego
świata przez zabicie nizey opisane zeszły, iako potomków
małzonki swey, y Icka, siestrzenec swego, w łanowie steriiiter
takowymże sposobem zeszłego, tudziesz imieniem meizonky
y potomków niegdy Chemia, przerzuczonego Chaimowego syna
y nieuwistky siebie protestuicąego, y Moyerza zięcia swego
y Feygli, małzonków, Leyzera y Hendla, synow iego, Moszka,
zięcia tego M. izesa, y Gypy corki, a wnuków swoich: Moszka,
Żyda stoianowskiego, pokrewnego swego, Fayby z Lipski,
pokrewnego swego, Leyby, syna Słominego, Azyka
z Ostroga, mieszczanina, Moszka, Żyda stoianowskiego, y Icka
Dauidowicza, sługi swego protestuicąego, z wielkím zalem świad-
czył y protestował się przeciwko slaechtnemu p. Szymonowi
Iwaszkowicowi, dozorczy puszczy wlosci Goraia y łanowa
wielm. inci p. starosty kaluskiego dziedziczney, iako prync-
całowi, tudziesz przeciwko praco witemu Robakowi, le-
nemu ze wsi Zwoli, także y innych lesnych z roznyc wsi,
kótych lesnych bylo pięc, tudziesz wszystkicy gromadzie teyze
wsi Zwoli, dzierzawy na ten czas ichnum. pp. Stanisława
Wieteskiego, stolnika belzkiego, y Andrzeia Rzeszofarskiego,
także i przeciwko mieszczanom z miasta Goraia, w liczbie
osmnaście koni będących, których imiona y nazwiska prync-
całowi są wiadome, gwałtu nizey opisanego pomocnikom
y wspuluczeńnikom, pozwami potym specificowanych (sic!), iako
skoro do wiadomosci przydadą, — o to,
iz pomieniony pryncpał spolnie z pomocnikami swymi, nie
mając zadnego wziadłu na surowosc prawa pospolitego, któ-
rym pokoy y bespuczenstwo ludziom wszelakiey kondycyey
każdego czasu, mianowicie pod czas interregni y osiroczenia

Jęzeca do istorii Ukrayny-Ryss t. IV.
korony, tak dawniejszymi, jako y terazniejszym kapturem, jest warowany, nie obawiając się win, w confederacyach przeciwko gwałtownikom bezpieczeństwa ludzi podroznych wchwalonych, czasu niedawno przeszłego, to jest w poniedziałek nazajutrz po święcie wszystkich świętych (2/XI. 1648), gdy tenże protestujący się, z wzwysz miarowanymin osobami, z miasta Lipska viżdżając przed nieprzyjacielem, z noclega wychawashi ze wsi Kocudzy, goscinem zwykłym iachal ku Ianowu w niemalę liczbie wożow, których tak iego jako y inszych z roznym mierwsc Żydow było siedemdziesiąt, — obaczywszy ich idących, vmsłnie idąc ku nim iako by od Ianowa, gwałtownie z lesnymi y mieszczany z Goraia nastąpił y tych wszystkich, w jednej kolei idących na dobrowolny drodze, szarpe y rzeczy ich z wozow wydzierac począł, a postrzegsy, ysz wosy dobrze nałożone y obciązzone były, których rzeczy lesni y mieszczanie przy niem bendeną wwięcze nie mogli, sam pryncypał p. Iwaszkowicz, odiachawszy do wsi Zwoli, wszelkę gromadę z roznym oręcem, z kosami, z kyimi s koszturami, cepami, strzelbą y inszą bronią, dobawaś niektórym dla prędkości koni swoich, wyprawil, a sam przypatrując się morderstwu y łupierstwu, we wsi pozostał. Ktorzy to tak gromada iako y lesni ze wsi Zwoli y mieszczanie z Goraia spolnie się skupiwszy, naprzód pomienionego protestanta kiemi w głowę wderzywszy y krwawo słłuczowaną, szkodliwą ranę y inszę zadawszy, na ziemi położyli; zonę iego Tabę kyimi zbili y rękę lewą między pięścią a lokciem we troie złamali, y inne rany zadali, ktora z tego świata w drodze w Tomaszowie od zbića zeszła; synowi zas Izraelowi pięć razow bitych, krwawych, skodliwych w głowę y w twarz kyimi y cepami zadali y za vmarlego zostawili; zonę zas iego Chay szkodliwie kossą przez vecho lewe ranili; Moszkowi cztery ran przez twarz y na ciele y w rękę prawą zadali y wszystko ciało kyimi okrutnie zbili; zonę iego Feygę, którzy lesny Robak puńpiłta sta złotych roznzy monety wydarł, kyimi niemilosćie zbili; a dziewczę iego Cypę, u kterj szesnacie talerow twardych wydarli y syna Leyzera
kyimi haniebnie potłukli; także y Moszka, Žiuda z Stoianowa, poranili; Icna, siostrzenca protestującego się kyimi zbiły, od którego zbicia w Ianowie w drodze z tego świata zszedł; Chaïma Żyda kosą y cepami smiertelnie w głowę poranili, który od tey rany w Opatowie wespoł z Chęnią synem, który od kiow zbit y od innych razow w Ozarowie w drodze także z tego świata zeszli; y innym rany, razy szkodliwe, smier- telne, zbite, sine puchłe zadali, których razy y rany y gwałt takowy woznym, słachę, mieszczany y ludzmi wiary godnymi jest obowiedzony, iako o tym relacja szerzej w sobie opiewa y będzie na każdym sądle obiasniona. Którym tyranskim morderstwem nie kontentując się, rzeczy z wozow gwałtem wydzierac y wozy rozbiac rzucili się y te rzeczy nizey miano- wane sposobem lupa y rozboiu zabrali y międz y się po- dzielili 1).

\[\text{(Ind. rel. castr. Belz. a. 1619, t. 236, p. 65-71).}\]

1.11.

Uniwersal korola do Mikołaju Zaźwiliłowskiego, abo opustwią
Peremyśl. 30 n. st. cienia 1649.

Ian Kazimierz etc.

Wszem wobec y każdemu zosobna, komu to wiedziec należy, a mianowiec chorągwiom vrodnego Bruniowskiego, vsarskiey, y vrodnego Mikołaja Zaczewiliłowskiego, kozackiego, rothmistrzow naszych wiadomo czyniemy, isz za nowemi buń- tami swęwoley chłopskiey na Wolyniu y Podolu rozkazujemy wydac, iako najpředzej, uniwersaly do woyska naszego, aby bez wszelkiego omieszkania, jedne chorągwie ku Podolu, dru-

1) Dalsi prounika sistema podrębny spis zabryanych richey ta dokładnej
ogładc ran.
gie ku Wołyniowi, dla dania wstętu y vskromienia tey swo-
woley ciągnęli, zaczym y do wiernosci waszy wymysnie ten
uniwersał nasz wydac roskazalismy, abyscie, iako ten uniwer-
sał wierności waszy dojdzie, zaraz się z Przemysła ruszyli
y zadney krzywdy tak mieszczanom temecznym, iako tesz
w ciągnieniu wbojiem ludziom nie czyniąc, w te tam kraie
spieszyli, y lubo do wrodnnych belskiego albo kamienieckiego
kastellanow naszych ciągneli, zostawiszy jednak mieszczan
przemyskich; ieżeli by ktorzy wkrzywdzeni beli vkoionych (sic!),
aby się do nas supplicami swemi nie udawali.

Nie wątpiemy nie, ze wiernosc wasza mając sławe dobrą
przed oczyma y wchodząc surowych artykułow woyskowych
zaraz sie [ze] stanowiska ruszyć y niemieszkanie y w te tam
kraje z drugimi pospieszycie, inaczej nie czyniąc dla łaski
naszej.

Dan w Krakowie dnia XXX miesiąca stycznia roku pan-
skiego MDCXLIX, panowania krolestw naszych, polskiego
y swedzkiego, pierwszego.

Uniwersał, aby z Przemysła wstąpili, ktorzy przez kozaki
zniszczeli.

Locus sigilli. Jan Kazimierz, król.

*(Ind. rel. castr. Premist. a. 1649, t. 376, p. 88 – 9 obl. 8/11.)*

LIII.

Szczegółowy podczas sezon z Dowgogo i Berlīg za te, že zni-
ścił ygo dobir y zabili ygo žinku Annu i Annu Kurovskuy.
Z r. st. lutego 1649.

Feria quarta in crastino s. purificationis B. V. Mariae
anno domini millesimo sessimo quadrimo nono.

Ad officium et acte praesentia castrensia capitanalia ha-
liciensia personis veniens gnosus [Georgius] Swierzechowiecki,
olim gnosae Annae Oydrzanowska crudeliter interemptae ma-
ritus itinus, suo et ulis Stanislai Ozyrzanowski, fratris ipsius germani, nomine, quam primum ad acta praesentia aditus patient et notitiam de corpore interempto accepit, solenniter et querulosae (sic!) questus et protestatus est in contra, laboriosos: Mikita Tureczyn, Proc Czernichow, Iwan Czernichow, Ganczarz stary, Onufrei, Andrus filios ipsius, Mis Minda, Wicko fratrem ipsius, Fedor Opryszko, Kuz, Proc Taratynicz, Anton Corkowicz, Iurko Kobieli, Andrei Seniuszkow, Pasynek — de villa Dolhe; tum laboriosos: Iszkowicz, Jackow, Iwan Fedyszyn — de villa Bertoity s. r. m., mei Ioannis a Zamoie Zamoiski, capnue calussiensis, subditos, lemutae ad praesens gnosae Annae de Potok Szredzinska; tum et alios ipsorum complices ipsis de nominibus et cognominibus melius notos, cum quibus postquam innotuerint saula protestantibus reservatur actio, homines licentiosos et siccarios, — ideo, quia ipsi non veriti poenas legum ratione infrascriptorum seuere sancitas, imo in contrarium carundem ausi sunt temporare non pridem praeterito, vet anno paxe elaps, circa festum s. Andree ap. ascitis sibi multis cooperatoribus, complicibus ad perpetuandum infrascriptum facinus, instructi cum armis, bombardis, falcibus, immemores tum proximae vicinitatis cum praenominatis protestantibus a multis annis ex predecessoribus suis sine quavis data litis occasione ad rancores manentes, accepto quodam maleuolo animo erga praenominatos protestantes et alios conuicinos suos vi et violenter temerario quodam ausu bona ipsorum: propria mo(do) Kozakorum inequitare, ibidemque primum curiam protestantium gnosorum Swierzchowieckich cuniugum [in v. Tuzylow] igne circumclo supposito, rebus orrum varis ibidem existentibus totaque suppellectili domestica inue ablatis, combusserunt et in pulvere rem redegerunt, equiream, pecora, pecudes, sues, auseres, gallinas, annates totamque supplpellctilem domesticam vi et violenter receperunt et, quo voluerunt, fecerunt. His non satiati accepta notitia de reditu ad villam Tuzylow, residentiae suae,
olim gnosae praeftae Swierczhowiecka consortis suae, quo
vna cum olim gnosa Anna Kurowska cuitando pericula prope
vndique immemoria varia in loca consulentes salutis suae
abscodelabant, ad candum villam Tuzylow in vna ferme septi-
mana post praefactum patrandum seclus suum innuerunt ibi-
demque statim facta diligentia cura et querella in praefata villa
Tuzylow, vbi nam se locorum praefatae matronae fecerint, mi-
nis et verberibus etiam morte villanis, si et in quantum ipsas
absconderint, et de eis praeftatis homicidiis non narrauerint,
imando, postquam variis modis de ipsis rescuerint, pospo-
sito timore dei et dilectione proximi in partem reiecta cased
gnosas Swierczhowiecka et Kurowska, personas innocentes et
fere iam post secessum a Kalusza Kozakorum pacem assu-
ratas, de domo labsi Ichmat Markowicz, subditi praeftae
Swierczhowiecka proprii, vi et violenter nulla commiseratione
in personam innocentem, nulla pietate in Deum, nullo metu in
leges prohibito candum gnosam Sierczhowiecka fere iam pro
limore semiuuam extraxerunt sicque extractam de domo per
domos praefatorum villanorum Tuzylow in summum ludibrium
et deducorem (sic!) personas equestris conditionis et totius
familiae ipsius detrimentum non mediocre de vestibus, ornamen-
tis, clendiiis, pecuniis querendo duexerunt. Post modum cum
iam praefata gnosa Swierczhowiecka tot trucidationibus verbe-
ribus et aliis oppressionibus diversis aducta fuisse, sperando
vero tamen ad futurum salutem suam peruenire, res suas
omnes tam in vestibus, pecuniis alisque ornamentis mulierum,
quas inter subdi(tos suos a)d conservandum reliquerat a quo-
libet deportare ius(sisset, ipsi) immemoria talis beneficii accepti-
tis iisdem rebus omnibus candum olim gnosam Swierczhowie-
ska, praegnautem personam adhuc in inueniti actate existen-
tem, ad villam Dolhe absque omni opere misericordiae addu-
xerunt ibidemque in fluvium dictum Lomnica inhumaniter ty-
ranalice lapidibus ad collum et post induam appendis in gi-
rum profundum trucidarunt et horrende iniecerunt et, vt in
profundam submergetur, hastis vulgo rohatinami a littoribus
semouerunt. Ac demum cum iam fluminibus pro tunc magnis recedentibus in littore corpus exa[n]gue iaceretur; ne a quo-piam hominum sepeliretur, ac potius ut per bestias deuoretur horrende in maiorem ignominiam, morte ibidem minando praec- cipuere.

Aliasque violentias, damna, iniurias tam praefatis protestantibus quam subditis ipsorum ad hucusque tempus perpetrarunt, ratione quorum omnium idem protestans iterum atque iterum contra cosdem inculpatos protestatur offerendo se, seu quem de iure competierit, ratione praemissorum iure acturum 1).

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1648—9, t. 141, p. 1077 80).


1) Даній є опис інциденту з огляду трупа і реліцію про арештования поданнях.
2) Привіщее взято а нижче згаданого позув.
LIV.

Войцех Сваричовский подає міщан з Калуши і селян того по- віту за бунти в осені 1648 р. 8. н. ст. лютого 1649.

Tertia secunda post. f. s. Dorotheae virg. pxma.

abbatis coronouiensis, Michaelis et Fruzya Truskulaska, olim
[nnis Iacobi Czolhansky consortis et filii, Czolhanskich]; Mi-
chaelis, Adam fratum germanorum Gruszeckie, Gloskowsky,
quouis iuris titulo possessorum mici Alexandri Didoszycki,
castellani lubaczowiensis, Stephani Poniatowskich, Iordan Gasie-
wicz et Fennae consortis eiusdem, Maruchnae Korczynska; ac
laboriosos: Iwan Bordysz, Stephan Hawrylow, (Szmu)kała
Iwan, Wasil Bilinsky z synami, Andrus, And(rey) Procyui-
szyn, Sus, Hryn Andzienkow, Ihnatenkow, Mysi(kow, Lesi)kw,
Zwarycze — Strutyncy; Haurylo, Andrus, Iwan (Pawło)wi
synowie, Michailo Kocierebczyc, Stephan (wataman), Gontare-
wicz Michailo, Mis Duma, Iurko Tupiczyn synowie, Iwan
Pieczunczak Dmitruw, Stephan Kniejiewicz, Pitr popuw syn,
Fed Swierczycz, Wasił, Hryc Labiczw, Iwan Kowalow, Dmitr,
Michaıl, Ihnat Ivankow, Mikula Ivancie, Iwan Petrowicz, Lew-
czyn Fedko, Kuczanowięta wszyscy, Fedko Truszewicz z syn-
nami, Wasił Popowicz, Iwan Dacinowicz, Stephanowicz Iwan,
Kost Sieniewicz, Filewicz Michailo, Maccako Fedorow syn,
Strzelec. Sienien Melczykowicz, Łukacz, Andrus, Andryczko,
Radewichowie synowie — in bonis villarum: Strutyn,
Grabow, Ilenie, Suchodoł, Lipowica, Łopianka
capitaneatus dolinensis residentes, ac totam communitatem
nemine excepto carundem praefatarum villarum, subditos illris
et mici Ioannis Nicolai Danilowicz, supremi regni thesaurarii,
capitanei dolinenensis; et laboriosos: Michailo Pliczycz
y Choma rodzeni, Iwan Chymicz, Iacko Wuitowicz, Andri
y Petro Perehinski, Iwan Zwarycz, Hryc Pobereznik, Czarno-
pysok, Kuzma Krawiec, Iwan Trinka, Stec Mielnik — in bonis
oppidi Raygrod nouae locationis residentes, ac totam commu-
nitatem nemine excepto eiusdem oppidi, subditos illris et
mci Vladislai Dominici ducis in Zaslaw Zaslavsky, pallatini
sendomirensis — comprincipales, y inszym pomienionych
wszystkim pomocnikom, których oni imiona y przezwiska lepy
wiedzą, y których ad praeens protestantibus ignota sunt no-
mina et cognomina, verumorum denominationem saluam
sibi in post acceptam notitiam reseruando, questi et protestati sunt idque in eo: — isz ci pomienieni princypalowie, zapomnia-
wszy boiażni Bozey, nie pomniąc (na) prawa boze y ludzkie, 
przeciwko naiezdnikom cudzych... zbuicom y mężoboycom 
surowie vchwalone, znie(warzy)wszy zwierzchnosc i. k. m. vrzę-
du sta... podnioszszy chorągwie swowolne y zebrawszy 
s tych pomienionych wlosi ruznych powiatow ludzi ze trzy 
tysiace y więcej (cum quibus in foro fori salua actio manet) 
manu armata, to jest z działki, hakownicami, kobyłami y in-
szym orczem, którego vsus lege publica est vetitus, nie pamię-
taiąc na wiarę chrzescjanską, obyczaim poganskim idąc przy-
kładem lotra Chmielnickiego, człowieka niezboznego, wiary 
chrzescjanskiej przesładowce y rebellizanta korony polski (sic!), 
czasu niedawnego sub interregno w roku tysiąc szesetnym 
czterdziestym osnym, mensibus septemubre, octobre, novembre 
et decembre na wykonanie wszelkich zlych rzeczy nigid nie-
ślianych zbrodni, okrucienstw, mordyrstwa y zaboystwa 
wyzdawszy się, nulli parcendo sexui, pomazawszy się krwią 
niewinnych dziatek, paniene k y roznego stanu virtusque sexus 
ludzi, i na pomienionych protestantow. ludzi spokojnych, nie-
winnych, zdrowie y chodoby naprzód we wsi Ruwni violenter 
nastąpili. we dworze pomieniey pani Kosakowski nie nałaszzy, 
dwor icy złupili, zboza, męki y co bylo w komorach poobd-
iawszy, kury, gęsi in vim praedae et spolii zabrali, kucharke 
na imie Maruszke wziowszy piekli, związałwszy topic wiedli, 
o pieniędzach pytali paniey, y krow dwadziescia, wołow czter-
dziecie, młodsikow szesc, ozimkow szesc wzięli. Stamtąd na-
stąpili do wsi Swaryczowa, we dworze szlachetnego Woiciecha 
Swaryczewskiego nie zastawszy, dwor icego naiechawszy, złu-
pili, rzeczy, zboza, męki, wazy okowane, przędziwa lny, ko-
mory poobdialiwszy, kury, gęsi, indyki, kaciki in vim praedae 
et spolii zabrali, wyłupiwszy dwor, cum toa suppellectili do-
mestica spalili, stada siedmdzie(siat), zrzebow szesc, bydła 
czterdzięsci, swin piędzie(siat, wzięli y międzli sie podzielili, 
poddaną protestant... wsi na dom, naszedszy na imie Tenna
Iwankową wzięli, nie wiedzieć gdzie zapodzeli, skrzynie komory podbijawszy, cokolwiek było chust y innych rzeczy, także woły dwu, krow dwie pobrali y między się podzielili. Stamtąd poszedł na zamek Rozнятowski naszli, w którym tymże protestantom komore, w której schowanie mieli przed trwogami, a nie mogąc przed nagłym nieprzyjacielskim wchodząc złupili rzeczy, mianowicie... pobrali. Tym się nie kontytując, dowiedziawszy się o protestantach y innych obywatelach w kupie wchodzących ze zdrowiem y chodobami swymi za dwie mili we wsi Welzyzu, którzy sobie nie mogli rad[y] dac, gdzie by wchodzie mieli s tą kąpu, zaz z Rozнятowa nocą poszedły vderzyli na te wies Wielzyz. Tamże gdy się hałas stał, a chorągwie z gory sypiące się obarczyli, rozumiejąc ze Orda, od wszystkiego wozy z chodobami poruciwshy, ze zdrowiem y dziakami protestantom w las wchodzili, a ci pomienieni najeźnicy skrzynie, szkutły porozbiawszy, wszystko zabrali, mianowicie... wzieli y między siebie podzielili, y tym się nie kontytując, po lesie rosąpylę się szukając tychże zbiegów, tamże polapawszy, mianowicie z Nowosielice, ze wsi starostwa dolinskiego, watamam z synami siekiry do szyje przymierzali, a snadza za wybaczeniem boskim iakiegoś miłosiernia zazywmy, odarszy ze wszystkiego, pieniędzy złotych sto, co przy sobie mieli, wzieli y pusciłi nagą, których rzeczy pomienionym pobranie szacują sobie ab utriny protestantes na złotych szesnascie tysięcy polskich (exceptis interemptis) szkod, o co iterum atque iterum protestuía się naprzeciwko pomienionym principalam, comprincipałam y pomocnikom ich, ofiarując się z nimi o to prawem czynie w sędzie należnym salua melioratione et approbatione huius protestationis uli Kosakowska Heduigi et alius postquam conualuerint in toto reseruata.

(Ind. rel. castr. Hal. a. 1648—9, t. 141, p. 1086—95).

1) Tytu cieków pichów.
LV.

Універсал Яна Казимира до підданых, аби застерегли бунтів. 8 т. ст. лютого 1649.

Ian Kazimierz etc.

Wszem wobec y kazdemu z osobna, komu to wiedziec nalezy, a osobliwie miastom, miasteczkom w wszystkim, wloSCIOM dobr naszych krolewskich, duchownych w szlacheckich w wojewodztwie Podolskiem y Bracławskiem bydycym, oznaymujemy tym listem naszym,

iz my bydycz z woley Bozey wolnemi glosami roznyc narodow obrani krolem polskim y w. x. lithewskim y posadzeni na thronie naiasnieyszycy przodkow naszych, to w osobliwym mamy staraniu y pieczolowaniu, abysmy powszechniac zgodę y miłość między narodami sobie od Pana Boga powierzonem pomnaczali, tudzieg kwitnacy pokoy krzewili y szerokosc panstw naszych na postrach nieprzyiaciol postronnych łaskawoscią naszą y dobroczynnoscia krolewskia napeńniali, zdobili. Zsyłamy tezy urzdzonego Stanisława Lauckoronskiego, kasztelana kamiennieckiego, aby wiernym naszym ogłosił y opowiedzial tę, którą wam ofiarowujemy, łasę naszą, tudzieg aby wszelkie zamieszanie, które się pod interregnum po zeciu krola imei pana brata naszego między narodami, nam tezaz od Pana Boga powierzonem, wszczało, y zawziętości wzniesione były, wspokajał, ofiarując wiernym naszym wszelkie przesztych wystepków zapomnienie, gdy po wiernych naszych skłonnosc y posłuszenstwo, od poddanych krolem panom swoim należace, wznamy y obaczemy. A jeżeli by zas tacy się znaydowali buntownicy, którzy by łaską naszą pogardzieldszy, rzucać się mieli do iakim sposobow dalszego zamieszania rzptey y bun-tow zawziętych nieprzestawiali, takim surowośc naszą y karanie opowiedziec ma imieniem naszym krolewski. Nie zycząc tego jednak, abysmy na poczętku szczśliwego panowania naszego wiernym poddanym naszym postrachem bydz mieli, ra-
czy łaskawość naszą wiernym naszym y powtore ofiarujemy, tudziesz y pomnozenie swobod y wolności swoich, iz wierne wasze z szczodrobliwej ręki naszej za vpokorzeniem się y po-skromnieniem swowolników zznawac y odnosie będzicie, obie-cuiemy. Azeby się przytym temusz vrodzonemu kasztellanowi kamienieckiemu lub samemu lub ludziom, za ordynansem iego idącym, stanowisk y chleba chętnie pozwalali, na co dla lepszej wiary ręką się podpisuemy własną z przysięgniem pie-częci koronney.

Dan w Krakowic dnia osmego miesiąca lutego roku pan-skiego MDCXLIX, panowania krolestw naszych, polskiego y szwedzkiego, pierwszego[go] roku.

Locus Sigilli maioris cancellariae regni.

Ioannes Casimirus rex.

(Ind. rel. castr. Tremboul. a. 1648 9, t. 141, p. 17—18, obl.
26/II).

LVI.

Andrej Klusowski skarżyć się na sięłan z Urova za grabo-wanie. 9 w. st. lutowego 1649.

[E] Feria tercia ante f. s. Valentini 1649 gnosisus Andreas Klusowsky contra laboriosos: Macko Ciesielezyk popor-rum, Wasil Marcin, Iacko Kuniej, Iacko Loyko, Lesko Kol-
bania, Krusko, Pilik, Kisaček Woytowiczowie de v. Iuro w
s. r. m. et tolat communitatem villae eiusdem protestatus
est eo, — quia ipsi, dum protestans consulendo fortunae ac sa-
luti suae Zamosci pociiscus euadendo saeuiiem tyrannicam
eorumdem hostium tempore incursionis ac obsidionis resideret,
bona protestantis v. Grodek inuaserunt eandemque villam
undiquaque circumdatam repulsis subditis de v. Grodek pro-
testantis, ad reprimendam violentiam congregatis, despoliarunt.

(Ind. rel. castr. Bels. a. 1649, t. 236. p. 102—5).
LVII.

Петро Студзіенський подає селян з Медухи й Семпівець за зруйноване майна й убийство. 9 н. ст. лютого 1649.


(Ind. rel. castr. Hal. a. 1648–9, t. 141, p. 1098–1400).

LVIII.

А. Курдановський подає повідомлення з Жукова за провід у знищені його двора. 9 н. ст. лютого 1649.

[E] Feria tertia f. s. Dorotheae v. 1649 gnosus Alexander Kurdwanowski protestatus est in et contra poponem...
tum et filium eius Gryga de villa Zuku, subditos gnosi Alexandri Bydłowski haeres, ad praesens vero possessionis gnosi Martini Chronowski, ideo, — quia ipsi autumno proxime prīi anni sub tempus interregni more Koza-korum in villam Brodyczyn, tenutae ad praesens eius-dem protestantis, adscitis sibi multis complicibus cum va-rio armorum genere et violenter incurrerunt ibidemque res eiusdem protestantis receperunt. Nec his contenti adiunctis sibi aliis complicibus et cooperatoribus multis, vct laboriosis: Zaiaczyk, Kopystka wataman cum filius et Worobczyk, princ-ipalibus — de villa Borntiki; tum oppidanis de oppido Kami-onki nuncupatis, vct Pellione Czerewaty et Woszoboinik Abrosio, subditis tam praefati gnosi Alexandri Bydłowski, quam et gnosi Iacobi Kalinowski haereditariiis et aliis multis in termino futuro seorsiuo regestro expressis, cum quibus curiam eiusdem protestantis in eadem villa Brodyczyn sitam combusserunt et (in) puluerem redegerunt, deuastarunt et fere totam vi(llam) in nihilum convertserunt.

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1648—9, t. 141, p. 1097—8).

LIX.

Реяція возвного про убите Мартина Бабецького калуськими мі-щанами. 16 н. ст. лютого 1649.

[E] Feria tertia post f. s. Valentini mart. 1649 mnis re-gni prouidus Wasil de Podhorki recognouit, se ad requisitio-nem gnosae Catherinae Iasinska condescendisse feria tertia ipso die festi purificationis B. V. M. (2/II.) ad oppidum Ka-lusza ibidemque exemptum e sinio nudum olim nlis Martini Babecki, famuli gnosi antea Alexandri Iasinski, ad praesens in vinculis Tartarorum detenti, per famatos: Andrus Petraszowicz, Iwan Lechinowicz, Hawrylo Konicky, Winnik, Malecky ae alios inculpatos, ciues et incolas oppidi Kalusza s.r. m.

Збірка до історії України-Русь т. IV.
tempore incursionis rebellisantium ligato ad columnam crude liter interempti vidisse eosdemque inculpatos pro ueris homicidis proclamasse circaque magistratum eiusdem oppidi Kałusza arestasse.

(Ind. rel. castr. Hal. a. 1648 - 9, t. 111, p. 1107—8).

LX.

Ke. Χριστοστομ Ιανεζκι επολε ρογατινσκης мияи за напад на костел. 25 н. ср. лютого 1649.

Feria quinta post dominicam Inuocauit quadr. Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia Haliciensis personaliter veniens admodum rudes in Christo pater Chrisostomus lanecki, decanus et praepositus rohatinensis, suo et venerabilium mansionarium ecclesiae parochialis rohatinensis tituli sancti Nicolai episcopi et confessoris nomine graui cum quærela eidem officio protestatur contra sanaatos: Iwanum et Haurys Kuczarowiecze, patrem cum filio, pro tune aduocato per Kozakos instituto, Iwanum Serisabrum, Dmitr Tolebyd, Philippum Pellionem, Sen Hahay, Danilo Okop, Wasil Czutrowaty, Daniło Wykrciak, Paulum Kasia, Iackonem Saflanik, lurkonem Sartorem, Iwanum Bahry, Paulum Masnica, Iwanum Stupak, Andream Gumowski, Iwanum Terebuszka, caeterosque omnes et singulos, quamuis separatiim expresse nominandi et exprimendi essent, (modo sint ex confratribus et sodalibus confraternitatum et sodalitatum antiquae et nouae ciuitatis Rohatinensis atque suburbanis Rabincensibus) homines ritus et religionis graecae conciues et incolas Rohatinenses, pro eo, quia illi timore divino postposito nullo respectu legum et immunitatis ecclesiae habito, ino graui odio contra fidem catholicam romanam conspirantes, sub prætextu licentiororum Kosakorum anno pxxe praterito die sexta octo-
bris et alii diebus subsequenter praeeditam ecclesiam sancti Nicolai confessoris violenter inuadentes omnia sacra pe(r) sum-
mum scelus contaminauerunt, iniectis plurimis cadaveribus etiam eorum, quos lex ecclesiae vetat sepeliere, faedarunt, grauia damna seris violenter oblati, fioribus securibus perforatis eccle-
siae intulerunt, supellectili sacra eandem spoliarunt... 1) Do-
mos octo sacerdotum captis inde omnibus mobileibus non modo spoliarunt, verum de meris malitia ablatis iude fo-
ribus, fornicibus, fenestris, scammis et omni ferramentorum genere in meram solitudinem redegerunt. Idem fecerunt cum se(ho)la ad instituendam iuentutem excitata atque cum do-
mibus (bacca)laurei, organarii et aliorum ministrorum eccle-
siae (supra)nominatae. Divina altaria non modo vastarunt ve-
rum etiam in ipsas venerandas sacrarum reliquiaram thecas et sepulchra mortuorum more plus quam barbaro et imma-
nitale bellina saeuerunt. Taberuas pro parandis et coquendis lateribus ad fabricam ecclesiae spectantes ex ipsis radicibus exciderunt. Tantem ecclesiae contiguam ablatis inde trabibus data opere destruxerunt. Omne denique ornatu et mundo eccle-
siastici argentco, acroco, stanneo, serico, holoserico, lano, li-
neo caeterisque omnibus vitensilibus et ad vsnum sacrum re-
bus spectantibus eandem ecclesiam spoliarunt et ad extremam pauperiem redegerunt suoque nefario et sacrilego excessu vti
religionis catholicae proditores spe impunitatis ducti damno eodem ecclesiae maxima ad triginta milla florenorum polon.
valentia intulerunt coque facto poenas legum demeruerunt, ratione quorum etc... 

(Ind. rel. castr. Hal. a. 1648–9, t. 141, p. 1127–1130).

Той сам подав того самого дня скарку від себе на міщан:

Iwan et Hauryx Kuczarowicze, patrem cum filio, Iwanum Serifahrum, Dmitr Tolczybida, Philippum Pellionem, Sen Hla-
hay, Danitu Okop, Wantum Czutrowaty, Paulum Iannikow, 

1) Тут пропускаємо спис сих річей.
Paukoneu Masnica, Michaelem Zapruta, Danilo Wykrejik, Iwanum Bahry, Iwanum et Stecum Trebutos, Zacharcam Filczakuw, Stec Mantow Okrepkones, Kozalinu caeterosque omnes confratres et sodales confraternitatum et sodalitatum, antiquae et nouae civitatis Rohatensis atque suburbanos Babincenses, homines ritus religionis graccac, pro eo — quia ipsi anno p.mre prto die sexta octobris et aliis diebus sequentibus ipsius domum violenter invadentes omni suppellectili domestica candidem spoliarunt, auferentes inde bibliothecam ex multis et variis authoribus concinnatam, immagini in aere et tela depictas... et in vsum suum converte-runt, domum Balinchowsky dictam vastarunt et eius partem medium in coquenda ceruisia absumpserunt, ne vsnum qui-dem integrum, angulum, qui inhabitari possit, reliquerunt, damnauque sibi protestanti ad decem millia valentia intulerunt. (Ibidem p. 1130—2).


LXI.

Зофія Ілоївска подає селен в Кам'янки за сналене двора в Руді.
25 н. ст. лютого 1649.

Feria quinta post dominican Innocent quadr. 1649 nilis Andreas Zerzynsky, plenipotens gnosae Zophia a Belzec Glo-
gowska, protestatus est contra laboriosos: Fedko Szarkow, Haurylo p-op, Iwan p-op, Iwan Supronowicz, Lacko zięc Supronow, Zubek, Iaremko Sklarz, Stecko Malar, Czernicki, Omeliani, Iwan Zienikow, Luc Kotowicz, Pozdzik, Wolkowie, Korczykow, Stecko Vlích, Andruszko Bezruky, Bilannik, Choma Pasynek Billanikov, Kaliszowie, Ilryc Sawin Iwan Niedzwiedkow, Kowala Stecko, Michek, — principales, tolamque communitatem de villa s. r. m. K a m i o n k a, tenutae mgei Ican-nis Zamoyski, in eo, — quod praefati subditi accepto de adventu rebellium Kozakorum ad bona Potylicz nuntio, dum omnen sub id tempus deposissent obedientiam, sine mora turmaliam ad bona Potylicz egrediuntur et praefatis rebellibus sese coniungunt, circumquaque nondum deuastatis possessio-nibus, vbi opulentae spes praeclae ac nobilium tutioribus receptaculis insistentium inerat praesentia, bona praefata villae Ruda, [cui se olim gnosus Gergius Belzecky] vna cum pluri-bus nolulibus commiserit, inaudunt ibidemque per violentiam Kozakorum expugnato fortalitic caesis ex nobilitate plurimis, dum Kozacy uro et argento ac vestibus aliisque praecciosio-ribus incumbunt, ipsi diuersae sese accingunt praeclae, peccora, pecudes, lebetes, bombardas etc. etc. recipiunt demosque suas exportant, ac demum dum praefata Kozakorum turba de bonis Ruda, Zamoscium expugnandum sese submouet, iterum ad bona eiusdem Ruda, iam ab omnibus deserta, adueniunt ibidemque frumenta omnia recipiunt, stagnum demittunt, curiam quoque expilatam exurere non verentur.


LXII.

Валерій Жардєцький подає селян з Вілех і Чорних Ослав і ви. за спустошені і спалені його двора. 2 н. ст. марта 1649.

[E] Feria tertia post dominicam Reminiscere 1649 protestatio gnosi Valeriani Zardecki contra subditos villarum:
Białe Osławy, Czarne Osławy et Słoboda Rosiana aliarumque villarum, quae et qui specificabuntur, ratione sui curiaeque in bonis villae Biale Osławy sitae sub praetextu et more Cosacorum invasionis, deuastationis, rerum totiusque suppellectilis domestice pecorum, pecudum, omnium frumentorum varii generis receptionis, denique iam deuastatis et receptis rebus omnibus eiusdem curiae conflagationis.

(Ind. rel. castr. Halic. e. 1618 – 9, t. II, p. 1140–1).

LXIII.

Ухвала сейму в Судовий Вишний 3 н. ст. марта 1649.

My rady, dygnitazre, vrzędnicz, rycerstwo ziem Lwowskie, Przemyskie, y Sanockiey woiewodztwa Ruskiego na dzień dzisiejszy na seymik relationis do Wisni z seymu szczęśliwej koronacyey nowego pana złożony zgromadzony, stosując się do declaratiey ich mciow pp. posłow e medio nostri na seym coronationis wyprawionych na tymże seymie uczynionej, upatrząc przystym pilnie oczynny necessitates, za społną zgodę y namową naszą pod approbatą seymową takową między sobą nizey wyrazone stanowimy laudum:

A naprzód co sie tknie dwoyga podymnego, na tymże seymie coronationis na zapłate woyska pozwolonego, o to aby w pomienionych ziemach naszych wszystkich trzech poborami wydawane y przez ich mciow pp. poborców nizey mianowanych wybierane y do skarbu albo do rąk tego, komu skarb assignatą naznaczcy, wydawane były, niec cheemy. Których to poborow wybieranie a die 20 martii y przes całe niedziel cztery trwać bedzie saluis abjuratis desertorum et liberis pro tunc ciuitatibus zemi Lwowskiej takaze y w zemi Przemyskiey z tey tu strone Sanu będących, iako przes nieprzyjaciela dotknionych, oprocz Dobromila, Rybotycz y Bierce, które trzy miasteczka
rowna z drugiemi poborow powinne bdą wedle declaracye heymowey et iuxta constitutiones anni 1628 et anni 1629.

A isz ziemia Sanocka in tam flagranti rep. czasu nie mo-gla, iako tesz poniekt spustoszona, na przeszym seymie urzptey efficere, aby od declaracye na seymie electionis przes niektórych ichmciow tam bdących względem dwoyga podyn-nego uczynioney wolna bydz mogla, pewna jednak bedzie ze to, da Pan Bog, circa coaequationem raptia wytrąci to dwoie podynnum takimze sposobem, to jest poborami wydac obiecutie saluis abiuuratis, ktere to poborow wydawanie. folguiąc znisz-czalem poddany, ze oraz teraz z drugiemi poborami wydac by nie podobra ad diem 10 maii odkłada, od kórego dnia wybieranie tych poborow przyczyniac się ma y lma iunii konczyc się bendzie.


Nie malą folge zobozalych poddanych, y subsidium na tera-zniejsze potrzeby byc rozumiejac czopowe, kórego w ziemia naszych wszystkich trzech expiratia die 12 iulii w roku tera-zniejszym konczy się, y niepewni bedąc przed tym czasem in-szego seymiku, teły authority praeuio conuentus nostri non derogando wybieranie tera-zniejszego, nowe czopowe a die 12 iulii anni praeuici do lat dwu, do takowegosz dnia prolongiemy y stanowimy y ono osobom nize mianowanym in ad-ministrationem puszcemy, kóty przes ichmciow panow administratorow nizey specifikowanych praeuio iuramento w grodzie
sposobem konstitutyjnym 1628 opisanym wybieraniem hydz na, którzy do ichmc pp. administratorowie miast y regestrow dozierac, regestra authentyczne wszystkich miast in rationibus suis producowac y do grodu co kwartał podawac, także y ka-zdego quartału ile pieniedzy z miast y miasteczek wybiorą, na ratuszu miasta swego powiatu na mieiscu bespecznym składac, co w ziemi Sanockiey do rąk imci p. Sędzickiego jako szafarza oddawac małą, contentuiąc się od złotego groszem, a administratorowie miejsce szelągiem.


A isz imc p. pisarz ziemski przemyski, poborca teryze ziemie, nie małą poborów, które do wybierania imci nalezały, repetatow delate nam producował, wkładamy to na ich mc pp. dzierzawcow dobr duchownych, królewskich y dziedzicznych, aby te zatrzymane pobory w tych dwu niedzielach od dnia dzisiejszego rachuiąc, do rąk imci, nie zasłaniając y sie świezą deustatią, uiscie postarali sie. A iesli by w tym czasie oddane nie były, na imci p. poborce wkładamy, aby poborów takowych w officio zastrensi iure unindicowat et cum poenis repetat.

A isz wiele ichmc pp. poborców ziem naszych dotąd nie oddali rationes actionum s. arum, wkładany to na ich mcio ow azeby sie zadnę niewiadomoscią nie zasłaniając, na przyszły da P. Bog seymik nas pierszy gotowi byli te rachunki oddac, y sami nie zwlocząc w osobach swoich stawie się na tenze czas. I ich mose pp. administratorowie albo arendarze czopowego wszystkich trzech ziem stawie sie y rationes exactiey swoicy oddac powinni bedą, idque sub poenis legum eo nomine sancitorum.

Także y imc p. Samuel Bal na tenczas reditere calculum s pieniedzy, na praesidium na rozboyniki od ziemie
Sanockiey powzietych, a zesza, ktora przy nim zostawa, wrocic ex nunc do rąk ineci pana sądeckiego powinien bedzie.

Nalezyta rzecz jest et pro tpre praesenti ex occasione samey constituciey przeszlego seymu, abysmy ziemiom naszym securitate ombyśli, ktora ze sine neruo opatrzona, a ten dla terazniejszych podatkow tak prędko obmyslony bydz nie moze, non derogando constituciey y władzy i. k. m. na po-
spolite ruszenie na przyszym seymie consensu ordinum po-
zwolony, iesli by co, strzez Boze, od buntownikow albo swo-
ieywoli kozackiey periculi ingruceret, sami in personis nostris in obuim takowemu mało z gotowoscią naszą za obwieszenie
kiem castellanow albo propter legale impedimentum starszego
wrzdnika przes uniwersały do grudu posłane osiaruęmi się,
o tym na ten czas wprzod do i. k. m. dae znac mamy y commu-
nicatis consiliis zniesie y za zdaniem i. k. m. postąpiec sobie.
Wiec colby na te podatki in publicum praeсидium pozwalone
lubo z czopowego przyszlego, ktore in deposito et erario no-
stro co quartal niec chcemy, lubo ex retentis przeszłych po-
datkow accederet non (sic!) co pieniady te do tegosz pree-
сидium na ludzi sluzale obrocimy, y na tenczas gdybysmy sami
in personis nostris staneli, iuxta proportionem pieniedzy ko-
zdey zemi numerum umowie y starszych postanowic wolno
sobie bedzie.

Wiele bespeczenia ziem naszych nalezy na to opa-
trzenie zamkow powiatowych, ktore ze ad praezens obmyslone
bydz nie moze, do przyszlego to, da Pan Bog, seymiku odkła-
damy, na poprawe jednak fortificatiety zamku sanockiego z:
etent przeszłych podatkow y przeszlego czopowego ziemie Sa-
nockiey złotych tysjac pien setli ineci panu sądeckiemu do
rąk pozwalamy, ktore ad instantiam tegosz ineci (ktory w tey
mierze curam suam osiaruie) ichme pp. exactores wydac sub
poenis et foro contra retentores sanctitus powinni bedą.

Do teyze naprawy zamku Sanockiego ci poddani, ktorzy
lubo od starosta sanockiego w rozone dzierzawy rozych cza-
sow oderwani są, aby iako z dawnych praw y zwyczaiow

| 25 |
ad munitionem zamku tego tenebantur, tak teraz in eo casu et necessitate zeby do naprawy walow sposobienia y przywiezienie drzewa na parkan około zamku y stanowienie tegosz parkanu, iako na którą wies iuxta dimensurationem przyidzie, przes ichmc pp. dzierzawcow przycisnieni za requisitą inci p. starosty sanockiego beli, wkładamy to na ichmc pp. dzierzawcow et contra refractarios wolno bedzie, mandaty u i. k. m. wylедьwanszy, in foro fori ichmciow pociągac prawem.

A poniewaz ziemia Sanocką od rozoiiow nie jest bespieczna, waruie sobie, aby takze z retent dawnych podatkowy[ch] czopo wego y przyczegoł czopowego mogli miec iakie praesidium, do którego isz ime pan sudecki kosztem swym z checi y milosci braterskiej przyłożyc sie otiarowac raczył, chętni tego będąc, ich mc zlecają to, aby do ludu swego pięciudzięciąt iazdy, którym sam tylko załd pod trzydziestu złotych na ewiery ex erario publico ise ma, zaciągnął ludu pieszego pieniedziesiąt, którym placą na miesiąc po złotych piąciu, puł barwy na miesiąc sześć także ex erario publico ise ma, a to praesidium a prima mai ad ultimam diem octobris sobie obmysławają.

Dług sumny czterech tysięcy złotych polskich inci p. sędziemu przemyskiemu na zatrzymanie chorągwi trzech powiatowych zaciągniętej, a w cieszkim ziemie naszey razie assecruwaney przes inci pana przemyskiego y niektórych ich mciow pp. sędziow capturowych naznaczony, aby iegome p. pisarz ziemski przemyski z poborow swoich summe trzech tysięcy y szesci seti złotych (poniewasz inz czterysta złotych uiszczone) do rąk tegoz inci p. sędziego za quitem ich mciow y za odebraniem tey assecuratyey, w kole naszym producowane, na potym sequellam w zaciąganiu długow podobnych ad praesens pozwalamy.

tempore ex prima occasione ukontentowac ich mcio w postaremy sie, a gdy da Bog poddani za spokoiniezym cza-
sem wythną sobie, do seymiku to electionis deputata odka-
damy, imci p. Piotrowi Sieciiskiemu na ten czas złotych sto, 
imci p. Piotrowskiemu złotych pienclzisiat, p. Stanislawowi 
Łaskowskimu, towarzyszowi z pod chorągwie imci p. Srze-
dzinskiego złotych trzydziesci, imci p. Woiciechowi Łosiowi, 
twarzyszowi takze z pod chorągwie imci p. Andrzeja Łosia, na 
vsludze powiatowej w niewolę wziętemu, na okup złotych sto 
in uin gratitudinis ofiarując, ktere to pieniadze ime p. pisarz 
ypoborca przemyski za quitem kazdego oddac ma.

Które to laudum nasze zgodnie namowione y postano-
wione y constitutia seymową aprobowane we wszystkich 
 punctach całe zachowane miec chcemy. A dla wiekszy powagi 
tosz laudum nasze aby do akt grodzkich podane było, pozwa-
lamy, ktere ime p. marszałek nasz przy pieczei swej ręko 
własną podpisuje.

Działo sie na seymiku w Wisni die 3 Martii anno Domini 
164 nono.

Piotr Pawel Mniszek, pisarz przemyski grodzki, marsza-
łek seymiku wisienskiego.

(Ind. rel. castr. Premisl. a. 1649—50, t. 376, p. 237—43, obl. 5/111. 
Ind. rel. castr. Sanoc. a. 1649, t. 162, p. 2197).

LXIV.

Станислав Ржечковский скаржить ся на лисецких міщан за на-
пад на замок у Заболотові. 4 н. ст. марта 1649.

[E] Feria, quinta post dominican: Reminiscere 1649 
gnusus Stanislaus Rzeczowski, honorum villae Zablotow hoe-
tes, protestatus est contra cius oppidi Łysiec: Tyniec 
centurionem, Makar, Irycko Pinczykow, Haurylo Bubenczyk, 
Fedor Kosowicz, — principales, Stec, Stephan Rusicz et fra-
trem eius germanum, Iacko Halkowicz, Zydunowiczowie fratres
duos, Semian syn Mykitow, Stephan Karpowicz, Sen Dudka, Ilaszow syn, Andrus Tkacz, Hryc Prydawicz, Prokop Krupicz, Fedor syn Filewiczow, Fedor Dopatyszyn, Semian Dryplewicz, Iwan Czerniowski, Iacko Kramarz, Prokop Topolecki, Tymko Polecki, Hrycyk Iaremczykow syn, Sawka Tomaszkowicz, Philip Maszkowicz, — com princ ipales et alias omnes sub ditos totamque communitatem praedicti oppidi Lysiec in eo, — quia illi facta conspiracyone et cointelligenlia cum Kosacis sub tempus interregni coadunatis sibi multis licentiosis hominibus et subditis de variis villis expansis vexillis bona villae Zablotow gnosorum Rzeczowskich fortalitiumque ibidem situm inuaserunt, spoliauerunt et depraeclauerunt resque omnes mobiles et armatam ad expugnandos hostes totamque suppellectilem domesticam... receperunt inter sequae disparitii.

(Ins. rel. castr. Hal. a. 1648—9, l. 111, p. 1143—4).

I.XV.

Ян Суходольский скаржит ся на селян з Конотоп і Василовець за спалене двора в Жухові 5 н. ст. марта 1649.


(Ind. rel. castr. Bels. a. 1649, l. 236, p. 175).
LXVI.

Указа соймику в Белэї 8 н. ст. марта 1649.

My rady, dygnitarze, vrzednicy, obywatele woiwodztwa Belskiego na seymik relatywny, constitutiam coronationis sere-
nissimi regis moderni canuentus gnalis cracouiensis pxme prti
pro die octaua mensis praesentis do odprawowania nazna-
czony, na miejsce zwyczajne zechawszy się, przychylając się
do constitutii tychże y punktu approbationis laudorum, w tych-
ze constitucyach mianowanego, in ea verba sonantia lauda
wszystkich woiwodzt koronnych y ziem, które sobie na sey-
mikach relatywnych de genere podatkow y o bespieczenstwie
pospolitym, iako tesz przeciweł chłopom buntownikom albo
zbojom, bez zbliżenia praw kazdego stanu postanawia, appro-
buiony, iako o tym punkt ten obmawia, tak zgodnie miedzy
sobą postanawiamy y vigore huius constitutionis, tudziesz
punctum miedzy sobą ordinuiony, a to firmer wszyscy,
manu coniuncta et indluisa strzymac sobie obiecuiemy.

Naprzod co sie tknie bespieczenstwa pospolitego y woi-
wodztwa naszego, isz iesze nie mamy certitudinem periculo-
rum super vniuersa[m] reipub. inmimentium, pacisque an belli
fortunam mamy sie spodziewac — nie wiemy dlatego, vpa-
truiąc futura, nie o tym bespieczenstwie na ten czas nie defi-
niamy, ale commisarzow sobie cterech naznaczamy, to jest:
imci p. Ianusza Prusinowskiego, podkomorzego belskiego 1)
Stanisława Szarbiewskiego, starostę grabowieckiego, imci p.
Thomasza z Karnkowa Iankowskiego, pisarza ziemskiego bel-
skiego, — którym ich mciow to poruczymy, ysz iezeli by,
quod absit, niebespieczenstwo iakie na rzecz pospolitą y na
wdzto nasze nastempowało, tedy zaras wczesnie vniwersa-
lem swym, znioszzy sie z sobą, maią nas obwiescę y seymik

1) Cе слово зачеркнено.
vigore huius laudi, jako nayprędzy maia nam zlöyce, na kto-
rym cokolwiek do obrony y bezpieczenstwa naszego obmyślmy, 
pro rato et grato to przyiçe powinni bendziemy.

A izezmy y wszyscy obywatele woiewodztwa naszego pod-
czasz inkursyey tatarskich y kozackich przez poddanych bun-
townikow, zuchwaleow ze wsi duchownych, krolewskich, świe-
ckich wielka szkoda przez spalenie dworow, pobranie bydla, 
owiec, gumien rozebrania, popalenia, koni zabrania y inszych 
rzeczy vi et violenter — tak wielką szkodę maią, ysz nie tak 
wiele nieprzyjaciel korony, iako ci poddani buntownicy szkody 
obywatelem naczynili, tedy in toto suprascriptae constitutioni 
sie conformiuię y punctowi ius wyzew y laudum tego (sic!) 
ywrazonemu, tudziesz artykułem seymiku duia dwudziestego 
wtorego grudnia anno millesimo sexcentesimo quadragesimo 
octaou, zgodnie na seym coronationis przeszły vehwalonym, 
accomoduięc się, forum do opowiadania w grodach woie-
wodztwa naszego sub quorum iurisdictione bona consistunt, 
panom y dzierzawcem tych poddanych buntownikow, zuchwai-
cow, idque ratione non administrationis iustitiae seu statutio-
nis tych poddanych sine quausis appellatione naznaczamy, da-
ięc moc officiis castrensibus na querellach te sprawy iuxta 
praescriptum iuris praeuis omnibus iuris circumstantiis w tych 
sprawach sobie postempowac y ultinariam sententiam, tam 
in ciiilibus quam in criminalibus, ferowac na garle, winnych 
karac, appellaczej nie dopuszczac, saluo tamien iuramento 
per dominum aut possesorem honorum, a w których mai-
tnosciach panowie albo dzierzawcy nie mieszkaia, per facto-
rem, ze citatio et arestum culpatis non praecuenit nec eos-
dem in bonis labet.

Co sobie vigore constitutionis suprascriptae et approba-
tione laudorum postanawiamy y strzymac mamy, które to 
punkta nasze, zgodnie na terazniejszym seymiku vehwalone, 
zleciśmy imci p. Mikolaiowi Łaszowi, marszalkowi koła na-
szego, s podpisem swym przy pieczęci do act grodzkich bel-
skich y innych grodow woiewodztwa naszego podac.
Działo się w Belzie w kościele oo. Dominikanów, na miejscu seymików zwyczajnym, die octaua mensis martii anno millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

Mikołaj Stephan na Niedwi Łaszcz, marszałek koła rycerskiego wzdwiga Belskiego. Locus sigilli.

(Ind. rel. castr. Belz. a. 1619, t. 236. p. 188—91, obl. 8/III).

LXVII.

Жаліс Юрія Конєцкого на міщан зі Струсова, седні з Варваринець, Різдвян і Дарохова за грабуване. 8 н. ст. марта 1649.

Feria secunda post dominicam Oculi quadr. anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

et Sosnow, praefati gnosi Koniecki haereditarium, cum vario armorum genere, vct securibus, sclopetis, bombardis, falcibus ibidemque in codem fundo triginta artumnos saeni, in quolibet artumnio siægni duocedem fuerant, quemlibet artumnun valoris centum floren. nec non ex curia villae Sosnow, eiusdem protestantis propria pecora vari vari generis vi et violenter acceperunt et pro commodo suo contulerunt, ratione quorum etc . . .


LXVIII.

ъна Злочевска подас міщан з Товстого, селян з Борок, Новосілки й н. за спустошене дібр. 10 н. ст. марта 1649.

[F] Feria quarta post dominicam Oculi 1649 gnosa Anna Kalinowska, olim gnosi Adami Zlocezewski consors, contra communitates ac subditos omnes oppidi Tluste, Borek, Nowosiolka, Zielona, Pocchalec, Hieronymi Sieniawski haered., protestationem fecit, — quia ipsi tempore incursionis bona universa expilarunt, diripuerunt, nec eorundem prout pr corruptione quam ad manus protestantis peruenit.

(Ind. rel. castr. Tremboul. a 1648—9, t 131, p. 430–1).

LXIX.

Ян Чарніцкий подас теребовельських міщан за спустошене його двора. 10 н. ст. марта 1649.

Feria quarta post dominicam Oculi anno Domini millésimo sexcentésimo quadragesimo nono.

Железа до історії України-Руси т. IV.
Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia Trembouliensia perslu veniens gnosus Ioannes Czarniecki gruatem querellam coram eodem officio contra famatos: Fedor Borysławski, Iwan Rudy, Iacko Wielgi, Kinąń Sutorem — centuriones, Wasil wexilliferum, Iakim Krawiec, Lazur Herasim, Swiec Onysko, Iusko Piekarz, Iusko Swiec, Siemiąń Sorokopud, Iwąń Rukaw, Iendro Popowiec, Iwąń Popowiec, Wasil Ferkusz, Romąń Ferkusz, Iacko Popowiec, Kociélicka wdowa cum filiis tribus vxoratis, Iwąń Warteby, poponem dictum Namiestnik, poponem dictum Piatniczanski, Iwąń Korzenny, Wasil Suliska, Stephan Weretelszyn, Polopopich Zacharka, Bohaty Paszko, Iwąń Czarny, Chwedko, Iwąń Nestrow zięc, Iacko Popadyszyn, Lucyk Nesteryszyn, Wasil Mieszyszyn zięc, Wasko Dudyń zięc, Roman, Iwąń synowie Lewkowi Szydki, Andruszko Naszarzyn, Pawel Krawiec et alios postquam de nominibus et cognominibus protestanti innotuerint, citatione specificandos Ruthenos ciues Tremboulienses totamque communitiem rutherican oppidi Tremboula, vti rapae rebelles, Kozakorum assequas, nefandorum patratorum alumnos, deposit ac protestatus est in eo, quia ipsi non attenti stricto rigore iuris publici, quo belligeratio intestina praecautur, rebellio rapae praeae custodatur, honorum nobilium depradatio arcetur, pax publica et securitas domorum nobilium praeservat sub consoderatione ordinum regni conservatur — statim post recessum nobilium ex arce Trembouliensi ob dispercussionem exercituum regni vet feria secunda post festum sancti Michaelis Archangelis pxe pta (5/X) facto inter se mutuo condictamine et cointelligentia secum insimul habita ribie efforata contra orthodoxae fidei catholicae romanae homines initiati irruptis in regnum Kozacis, expacatis quodam modo ad oculum viris in dissolutos transformati Kozacos, dispositis in ciuitate more illorum inter se centuriis, primum necatis enormissime suis conciuiibus catholicis profinius ad depraeanda bona opulentissima per nobiles varios, tam in arce Trembouliensi, quam in curis Trembouliae situa-
tis maioris securitatis ergo coassurata sese contulerunt, et primum quidem superuenientes ad curiam protestantis sub arce Trembouliensi sitam post dilapsum eiusdem e praefata curia saluti sui ob gliscetes praefatorum ciuium rebelliones consulentem catervatim et tumultuarie accersita tota communitate oppidi Trembowla bona protestantis vniuera cum integra suppellectili domestica in eadem curia deposita, vt pote...  

Illicito et praedonico modo expilarunt, protestantem omni substantia spoliarunt, quae bona protestantis et aliorum nobilium depraedata (ominando sibi nequaquam in has oras amplius nles reiteraturos) inter se partiti sunt et nonnulla eorum partim vti libertati licentiosae propter irruptorum Kozakorum adstricti obligurierunt (sic!) quotidianusque assueti in otio hel- luationibus decorerunt, partim reliqua in additis et occultis causeis humi clandestine offossis obscurata et delecta in hucus- que delineant, per quod protestantem ad quatuor milla flore- norum polonicalium damnificarunt, pacem publicam et securitatem domorum nobilium violarunt exindeque poenas legum rigorosas sub interregno per ordines regni praeustoditas, vti rebelles et honorum nobilium spoliatores et depraedatores, ex qualitate facti super ips irrogandas in se attraxerunt, ratione quorum etc...  

(Ind. rel. castr. Tremboul. a. 1648-9, t. 131, p. 431-6).

LXX.

Жалін Алесяндр Збігальського на селян з Річиці і Гутина за спалення його двора в Зорних. 11 н. ст. марта 1649.

[E] Feria quinta post dominicam Oculi 1649 gnosus Alexander Zbihalsky protestatus est contra laboriosos: Ihnat Karpiovźíc, Strusz Ochrumsyne filium, Sienko et Hucko (?) Biar-

1) Тут довгий снос шкоди.
2) Опісля наступає реляція вовного про арештовань поданих.
czukow, Iczak Trusik, Andruszko Kołodziey, Maxim et Wasko Micowicow, Stecko Michalko aduocatum cum filio eius, poponis filium Sidor aliosque de villa Rzeczyca; atque laboriosos: Wasko Horluy, Andruszko Horluy, Iwan, Pawel, Onysko, Choma, Proc, Boszko, Wasil, Nienko, Kondysz de villa Hutyn, — subditos tenutae meci Ioannis Zamoysky, — pro eo, qui sub tempus incursionis Kozakorum cum ipsis hostibus curiam protantis in bonis villae Zerniki cum aedificiis eiusdem combusserunt aliasque violentias perpetrarunt.


LXXI.

Ян Чарисцкий подае мищан з Хоросткова за норабовани його двора в Говилові. 12 т. ст. марта 1649.

stantis diripuerunt et depraedata inter se disparitii sunt, partim cum Kozacis decoferunt, partim reliqua in hucvsque circa se delinent, per quod protestantem ad septem millia florenorum pol. damnificarunt.

(Ind. rel. castr. Tremboul. a. 1648–9, t. 131, p. 438–40).

I.XXII.

Ухваля собівірку в Галичі 14 н. ст. марта 1649.

My rada, dygnitarze, vrзjednicy y rycerstwo woiewodztwa Ruskiego, ziemi Halickiej, Trębowelskiego, Kolomyjskiego powiatow, ziaczawszy się do Halicza na sejmik relacjiyny decima quinta martii, który czas constitucia seimowa anni praesentis, millesimi sexcentesimi quadragesimi noni, szczéslwej corona-tycy najiasniejszego króla imci Iana Kazimierza, nam praescrip- sit dla vbespieczenia granic od postronnych nieprzyjaciół, dla obwarowania securitatis publicae od domowych, y dotąd nie- ukrucnych rebellizantów, dla wprawienia w dawną klubę po-sluszenstwa difflidowanych serc poddanskich, za spolną zgodę taką uczynilismy veliwałę:

Iz my, wpatriąc wszystkich woiewodztw y ziem declarate, w constitutie wyrazone, które woiewodztwa y ziemie brali sobie obrone do braciey y na relacyjnych swoich seimikach dostatecznie obmyśle to mieli, cokolwiek by do zaszczyczenia woiewodztw, niebespieczenstwu bliszczym, należało. postano- więmy do obrony powiatow naszych, do zadnego obozu nie wysylając, oprzec powiatowego zgromadzenia, y swoiey wła-snej zachowując potrzebie, ludzi dziewięć set, osmseth konych, to jest chorąży kozackich osm, a sto piechoty, reassumując sobie strony zaciągu tego, jakiey natiey y conditye bydz maią wszystkie circumstanię, in laudo quadragesimi octaui na sei-miku conuocationis die decima septima iunii opisane.

Ich mchow pp. rotmistrzow zas tych vpraszamy, którym całą vsługę naszą y zawdzieczenie obiecuęmy, a na przod iasnie


A ze tym chorągwiom a prima die aprilis przypowiedamy służbę, tedy znioszy się imc p. regimentarz z ich mciów pany comisarzamy, od nas naznaczonemi y nizey mianowaniem, dostatecznie elib kozdey chorągwzi pokaze według ordinarsu kapturowego, wybieranie staciey pozwalając y reassumując sobie laudum seymiku, ante convocationem decima septima iunii 164 ocutauo odprawionego, więc aby insz więcejy importunae exceptiones dobr i. k. m., w dzierzawie rocznych osob
zostawiającymi, nie zachodziły. Zadnych starostw ani dzierżaw w ziemi naszej od stanowisk ludzi naszych powiatowych nie zwalniamy, oprócz wszystkich dzierżaw i. w. imi p. kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, ratione infaelicitatis, którą dla oczyszczyny in detentione hostili ponosi, także dzierżawy imi p. Ludwika Wyzgi, jako: Chryniewce, Krolewscyzna, Bratkowce, Nazawizow, ze ad extremam sortem w oblężeniu Pniewskim imc redegerat fortuna, także Urynow Słobodę, zostawiając¹) w dzierżawie imi p. Rzeczkowskiego młodego, który, na Żołtych Wodach w nieprzyjacielskie dostawszy się ręce, teraz powrócił. Žeby jednak praepeditie w rozdanych stanowiskach ludziom naszym powiatowym nie byli, zleciliśmy to imi p. marszałkowi naszemu, aby imieniem koła naszego do ich mciow pp. regimentarzów na ten czas wojsk koronnych listy napisał, prosząc ich mciow, aby consulendo securitati nostrae ze wszystkich starostw dobr i. k. m. y duchownych, w ziemi naszey Halickiejy includowanych, chorągwiom, od siebie na te stanowiska ordynowanym, wstąpić rozkazali, y na poty, poki w służbie żołnierz nam powiatowy zostawac będzie, do tych dobr ordynansu chorągwiom, tak kwarcianym iako powiatowym innego zaciągu, cudzoziemskiem companiom y wszystkim in quocunque genere militiae zostawiaćym ludziom, nie dawali.

Obowiezujemy wprzód imi p. regimentarza naszego, iz iesli by od którykolwiek sciany y granicy ziemi naszej zachodziło niebezpieczeństwo albo znaczny iaki wczynał się bunt, tanto magis (strzecz Boże) zamek który albo miasto iezeli by zostawac miało in obsidione, za obwatczeniem ich mciow pp. obywatełow tak wiele ludzi zemknąć, iako będzie niosła potrzeba, a iezeli by i te minus sufficientes suppetie były, y ze wszystkim pułkiem na to miejsce rebelliey zbliżyć sie y tam sedem belli uczynic sobie będzie powinien.

Na wszystkich zas ich mciow pp. rothmistrzow y ludzi w tey służbie powiatowej zostawiających taki kładziemy obo-

¹) Tepeć, zostawiając ią
wiazę, aby a prima aprilis ad ultimam octobris w powiatowy zostawali służbie, gdyż za siódmy miesiąc cały osobliwy ziemia nasza obmyślić im będzie powinna zapłatę.


Iezeli by też pospolite ruszenie zakroczyło, iako nie pochybne nas dochodzą wieści, tedy praecaudendo securitati nostrae ludzie powiatowi w służbie powiatowej zostawac, a pożty tylko do generalnego obozu posyłąc będą powinni.

Na ktere vchwalone praesidium pozwolilismy czworo podymne wszyscy vnnimite sine abjuratis et sine libertatione desertorum in constitutione comitiorum faelicis coronationis expressa. Pierwsze dwoje podymne oddac każdy będzie powiennn posessor tu w Haliczu y w Tębowi na Przewodną niedzielę do rąk imci p. Stanisława z Głowna Głownskiego, pisarza grodzkiego halickiego, któregosmy na to vzyl, su st poema de retentoribus. Drugie dwoje podymne we dwie niedziele po Świątkach do rąk imci p. Stanisława Papieskiego, od nas obra-
nego pohorcy, sub eadem poena, przydając do tego czworga podytnego czopowe z prasolką.

A ze kiedy nas ta infestuit seruitio belli calamitas w wielu miastach, mianowicie w tych, przy których obronili sie zamki, szynki zadne y przedaze napoioiv bydz nie mogły 1), tedy a prima octobris przyszlego roku ad ultimam ianuarii praeentis rachuicą, miasta te wwalniamy ad placenia czopowego przyszlego praceuio jednack iuramento burmistrza y dwóch raycow, iako pod czas kozaczyzny w tych miastach szynki nie byli.


Których by jednak z ich mciow pp. obywatelow ime p. pisarz na delacie pada ich mciow p. rotmistrzom, ze albo przeszlych albo terazniejszych nowo wchwalonych podatków wydac nie chcą, powinien którykolwiek z ich mciow z ludzmi naszymi ad locum fundi ziaçac pro executione, y do tych czas tam zostawac, az retenta wydane będą ad aerarium.

A isz ime p. Jerzy Mrozowicki, sekretarz i. k. m., admini strator czopowego przyszłych lat, został in termino faciendi calculi [winien] dwa tysiąca złotych pol., o ktorą summue y proces w kapturze byl trzymany, tedy my widząc rem iustam,

1) G'o. mogła

Ż רואה do istropai Upsilon-Ryce y IV.
tę sumę dwa tysiące złotych pol. 1), wważając meritę jego odpusczamy y wolnym od płacenia summy mianowaney y od procesu w kapturze otrzymanego, on cassuic in toto, perpetuis temporibus czynimy.

A tak powszechnej rebellion ze nas nie tylko postronna woiała siła, ale y domowa tak się wyuzdala była swawola, ze ledwie co fortuny dobry szlachecki zostawila, tedy aby z jakiejkolwiek miary obywatele złupieni mogli sua resarcire damn, ratione damnorum y buntowników referuiemy sie do praw przeszłych, militari verbo na ten czas spolnie sobie stwierdziwszy, iz 2) z obopólnej jeden drugiemu powinien być dzieczycie sprawnie sprawiedliwość.

Zhnaże kilą ziemskich, grodzkich halickich spostoszenie wymaga na nas słachną condolentią et magnae iniuriae w komorach y dobrach ludzkich restau rationem, przetož, cokolwiek by jeszcze a barbarza humanitate hostium w tych księgach całego zawastało, zlicziszy z proszą naszą im cię p. le- rzemu Mrozowickiemu, sekretarzowi i. k. m. y imi cię p. Woi- ciechowi Bieniewskiemu, aby sięte ziemskie y grodzkie rewidowali, y jakiey kołwiek by potrzebowały restauraciey, na pierwszym ziedzie naszym relacją nam uczynili.

A na ostatek zachęcajíc ludzi rycerskich do tey powiatowej wysłuzy, wpewniamy ich mciow pp. rotmistrzów, którzy jeszcze a primis diebus ianuarii buntu vskramiac w tych powiatach obowiązawszy się, wysługą naszą poczęli, iz summam rationem tey ochoty ich mciow mieć będziemy y dobrą nagroδę loco donatiui onym obmyslimy.

A te tedy wchwały naszą, vigore laudi constitutione comitiorum approbaty szczynioną, dla większy wagi, pewności y wiadomości imi cię p. marszałkowi naszemu, ręką własną przy pieczę swoicy podpiszaną, do akt grodzkich, tak halickiego jako trębowelskiego, grodow podac zlicilinmę.

1) Iz, ze przeniesię wętcielę: o którą sumę...  
2) Ter. y
Działo się w Haliczku dnia piętnastego miesiąca marca roku Panskiego tysiąc szesnastego czterdziestego dziewiątego.

Pawel Potocki na Potoku, marszałek sejmiku relacyjnego, deputat ziemi Halickiej, dworzaniu pokoiowy i k. m. Locus sigilli.

\[\text{Ind. rel. castr. Halic. a. 1648—9, t. 111, p. 1182—9, obl. 5/III.}\]
\[\text{Ind. rel. castr. Trembowl. a. 1648—9, t. 131, p. 467—75, obl. 26/III).}\]


LXXIII.

Matyi Zlotnikowicz skarżyć się na Berezowskich za grabowanie.

15 n. st. marca 1649.

\[\text{[E] Feria secunda post dominicam Laetare 1649 Mathias Zlotnikowicz, viceaduocatus oppidi s. r. m. Colomia protestatus est in et contra nobles: Iwan Ilenyszyn, Andrus Niergieszow, Hryhorii Zaremba — Berezowskie, certarum sortium quouis iuris titulo honorum villae Nizny Berezow possessores, tum Iwan Michow poponem dictae villae, nec non Stephan Tumow, Iwas Abramczyk, Michailo Oleszyszyn — Berezowskie, supraspecificatae villa Berezow Nizny haeredes, seu quocunque modo alio posseses, — quia illi tempore interregni grasse rabie et incursu Cosacorum rebellionisque subditorum freti spe inique, ne v/quam quisque ad bona sua omnia hominum fidei catholicae Romane sese cessante rabie et incursu Cosacorum reuerteretur, facti rebellles et contrarii iuribus pxtu et more Cosacorum, dum pletans vitae suae consulerat, vbi tute a tanto incursu et tyrannida (sic!) super mortalibus catholicae fidei maneret, Valachiam tenderet, in via libera per Berezow Nizny tendentem irruerunt, rebus omnibus spoliarunt...}\]

\[\text{(Ind. rel. castr. Hal. a. 1648 - 9, t. 141, p. 1190—1).}\]
LXXIV.

Засух інфамії і баніції над шляхтичами - Русинами за їх участь в бунтах. 15 к. ст. марта 1649.

[E] Feria secunda post dominicanam Laetare 1649 instigator iudicii eiusque dalator partem citatam non comparentem condemnauerit iuxta suam citationem in eam verborum seriem sequentem:

Hieronymus a Theczyk Ossolinski, capitanus Zydaczouiensis. Vobis nobilibus: Paulo Zurakowski, Hierhorio Sienkowicz Clohynski — principalibus, nec non Paulo Chołynski Durybowicz, Iwan Chołynski, popom, Michaeli Dolzanski — comprincipalibus, tum Adamo Lipeczki, Sigismundo Popiel, nec non laboriosis: Danilo Glydzien ulis Iacobii Kozik, Fedorio Chałaburda ulis Pauli Chołynski, Hrycz Boyko Łyszy, ulis Andreae Popiel, subditis, — complicibus, mandamus, quatenus coram iudicio castrensi Zydaczouiensis feria secunda post dominicanam Laetare (15/III) compareas, ad instantiam de latoriis gnosi Adami Przeczynski, qui vos citat pro eo, — iz pomieniony principal suis cum complicibus, zapomniawszy boiazni Bozey y miłości chrześcijanской, a sami wszyscy będąc ruskiej wiary, a na ten czas, gdy sie ta wojna kozacka odprawowała, maiąc jakis skryty rankor przeciwno protestującemu sie, w piątek po św. Michale (2/X) w roku blisko przeszłym, dowiedziawszy się, ze protestans w domu swoim dosiada; tam na dwor jego wpadły nadzali, którego we dworze jego własnym nie naliaży, dowiedziawszy sie, że protestans jest w s... swego p. Michała Dolżanskiego, tam na dwor p. Dolżanskiego vi et violenter nadadli y naszli: y naprzod drzwi do komory gwałtownie wysiekli, samego p. Przeczynskiego poimali, poimawisy, słowy niepolec(iwe)mi znieważali y stamtąd z domu p. Michała Dolżanskiego ze (wsi) Chołynia az za mile do miasta króla imci Kałuszy, tam gdzie na ten czas swawola kozacka panowała, do Kozakow zaprowadzili y oddali, gdzie siedząc
kilka dni w okowach y we dwu łancuchach, okrutnie jest przez Kozaki męczony, na kole ciągniony y wszelikimi mężkami wtrapiony, y wdając o nim tenze principal z swoimi pomocnikami, że ma pieniędzy trzy tysiące złotych, którym to Kozakom p. Przeczminski, protestans, okupu dał złotych dwiescie za siebie, tym sie pomieniony principal z comprincipałami y pomocnikami nie contentujący, alie większą złość na protestującym się wykonywając, pszenicy iary stug...1) in vim praedae et spolii zabrali, nandto we srzode przed Bozem Narodzeniem (23/XII) czternascie bydła z roskazania principała swego szlachetny Zigmunt Popiel zaiąwszy, do Kozakow do Kuluszy odegrał y Kozakom oddał. Datum in castro Zydaczowieni fra secunda post dom. Reminiscere (1/III) a. D. 1649.

Et iudicum praesens visa huiusmodi contumacia et rebellitate praeatorum citatorum super eisdem citatis et bonis corundem omnibus poenam infamiae decreuit ipsosque infames et de regno Poloniae dominiisque eisdem annexis proscriptos sententia sua pronunțiat.

(Ind. decre. castr. Zydaczou. a. 1649—50, t. 149, p. 3—5).

LXXV.

Stanisław Baraniecki poda Żablotówskich selen za nadal na Krehvícu. 16 w. st. marca 1649.

[E] Fra tertia p. dom. 1—stare 1649 nlix Stanislaus Baraniecki contra labořiosos Olexa et S....2) filio — principales de villa Zablotow, gnosi Georgii Rzeczowski subditos, totamque communidade eisdem villae Zablotow protestatus est ideo, — quia illi sub incursione praesenti hostium congregatis se cum tota communidade de villa Zablotow, quo-

1) Tuter sies prouuskaco.
2) Se nissce w kiiwí zwižene.
rum numerus quinquaginta plus minus extabat, in fundum villae Krechowce protestantis vario armorum genere rusticano instructi incurrerunt, procul dubie eundem interemissent, tandem res eiusdem propriae receptur.

(Ind. reli. castr. Hal. a 1618—9, t. 111, p. 1233—4).

LXXVI.

Самуїл Понятовський подає калуських міщан і селян калуського та долинського старостства за бути в осени 1648 р. 16 н. ет. марта 1649.


1) Далші імена як у N. LIV.
y wszystkietu pospustlu we wsiach: Poile, Dolhym, Siwce, Kopankach, Grabowce, Podmichalu, Kadolbnym, Byłochach, Kamieniu, Lzang, Krasnym, Niebyłowie, Sliwkach, Iasieniu, Mosciskach, Myślowie, Zawoiu, Łukwi, Vhrynowach trzech, — iz oni, zebrawszy ludzi tysięcy trzy albo cztery y więcey, ną
przod we wsi Swaryczowie violenter nastąpili, dwor szl. Poniatowskiego wyrabowali, poszl ku zamkowi Rozniatow
skiemu, gdzie protestans związł był swoię inszę wszystkie 
chudobę, iako y drudy; porozumiawszy, ze przed tak zaią
trzonym chłopstwem trudno się było siedzieć, musieli nagle 
vstępować, poruciwęszo wszystko w zamku, tylko z duszami 
a zzonami dzieciem, więcej komonnikiem, bo wz made trudno 
było. Wpadli do zamku y wyrabowawszy poszli w gory w po-
goniu za protestantami, gdzie dogoniwszy, siła szlachty pozabiali, pomordowali, popełnili ze wszystkiego, ledwie jedni pie
chotą drudy na koniach pociekali. Stamtąd idąc z trium
phem spali dwor w Krenchowicach, chłopy s Kadolbnego, gro
mada rozchodząc sie s kupy do domow, stada 67, bydła 86
zniesli, poddanych protestantw trzydzieści osm, którzy sie nie 
buntowali y onym companii nie pomagali ze wszystkiego złu

1) Inna jak u N. LIV, ale tut piedania w dalszej nie czyt.
pili, mężczone, bito okrutnie. Odszedłszy s tym do Kalusze, wyczakawszy niedziel dwie, potem znowu naszli, poddanych mężczyli, żeby dostatki panske powiedali, jeżeli są zakopane jakie, ostatek chodoby zabrał, młyn wyrabowali, Żyda dozorce karczmy, który sie tuwał pod ten czas, porombali okrotnie, dzieci dwoje zabili y wzieli złotych 170. Szl. zas Romanowsky protestuie sie, że pod ten czas y tego dnia dom onego wyrabowali we wsi Brosniowie, zonę męczyli szl. Anne Strutynką, gdzie z mąż tak srogich musiał powiedzieć, gdzie zakopali byli chudobe swoie, tamże skrznicie wyieli...  

(Ind. rel. castr. Halieci. a. 1616–9, t. 141, p. 1216–22).


На основі поданої скарги вислено позов 15 н. ст. марта 1649 (Ibidem 1258–61).

Іос Паскуніч, Роман Лазоров, Андри Петрілко, Дмитро Коша, Федіна Ірхоров, Ірх Іпокотшак в син його Лавер, Мати Гребович, Василь Блоська, Вороновічка, Іван Ірчыцькун, Федіна Кліськійков, Федіна Бузцецьк, Кост Дзінскік, Стефан Мельник, Макко Мазур, Ірнік і Орненцу.


Окре́мий позов на калу́сцых міщан вийшов від Самуїла Понятівського та Войцеха, Василя і Андрія — Сваричовскіх від датою 23 ліст. марта. В іншій повідомленість нового: 1) Наперед в селі Топуліську відверті наступили, що бріто з борі, рудові які в місці, підзбірні комори, що було забрали, виїхали, місці спали. ... А при кінці: 2) закривши, схватали порозбійно, всього забрали, сі. Катарзине Енібек, Соспія Сварчузькву, нігді Степана Терелківської монія філії, Іана Мирецького, Іана Зілінського в місці Іго — слуги акторів, тіранні поїли, сіяла на покарі поручили, монія філії сі. Базилія Сварчузького в місці біличчі голови поручили. ... Ті самі брати Сварчузькі позивають 22/III. Мечнице Яна Ста- мілава Ябзенького за селен в Перегінська і Христофора Консь- польського за селен Рожітова, Цей пів, Ліві, Київівського, Ре- снат, Ропна, Ісінова, Ловкій півних (et aliarium eo perti- nentium); Яна Миколай Даниловича за селен Срулена, Грабова, Ілева; кн. Заславського за міщан Райгорода; Александра Дідо- міцького, Чоханських і пн. за селен Велдіка, Нагикова, Ло- жинка, Новощина, Максимівка, Нягринка, Дедича (Дідушиць?) Пеш- ничника.


1) Богато тут і далі нових імен, що одначе їх пропускаємо.
2) Див. стор. 181.
LXXVII.

Брати Голинські скаржать ся на попа в Ірабівці, калуських міщан і н. за спаленс їх дворів в Голинці і Сивці. 17 н. ст. марта 1649.

[E] Feria quarta post dominican Laetare 1649 nles Ioannes et Constantinus Holynsky protestati sunt contra poponen de Grabowka, vti omnium principalem, centurionem vulgo setnik nuncupatum, ac famatos oppidanos Calusien-ses, eiusdem poponis comprincipales, totamque oppidi communi-tatem nemine excepto; nec non labos de villa Siewka, Puyo, Dolha, Mosciska, Kopanki, Kadolbna, — quia iidem circa f. s, Nicolai (G/XII) anno prto in villas Holyn et Siewka inuadendo nlis olim Gabriellis Holynski curiam, et in curia vero nlis Ioannis Holynski in v. Siewka wszystkie domostwo in faullam redegerunt, damna ad minimum ad octo millia protestantibus intulerunt, eo nefario ausu potentia et favore Chmielewicensis freti.

Таку саму скарву подав Федір Голинський (in bonis Siewka certarum sortium hueres), за ограбленс і спаленс двора на шкоду 3 000 зл.

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1648—9, t. 111, p. 1225—30).

LXXVIII.

Александер Бидловский подає волосівських селян за спустощенс його двора. 17 н. ст. марта 1649.

[E] Feria quarta post dominican Laetare 1649 gnosus Alexander Bydłowski protestatus est contra labos: Jakob syn watamanow Prokopow et Lukacz eiusdem filium, Michaylo

1) Імена в більшій частин повторені, інспіруючи.
Skorutyn filium, Paulum Makarowitz, Iwan Petryszyn, Stephan Lychutezy, Wasil Kisielik de villa Wołosow sortis olim gnosi Alexandri Kuropatwa siliarum, — quia illi sub tempus interregnii ausi sunt curiam protestantis in v. Wołosow inuadere atque res violenter recipere.

(Ind. rel. castr. Ital. a. 1618 - 9, t. 111, p. 1231 - 2).

LXXIX.

Реляція воєнного про те, що військо побило людей у Заблотові. 17 н. ст. марта 1649.

[F] Feria quinta post dominicam Lactare 1649 mulis gnitis regni prouidus Matiey Czewaga de Ispas cum ulibus Ioanne Gaiewski: et Alberto Czaplinski recognouerunt, se feria tertia paxe prta ad bona oppidi Zablotow, mgae Helizabet a Koniepole, olim Michaelis Stanislawski consortis, ad requisitionem condescendebant (sic!) ibidemque sepulchra triginta in cimiterio ecclesiae ritus graeci s. Iwani dedicationis in oppido nouae locationis Zablotow existentia corporum estra vel ultra nonauginta sex sumatorum secunda die ianuarii anno currenti per gnusus Gasparum Ostrowski et Stanislaum Nowosielecki, rothmagistros et commilitones eorundem subditorum de oppido Zablotow interemptionis et villis eo adiacentibus vidisse.

(Ind. rel. castr. Ital. a. 1619, t 111, p. 1234).

LXXX.

Дрогобицькі міщане - Поляки оскаржують Русинів за їх злуку в Козакам. 18 н. ст. марта 1649.

Feria quinta post dominicam Lactare quadr. pxcma anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.
Ad officium actaque putia castrensia capiteanealia Premysliensia psulr venientes famati Valentinus Zawrzykray, consul, et Iacobus Samborski, consul, — ciues Dronobycenses s. r. m. eodem officio puti suo et totius communitatis orthodoxae religionis catholicae ritis romani contra famatos: Wasil Łankowic, consulem, Nicolaum Popowiecki, antique residentiae consulem, Tymofey Michalowicz, scabinum, Fedyk Rymanowicz, Wasko Kozaczek, Sidor, Sawka Brocmowsky, Łazarko, Siemion Świątkowicz, Fed Łuzecki, Nicolaum Kiernocki, Iwan Bylik, Iacko Bisczynohia, Stephanum Kuszta, Les Broda — mutuos cooperatores et conspiratores, ipsis capitis (!) principalius melius notos, grauiiter questi et solemnius protestati sunt, idque propertea,
quod tametsi grassantibus ante actis temporibus Kozakorum et aitorum variorum praedonum atque depopulatorum regni per totum pallatinatum Russiae variasque communis patriae ditiones hostilitatibus moenia ciuitatis eiusdem Drohobyecz partim occlusionibus necessariis portarum, partim excubiis publicis munita permanerant vigilesque certi ciules ad custodiam publicam officios deputati essent, nihilominus ipsi conspiratores religionis ritus graeci posthabito iure publico bonoque commune ac legibus regni contra eosdem, qui fraudet et dolo malo in communem agunt honorum contra iura pacis publicae atque vincula praestandorum iuramentorum suorum, quaeque omnibus regni ciuitatibus omnem profident securitatem sanctionibus legum infrascripta gravioribus poenis muletantium, nihil deterriti, sed inconsultae operae suae succuti rationes inita quadam inter se cointelligientia et conspiratione omneque eo stadiu et conatus suos conferentes, quae avimo suo conceperunt pertrahentes; capta itaque occasionem, cum memorati depopulatores patriaeque hostes nuncupati Kozakones ex montibus carpatibus sese retro deuersissent, extunc ex gremio sui ad eosdem numeros suos certos miserant, cum quibus re pertractata multis domis a se ipsismet religionis graecae protestantes vero fidei catholicae, tum et Iudeos desertando et in proditionem
tradendo largari promiserant, resque et deposita sua permulta ex condito ad synagogam suam ritus graeci sanctissimae Trinitatis intulerunt et ibidem recondiderunt, quae denuum deposita loco eorumdem hostilium et praedonum popo eiusdem synagogae surto abhulit et depraedatus est (prout de his acta ciuilia Drohobycensia latius testantur), tandem fugam sibi contulerit, cum porro memorati hostes et praedones ex invitazione eorumdem conspiratorum modo guerico et praedonico sub ciuitatem Drohobycz peruenrunt, illico protestantes fidæi catholicæe vigiles et custodiam tunc peragentes in eosdem hostiles impetus eiaculare ceperunt, extunc idem conspiratores graecæ fidel tollunt clamores in eosdem protestantes, vt non eiacularentur, ne forte nos et vos percreatis, tandem a portis, propugnaculis, sepeinentis et munitionibus fugam ad synagogam suam dederunt, puluerem, tormentarium igniuumium tum et sclopetes secum asportauerunt et ibidem per vallos atque munitiones suae synagogae ipsos hostes et praedones intra moenia et viscera ciuitatis eiusdem inuadere et ibidem ecclesiæam parochialem magis ornamentis et thesauris spoliare permenserunt, insuper nonnullos valetudinarios hostes et praedones sine consenso et scitu magistratus ciuitatis eisdem religiosus Antoni Czernochreski et famati Iwan Rosolowicz, Ioannes Berezowicz, chirurgus, in domibus suis per duas septimanas fuerunt et receptauerunt, denique cum post discessum corundem hostium, cohors certa militum ex ciuitate Stryi in auxilium et subsidium ciuitati eidem Drohobycensi et incolas eius peruenisset, extunc famati Tymofey Michaylowicz, scabinus, Les Czuczwarra, Jacko Siedelnik cum filio suo tum et Stephanczuk transmigrando villas ambitui capnecatus Drohobycensis annexas tumultum excitauerunt, cum qua multitidne numerosa rusticorum, conuocata numerum duo millia excedentium, in ciuitatem Drohobycz cum magno strepitu et clamore conuenrunt et ibidem iam non praeuentis militibus certos incolas catholicæe flidei romani tyrannice horrende interemerunt et occiderunt atque inseruandum in modum e numero uiorum
sustulerunt, quo facto et nefario scelere suo poenas legum in
talium transgressores et violatores legibus regni sancitas de-
meruerunt, de quibus praemissis extraordinoario respectu in
detrimentium ecclesiae et ciuitatis Drohobycensis atque pro-
stantium religionis ritus romani actis et gestis nomine, quo
supra, iidem protractantes protestantur.

(Ind. rel. castr. Drohobyc. a. 1649, t. 376, p. 301—2).

LXXXI.

M. Racinyscki jelëyst sä na terebowelskich mïtchän za napad
na yögo dëjr. 18 n. st. marta 1649.

Feria quinta post dominicam Laetare 1649 gnosus Mar-
cellinus Sigmundus Raczynski contra famatos: Ioannem
Krypsky, pro tunc proconsulem, Bartholomaeum Szczucki,
Zazur Swiec, Iwan Rudy, Ioannem Sanecki, Albertum Heisacz,
Mathiam Lysy, Ierzy Poloszczyzn, Mathiam Kusznierz, Wasil
Korzeniec, — cius Tremboulienses protestatus est in
co, — quia ipsi curiam protestantis sub arce Trembouliensi
situatam vet die dominico matutino tempore post festum nat.
B. M. V. inuaderunt, cameras aperuerunt, res receperunt.

(Ind. rel. castr. Tremboul. a. 1648—9, t. 131, p. 452—3).

LXXXII.

Ян Пєкарский подає міщан з Теребовлі й селян з Хоровинки
за те, що забили його брата. 20 н. ст. марта 1649.

Sabbatho ante dominicam Iudica quadr. anno millesimo
sexcentesimo quadragesimo nono.

Ad officium et acta praesentia capitanealia Trembouliensi-
sia personaliter veniens gnosus Ioannes Piekarsky, olim gnosi
Georgii Piekarsky crudeliter modo infrascripto interempti frater germanus, solenniter et graui in querella lugulenter coram eodem iudicio questus ac protestatus est in et contra famatos: Iwan Rudy, Iacko Wielgi, Kirian Malarz, Jakim Krawiec, Lazor Swiec, Pawel Krawiec, poponem Namiesnik dictum, Dacko Zubaszyn, vti comprincipales, Ruthenos ciues Tremboulienses tolamque communitatem ruthenicam oppidi Tremboule; tum laboriosos: synowie Hryckowi, Dynis, Petro, Iwan Lupicz, Kunasz Opozow, Hrycko, Sempko, Procyk, Makar Mielnik, Haluszka Macko — de villa Krowinka, magi Martini pallatini Czerniechouiensis et Samuelis, capitanei braclauiensis, Kalinowskich haereditarios, ad prae sens gnosae Annae gnosi Alexandri Iakowski, Zophiae, gnosi Iacobi Mبدء nec non Martiannae et Constantiae viriginum et gnosi Ioannis Krajewsky filiarum, ex nexu successionis honorum corundem Kroninka possessorum, subditos, eiusdem crudelis fratris protestantis interemptionis mutuos cooperatores et assecclas, in eo, quia ipsi tam ciues prae fatis Tremboulienses, quam villae Krowinka subditi sub tempus incursionis Kozakorum anno praelerito millesimo sexcentesimo quadragessimo octauo non veriti poenas legum praemeditatos oscidiosos personarum nobilium interfectores et rudeles tyrannos, maxime plebeias personas seuere defanitas timore dei et dilectione proximi abiectis in omnem tyrannidem et crudelitatem laxati accepto et coassumpto in se ante Kozakorum sanguinis status equestris, vti fidei catholico (sic!) cupidus atque familiae catholicorum e medio suo eradicare et extirpare sedulo praemedicati ausi sunt accepta notitia de codem fratre protestantis in syluis villae Krowinka ob metum Kozakorum se latitante facio inter se mutuo maligno et exsecro ad inferendas illi violentas mortes consilio in syluas casdem irrueudo et vndeque cadem sylua obsessa, conuocatis se in vnum tumultuarie et catervatim atque codem olim fratre protestantis ibidem investigato et praevento eundem more hostili crudeliter manibus violentis ap-
prehendere atque primum ligatis illi post tegrum manibus, vti latronem, cum summo equestris status dedecore et ignominia eundem ad oppidum Tremboula faueniae executionis causa, vti de catholico, ad Ruthenos ciues Tremboulienses rebelles, etiam Kozacos adducere, attractare et praesentare, prout de facto manibus violentis in personam et diversa corporis illius membra iniectis adduxerunt, apprehenderunt sicque detractum et praesentatum vni suorum principalium principales et tota communitas, complices memorato Dacko Zubaszyn interici iussuerunt. Quem olim gnosum Gregorium Piekarsky memoratus Dacko mandatis principalium suorum (sanguinis alieni inhiantes) parendo ex ecclesia ritus graeci in contemptum ortodoxi fidei catholicae romanae et abolitionem status equestris ordinis decoluit, occidit, interemit, trucidavit et vita priuauit, sicque omnes principales et complices suprascripti nefandum scelus et crimen personis illorum inauditum in persona fratris protestantis perfecerunt, crudelitate satiati praemeditatum odium ad affectum deduxerunt, exindeque poenas criminales facti illorum condignas iure communis definitas in personas quilibet illorum suas traxerunt, ratione quorum etc. . . 1)

(Lud. rel. castr. Tremboul. a. 1618—9, t. 131, p. 451—6).

LXXXIII.

Samuil Dubrawskij podaje Gregora i Petra Ugernickich ta babinskich selian za te, jo ubili Samuila Rojnatowskiego. 20 w. et. martha 1649.

Sabbatho post dominicam Laetare anno millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia Haliciensia, personaliter veniens gnosus Samuel Dubrawski gnosae Catherinae consortis suae litiae, olim vero gnoxi

1) Nastupaе сьмідощтво воєвого з огляданя виконаного з огляду тіла.
Samuelis Rozniatowski crudelissime et tyrannice interempti sororis germanae, nec non gnosorum (Sop)liae Luczanska, olim gnosi Samuelis Rozniatowski consortis (relictae) viduae, et Francisci ac Alexandri Rozniatowski eiusdem olim gnosi Samuelis Rozniatowski filiorum, vti minorenium, nomine, contra nies Hrechorum Vhernicki, patrem, et Petrum Vhernicki filium, infrascripti criminus principales, primarios authores et motores; nec non laboriosos: popa babinskiego y z zięciem, iako princypalow, Lukasz Mazur, Daniło Dutka, Stephan Slepy, Hryc Hładysz y z synem y z zięciem Tkaczem Kopię, Symko Bydry, Dmitr Hładyszow zięc, — gnosi Baltazari Ostrowski, camerarii terrestris haliciensis subditos; tum Sias Stephanum, Piotr Proparlow, Piotr Pawłowicz, Stephan Pawłowicz, Iędrus Stephanum, Iwanko Stephanum, Adam Mazur, Stephan syn Hawryłow, — praeceptorum Vhernickich possessis subditos; Iędrzey, Kuryło Przyszłak, — gnosi Nicolai Świerski, ibidem haeredis idem subditos; Hryc Lozyc, Grzesko Mazur, Iędrzey Lozyc Zwarych, — gnosi Lucae Niewierski subditos; Danilo Boiko, iac z Bibley, Hryc Ribus, — gnosorum Andreae Zarakowski et Catherinae Worytkowna, coniugum, ibidem subditos; Fedyna, Kundrat, — gnosae Zoludziowna subditos; Wasil Łysy, Iwan syn iego, Symko Bednarz z synami, Semko, — gnosi Kawecki in Babin cohaeredis subditos; Iędrzey, Stec, — gnosi Ioannis Dolinski, aliosque in uniuersum omnes cohaeredum villae Babin subditos, criminis infrascripti reos (qui licet ad praesens non specificantur, salua tamen corum specificatio in quouis termino post acceptam notitiam (dilatoribus reservatur) corundem principaliue complices et executores ferme totus in lacrimis protestatus est in eo, iz pomienieni vezkynu authorowie zpolnemi pomienienemi pomocnikami swemi, zapomniawszy boiaźni Bozey, sami będąc religij greckiji, a piekielnym ogniem pod nierzetleliwy na korone polską czas przeciw ludziom ritus romani zaiatrzeni y zapaleni, nie minęły dubia spe panowania, tudziesz y łupu, który otrzymali, ruską zdradliwą skłonnością wwidzeni, wyzy
pomienionego nieboczynka p. Samuela Rozniatowskiego zdrowie z ostatkiem chudoby w domu (spieszącego a do zamku Rozniatowskiego ...) widząc wielkie niebezpieczeństw, w lasow niedostępne miejsca z innemi wchodzącego, wprzód z pomienionemi chłopami, pomocnikami swemi, porozumienia wszyscy się, zdradliwie, aby z niemi do domu swego do Babina iachali, namowili, iako sami po wszystkie czasy za przywiliami y paszportami kozackimi w domach swych bezpiecznemi zostawali.

Tam do domu do Babina przyjechawszy, wiedząc w nieboszczyka, ze miał przy sobie w gotowiznie złotych szesieńt jako skoro niebosczyk, zsiadł z woza, z zoną z jednym dziecięciem wszedł do domu swego, naprzód o przyjezdzie iego powi to do domu dali znac, przes którego wszystka od popa obwieszczona y zwołana babinska gromada iussu seitu et mandato pp. Vhernickich pomienionych, ktorzy na ten czas nie daleko miejsca zabywsta stali, dom nieboszczykowski na około obstąpiwszy y do izby wpadlzy, niebosczyka poimali, stryczkami okrutnie związał, na szyje powroz włożyli, y tak, nie jako szlachcica, ale iake największego liotra, z domu iego własnego wywlekli, chcąc go do Katusze, wszystkich liotrow, hultuów y butowników stolice, odprowadzie. I gdy rad-nie-rad za postronkiem na szyje włożonym isc musiał, na nieszczery, rose y zdradę ruską narzykającego, a prawie krawawemi proszącego sie łzami, aby co miał przy sobie y w domu zabrawszy, samego z zoną y dziecięciem niewinnych ludzi zdrowiem darowali, gdzie chłopstwo nieszl schnym giorzące iadem do nog sobie wpadającego y miłosierdzia proszącego ieden z nich obuchem sickiero w łeb wderzył, pop bez miłosierdzia tak siekiro w szyje ciał, a jeszcze zyjącego nieco y przez krew wmenuzonego Chrystusa modlącego się w nich okrutnie tyranским sposobem pod ogrodem pp. Vhernickich roznym zboiow orzęzem zabili y zamordowali. I nie dosęc na tym uczynku nad ciałem zmarłym pastwili sie, obnalone ze wszystkiego bestyiom na

1) Tyg aktowa księga zniżona.
(po)karń porzucili, a sami powróceni do domu zabitego, wstęży ... owstwo, zbior, dobrą szatę y pieniądze in pradam puscili, nec his contenti schronioną malzonkę z dziecięciem do jednego chliwa, nieprzystośeniu contemptum karmili, z odzienia obrażali, pieniędzy gotowych złotych szesę set przy niey będące wzieli, obnazoną do więzienia pewnego wrzucili, która singulari prouidentia Boga opatrzoa, za miłośierdziem jednego występcy, ze inpregnata post solutum carcerem do pobliskiego chaszczu, głodem y smrodem zmorżona, ledwie co opieraięce sie zdrowie naturze wniósła, do tych czas ieszcze prawie na smiertelnej zostająca posciei. To facinus tak zrobiony ad pradam rzucili sie... 1) wszysko między sie podzielili et in hucusque homicidiae praeclones ac spoliatores impune grassantur, ratione cuius criminis etc...

(Ins. rel. castr. Hal. a. 1648—9, t. 111, p. 1236—9).

LXXXIV.

Π. Osmol斯基 подає селян iż Tovstiloga за забрана його товару.

23 n. ct. marta 1649.

[E] Feria tertia post dominicanu Indica 1649 gnosus Paulus Osmolsky contra laboriosos Haurylo Caryk cum duobus filiiis et genero, popoatem cum duobus fratibus et generum dictum Skulski etc... 1) totamque communitatem villae Tov-

styłog, nec non contra communitatem, de villa Słobodka dictam Kiprawka protestatus est in eo, — quia ipsi tempore incursionis Kozakorum et Tartarorum sub praetextu rebellionis Kozakorum, dum protestantis familiaus ulis Ioannes Kałuski e bonis Warow ad oppidum Stryi pecora maioris securitatis, vct wolow 95 kozy val. fl. 25; krow 45 doynych,

1) Tut nastrzyca sięs.

2) Дальші імена пропускаємо.
kozda val. fl. 20; iałowiec szeszedziętli, kozda val. fl. 20; ciefiątli tego rocznych 33, kozde val. fl. 3; owiec 300, kozda val. fl. 3...1) feria secunda post f. s. Michaelis depelleret in villam Toustylug, receperunt.

(Ind. rel. castr. Tremboul. a. 1618—9, t. 131, p. 457—8).

LXXXV.

Скарга Ґабріеля Замшовского на хорошківських міщан, косівських і ін. селян за напад на костел у Янові. 23 г. ст. марта 1649.

Feria tertia post dominicam Iudica quadr. pxa anno Dni 1649.


1) Дальший список дрібніших річей іронійського.
tricis vero gnosae Łosiatynaka viduae, subditos, et alios post-
quam innuotuerint, citationibus exprimendos, protestatus est
in eo, — quia ipsi non attento rigore stricto iuris publici,
quo pax publica et integritas honorum nobilium quouis tem-
pore, praeertim sub tempus confederatiois ordinum regni
praecestodiuntur, deposita constitutione in rem palatinatus
Russiae laudata conservantur, anno millesimo sexcentesimo
quadragesimo octavo pxme pto, statim post recessum exerci-
tus a Pilawce factum, gliscece iam rebellione Kozacorum
illorum seditioni addici (sic!) cognito iam e bonis vet ex
arce Budzanouiensi recessu, protestantes catervatim et tumultuare cum bombardis et variis armis seditionem prae se
ferentibus via cum subditi de villis Dothe et Hrycowka,
gnosi Georgii Blażowski, de villa Podhacyzyki, gnosi Stan-
islai Bielicki, in post scorsina protestatione de niminnibus et
cognominibus specificandis, facta inter se mutua cointelligen-
tia ad bona oppidi Ianow superinequitarunt illicoque in eodem
oppido dispositis centuriis more Kozacorum ad ecclesiam pa-
rochialcem Ianouicensem depredandum et expilandum sese con-
tulerunt, sepulchra et monumenta mortuorum per viam reserar-
runt, mortuis violentias, dira facinora detestando et probrosa
delicta inquisitione euincendo in corpora perpetrarunt et prae-
sertim olim radi patris Adriani, plebani Ianouicensis, non ita
pridem vita functi, cadauere ex cymba ejus in caput pedi-
bus sursum humi stare fecerunt, impositoque missisali Ro-
manorum in manus illius, colladas eundem cantare iussarunt,
et vt celebre, praeestibimus missam, impudices faucibus bucci-
narunt, filias protestantiss nondum putrefactas ex monumentis
ciectas denuodarunt, choraeas secum ducere eadem iussarunt,
diversaque tyrannide, quae rabies effrata rusticorum licentia
dictabat isdem in corpora mortuorum saeuebant, imagines
pictas praeestim passionis Christi ex tela factas ante eccles-
siam in latum pedibus conciliarunt, ex nonnullis illarum sac-
cos alias wory compararunt et nonnullas usui suo in contem-
ptum orthodoxae religionis nostrae adaptarunt, ecclesiam iano-
uiensem pro sordido et foetido loco conueterunt, resque eiusdem ecclesiae in arce Budzanouieni majoris securitatis ergo depositas ... 1) in vim praedae et spolii diripuerunt, nec his contenti potita per edictionem certarum personarum arce Budzanouieni, quidquid fureore immato contra patriium sanguinem dictabat, accensus animus talia exercuerunt, nles famulos protestantis Polonos in eadem arce praevuentos, vct Ioanum Malinowski eictis primum oculis tyrannice falcibus repetitis plurimis vicibus detruncarunt, Martiniun vere Wstowskii captuuarunt et captiun Tartaris in spectum pro equa venundarunt, arcem eandem Budzanouieni sem omnibus ornamentis spoliarunt, postmodum elapsis aliquot diebus horreum protestantis in oppido Ianow collocatum ... 2) valoris florenorum quatuor millium et octingentorum excusserunt, stagnam ianouiensii val. decem millium 3), denique arcem Ianouieni in aedificiiis suppl effectili domestica desolarunt, ferrum ex tormentis hellicos concusserunt, protintem omni substantia, eaque opima, priuarunt et ad centum millia flor. pol. damnsificarunt, per quod pacem publicam etc. 4)

Ind. rel. castr. Trembouli. a. 1648—9, t. 131, p. 462—7).

LXXXVI.

Габріль Замічевський подає Гаврила Семеновського за зраду будянівського замку. 23 н. ст. марта 1649.

[Е] Feria tertia post dominicam Iudica quadr. 1649 gnosus Gabriel Zamiechowsky, tribunus trembouliensis, contra n1em

1) Тут пропускається довжий список забраних річей в Будганові.
2) Пропущено резест.
3) В рукописі поміщено тут вісце на одно слово, що його однако не дописано.
4) Завичай закінчення і реляція воєнного про арештоване (2/III) оскаржених.
Gabrielem ali Hawrylo Siemiginowsky, Ruthenum, protestatus est ideo, — quia idem Siemiginowsky, acto condictamine cum Cozacis rebellibus sub tempus irruptionis eorundem post conflictum Pilauicensem, arcem Budzanouiensem cum omnia suppellectilii domestica, tam protestantis quam aliorum nobilium, per modum depositi maioris securitatis ergo in eadem arce conservata, tradidit et alios nobiles cum uniuersis catholicis familiasque protestantis sese defendere volentes suis blandinentalis vitae integritatem proponendo ad id allexit, vt eisdem Siemiginowsky persuasionibus omnes suffultii deditionem arcis hostibus mitterent. Hostes vero vti fidefragi nostris praesertim vero famulis protestantis politi, partim nonnullos Tartaris, vti mancipia, venundarunt, partim nonnullos cruelissime detrun-carunt. Post deditionem vero arcis et perpetratam uccem nobilium famulorumque protestantis instinctu eisdem Siemiginowsky expilarunt fortalicium Budzanouiensem, structuris, insignibus, commenatu, apparatu bellico, defensioni accomodatis, spoliarunt, quo ausu idem Siemiginowsky protestantium ad triginta millia flor. pol. damnificauit.

Ind. rri. castr. Tremboul. a. 1618—9, t. 231, p 460—1).

LXXXVII.

Роадільські міщане й ін. позивають рогатинських міщан за напад на місто. 7 н. ст. квітня 1649.

Feria quarta post festa solemnia Paschae prima anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

Ad officium actaque praeasentia capitanealia Zydaczouienie-sia personaliter veniens ministerialis regni gnnalis prouidus Iac Furasz de Brzezina authenticatus et iuratus, officio prnti bene notus in vim suae verae ac fidelis relationis palam, publice ac per expressum recognouit, quia ipse citationem literatem authenticam pro iudiciis ordinariis gnnibus tribunalis regni
Lublinensibus spectantem, terminum in se a positione praesentis citationis recte in duabus septimanis, aut tunc, dum et quando causa praesens ex regesto causarum iuxta constitutionem saeculis coronationis moderni regis ad iudicandum vocata legitime inciderit, continentem, ex parte et ad instantiam instigatoris iudicii nostri eiusque dalatoris gnosi Stanislai Rzewuski, subdapiferi braclauiensis, tum gnosae Sophiae de Vrsko, consortis relictae olim gnosi Ioannis Czerniewski, succamerarii leopoliensis, nec non honestorum: Iacobi Bednarz, proconsulis, Senia Manuylonug, consulis, Bartholomej olim Alberti Ioannis Siechowski, Lesko Mały, Basilii Narowy, Walentini Zusa sutoris, Fedory Dziekciarz, Tymko Fabri, Mattheae Olenina, Nicolai Fenikowego, Petri Molendinatoris, Harasim Turczyn, aliorumque subditorum praefati gnosi subdapiferi braclauiensis, oppidi Rozdol haereditis, cum praefato domino suo actorum contra damatos: proconsules, consules, aduocatum scabinos, totamque communitatem oppidi s. r. m. Rokhatyn, tenutae ad praesens magci Nicolai comitis Ostrorog, pocillatoris supremi regni, capnec rohatyniensis, citatos, ad statuendum per ipsos famatos: Gabrielem Kucharski, principalem delicti et excessus nefandi, Michaelem, Kost Tarnopolski Zielenskiy zięcia, Andream, Fedko Piekacz, Stanislaum Diaş, Makarenko, Misczenko, Philipenko Sknurk, Stec Hryczewy, Dmitro Kowal, Fedkow ziec, Hrehorenko Fedor syn, Stanislaum Przebiegailo filium Fedory, tum et Fedorem Przebiegailo patrem, Petrum Tkacz, Theodorum Maltuz, Iwanum filium Petri, Miecznik Iwanum, Piekacz Theodorum, Stemaszyk Basilium, vt asserit, Lopatyuski, Semenem Kusnierz, Hrehorium Darylowicz, Basilium Haiduk, Hryniec aliosque ipsorum complices, quorum ad praesens nomina et cognomina ignorant pro expraesissis tamen censeri volunt, ad sumendas de illis poenas legum facinori ipsorum condignas, qui prius sub tempore interregni cum dissiputis Kozacis et Tartaris, deinde felicem post electionem regis nondum coronati dum et quando praefata gnosa Czerniciowska post dissipationem et dispersionem Kosacorum.
et Scytharum ex civitate Leopoliensi ad oppidum Rozdol claustrumque ibidem situm, tanquam domum fillii sui, vna cum familia et rebus suis omnibus discessit ibidemque pace publica assecurata per aliquid spatium temporis mansisset, nil a quodiam mali eueniri sperando, ipsi autem principales postposito timore Dei, dilectione proximi, tempore nuper praeterito, videlicet ipso die festi Luciae virg. et mart. (13/XII) sub tempus interregni causa turpis lucri coadiunctis sibi diuersis ex locis complicibus et cooperatoribus, in oppidum Rozdol vi et violenter ausi sunt invadere, prout inuaserunt, civitatem igne in cineres penitus combusserunt, postmodum ad arcem summo impetu tumultuarie irruerunt, suprascriptam gnosam Czerniebowska, iam senio confectam, ex omnibus spoliauerunt resque omnes et ornamenta, eaque cum skeda in vim praedae et spolli receperunt ac inter se et aios complices disparitati sunt multaque et intolerabilia damna pectornt (sic!) multiluaque perpetrarunt ad ecclesiam fores ex arce exsecarunt ipsamque ecclesiam defestarunt, cimenterium obsanguinolauerunt nec non niles Ioannem Koziachezewski et Ioannem lasionke, famulos suprascripti gnosii subdapisferi braclauensis, atque Abrahamum Judaeum, arendatorem, et reuerendum patrem Urbanum Zarzski, ordinis Carmelitarum convuentus noui loci rozdoliensis priorem, interimurunt et corpus ipsius nescitur quo secerunt, per quod poemas legibus regni sanctas succubuerunt et sunt pro lapse, copiam citationis in caeteris latiori editam seria secunda post duicam Judica quadruplem pme pta (22/III) anno praeentti in bonis oppidi Rohatyn s. r. m. apud aduocatum in mensa posuit et de positione eidem aduocato atque oppidanis in foro stantibus in forma publicauit et notificauit, de quo hanc suam relationem ad acta praeentia fecit.

Ind. dscr. castr. Zywiezyo. a. 1649—50, t. 40, p. 252—3
Юрій Блажовський залісся ся на яківських міщан і мн. з яким внеском його двора. 10 н. ст. квітня 1649.

[Ε] Sabbatho post festa solemnia s. Paschatis 1649 gno-
sus Georgius Blazowski contra lab sos: poponem Iaczow, Bysko cum filiiis duobus, Pawel Twerdchleb, Zakityn Lukian, Mikita Tonkowicz, Pawel Iolo lo rzeznik, Macko Kramarz, Druh Myscy cum filio, Iarezko (!) cum filiiis duobus, Lesko Ratuszny, Lawryk Twerdchleb kowal, Fedko Haliszanka kusnierz cum filiiis duobus, Kost Kusnierz. Hryc popow oijec, Tymko popow brat, Lesko popow brat, Ilko popow brat, Stec brat popow, Beda Wasil, Beda Teodor, Figlik, Przetka Matwiewy cum filio dicto Wasil Hayduk, Fedenkow syn, Anton Oboroch, Fe-
nik Stary, Bednarowski Kusnierz, Olexa Swiec, Panko Tkacz, Bloeczyszyn, Srybalin syn Kusnierz, Lesiow syn Ryndiowy, tomanque communitatem oppidi lanow: nec non lab sos: Doronko Choma, Hikulczykowi rodzeni, Marcin Polak, Choma syn Horonowy, Stepau ziæe iæo, Lesko Stelmachow s Piotrem, Semak Tymkow, Strukow ziæe — de villa Kobyłowloki; Stepian Jutysyn, Ilko Kotylkow, Semian Pilipow, Iac Bryta-
nik, Panko Budyn, Wasko Kozielkow, Stepau Kuc, Korblik, Iakem Gwozdik, Iac Gwozdik, Olexa Duda stary, Iac Miel-
nik, Kumaszka cum filiiis, Iac Puznik cum filio, Semianow syn — de villa sortis Podhajczyki, subditos Gabrieli Zamiechowski, protestatus est in eo, — quia ipsi sub absentia prntis in lon-
ginquioribus oris ob incursionem exercitu Kozakorum et Tartarorum, quiescente iam seditione et recesso facto in Ukra-
iniensem terram Kozacorum, immediate duobus septimanis ante f. nat. Christi D. a. 1648 ante adventum protestantis in suas
regiones, ad villam Dolhe e regione opp. Ianow locatam sese contulerunt ibidenque curiam prntis combusserunt et res... diripuerunt, quae bona prntis et aliurum nium partim in suum commodum conuerterunt, partim in hucusque tempus in fossis
LXXXIX.

Сла́пківський і Піщарженський подають селян зі Смухова і Любші на грабоване. 12 н. ст. квітня 1649.


Той сам подає тих селян з Любыні що прилучили ех до Смухівців, єщо: Kalietszak cum filio, Torgowicz cum filio, Pawel Lysy, Olexa Kostewnič, Fedor Fecyniow — підданних Миколи Данилівича.

ХС.
Александр Рашовський подає калуських міщан, селян з Пійла, Довгої й Сороки за спаленс двора в Котятчах. 12 в. ст. квітня 1649.

[E] Feria secunda post dominicam conductus Paschae 1649 gnosus Alexander Raszowski contra famatos: Petrusz Rzeznik, Andream Petraszowicz, filium eius Marcum, ciues et suburbanos Calussienses; tum illaboriosos: Bohdayko, Iryc Rybîłow cum filius et servitoribus suis et Dmitr Stecykow, totamque communìtatem v. Puylo; popadyia Piaseczniczka de v. Dolha; nec non Artym et Mielnik Czarowieta atque wathamani filios, quorum ad præsens nomina ignoran-tur, de v. Sroka, — subditos s. r. m., protestatus est, — iz pomieniensi principales pod interregnum roku przeszłego mense octobre, przybrawszy sobie ludzi nie malo z pomienionych wsi y miasta, na dwor protestantis w Kotiatyczach będący najachawszy, komory odbili y rzeczy nie malo in vim prae-dae pobrali, dwor w popioł obrocili.

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1648 -9, t. 111, p. 1282 5).

XCl.
Григорій Пржилушский подає калуських міщан і селян того по- віта за спаленс замку в Студїнці й ин. 13 в. ст. квітня 1649.

[E] Feria tertia post dominicam conductus Paschae 1649 gnosus Gregorius Przyluski et famulus eiusdem protestati sunt contra famatos...1) oppidanos et suburbanos Calussienses; nec non labsos...1) de v. Puylo, Dolhe, Siewka, Kopolne, Kadolbne, Grabowka, Podmichale, Ber-

1) Як у попередніх NN.
łohy, Kamien, Lzane, Vhrynow dicta Słoboda, Nowica, iako wodzom buntownikom w wszystkim pospolstwu w storostwie kaluskim mieszkających (sic!), tudzież przeciwno ich pomocnikom, in eo, — iz pomienieni do wsi Studzianki, protestanta dziedzicznego, naieczdali, tam naprzód zamek wypładowawszy, y rzeczy nie mało ... 1) w niim nabrawszy, słali, potem do chalup chłopskich po kilka kroc napadając, y [z] pod Pniowia kompaniey zaciągając, z chorągwiami y strzelbą, komory im poobdarywawszy y skrzynie polupawszę, rzeczy tak protestantis, które pochwane w nich były ... 1) iako y poddanych ... 1) pobrali y między się podzielili.

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1618—9, t. 111, p. 1283 91).

XCII.

Скарга на тих самих за знищене замку в Перегіньську. 13 н. ст. квітня 1649.


(Ind. rel. castr. Halic. a. 1618—9, t. 111, p. 1322—5).

1) Тут сино тих ричей.
XCVIII.

Скарґа на грабовецького попа, калуських міщан і н. за знищене двора у Зборі. 13 н. ст. квітня 1649.

[E] Feria tertia [як вище] nlis Paulus Głowiecki, famulus gnosi Pauli de Giedna Giedzinski, nomine eiusdem protestatus est contra; poponem de Grabowka, vit omnium principalem, centurionem vulgo setuik, ac famatos...1) oppidanos Calussienses; nec non labos... de v. Mostyszcze, Kopanki, Kamięń, et alios plurimos de iisdem villis, ideo, — quia iadem prines sese in vnum colligendo, vexillis aliquot expansis circa f. s. Martini pont. (1648) in v. Zbora curiamque ibidem sitam in nihilum redegerunt damnque ad 1500 fl. intulerunt.

(Ind. rol. castr, Halic. a. 1648—9, t. 111, p. 1326-7).

XCV.

Скарґа Скоповського на селян з Уїду, Юнщкова, Кунчок і нн. за спустошене в Обельничах. 16 н. ст. квітня 1649.


1) Як у попередніх NN.

(Ind. rel. castr. Italic. a. 1618—9, t. 111, p. 1353—4).

XCV.

Скарпе на жидачівських міщан за пограблення замку. 16 н. ст. квітня 1649.


Позов у сій справі вийшов на люблівський трібунал аж 13 квітня 1654 від Соколовського проти Адана Двержика, жидачівського старости.
XCVI.
Александр Соколовский скаржить ся на селян Буковина, Викенч, Молотова, Димитова за зрабоване. 16 н ст. квітня 1649.

[E] Feria sexta post dominicam conductus Paschae 1649 gnosus Alexander Sokołowski contra subditos totasque communitates de villis Bukowina, Wyxyc, Mołotow et Dymidow, gnosì Ioannis Chodorowski proprios, protestationem fecit in eo, — quia ipsi sub interregno in fundo protestantis villae Bercznica omnibus rebus protestantem priurunt.


XCVII.
Яновский і Страдомский подає селян калуського старостства і зі Спаса за напад на Суходіл. 17 н. ст. квітня 1649.


Ad officium actaque praesentia castrensia capitanealia Premisliensis personaliter veniens gnosus Vsebius Iaszowski, vicecapitaneus dolinensis, atque nis Ioannis Stradomski, coadministrator honorum et proventum capitaneatus eiusdem, solenniter eodem officio praesenti suo et illris ac magci Ioannis Nicolai a Zurow Daniłowicz, supremi regni thesaurarii, premisliensis, sunboriensis, droholycensis, dolinensis, etc. capitanei, et graui in querela questi et protestati sunt contra prouidos et laboriosos: Korzen, de cuius nomine ignoratur, knias de villa Kardałbne, s. r. m. ad capitaneantum calussiensem spectante; Wasił Słuczycz, Iwan Kramarz et Cybulta atque Popowicz namiestnikow syn — de oppido s. r. m. Kałusz; tum Mikita Stasiow syn — de villa s. r. m. Kopauki, ad capneatsum eundem calussiensem pertinentе; atque Matwięy Osadca, Mas et Kuzma fratres germanos eorumque filios —
de villa s. r. m. Puiu; tum Honofrey Wataman, Hrynio Vrzułów, Iwan Bolynkówicz, Iacko Malerowicz, Iwan Murerowicz, Kus Pakosny, Seder Wasiw syn, Hawryło, Kus, et Arasim fratres; Iwan Tymczyszyn, Sawka Makow, Hryc Szymkowiczyn, Mikita Hwedora, Kniaziu, Filip Szymkowiczyn, Iwan Thorewicz, Thron y z synami, Marcin Broniewicz — de villa s. r. m. Lasien, ad capneatum eundem Callussiensem pertinente; tum Stephan Iaworski de villa s. r. m. Zukiw; et Kus Wataman de villa s. r. m. Sliwki; atque quosdam Czepiele — de villa s. r. m. Nicbyłow; tum Iwan Popowicz et Wataman de villa s. r. m. Krasno; atque Les Knias et filios eiusdem, tum Prokop Iskowicz — de villa s. r. m. Velrynow; tum Wasil Popowicz — de villa s. r. m. Podmirotchow; atque Iwan Ituskowicz — de villa s. r. m. Berlochow; nec non Sen Wataman et quosdam Vhrynii synowie dictos — de villa s. r. m. Rypruc, ad capneatum eundem calussiensem spectantibus, subditī illīris et magi Ioannis de Zamoscie Zamoyski, capnici colussiensis, tenutae gnosi Petri Gostyński, totasque communitates visorum et subditorum de villis suprascriptis eiusdem capitaneatus calussiensis; atque Kosc Zenikow, Daniele Nietatyecz, Paweł Mielewiec, Iwan Mielnik, Fedor Horciszkowicz, Iacko Martinowicz, Iac Wieliczkowicz z bracią, Iwan Kuznierz, Maxim Rybczyn, Vlayko Szamyłowicz, Matwiey Lazarow syn, Tymko Rycev, Vlayko Bukaty, Lozer Mowczanowicz, Fil Harbszyszyn, Mikita Ilkow syn, Demko Kowalow, Fedor Kuziewicz, Wasko komornik Iwanow. Andrzej Kowalow brat, Maximowych synow dwa, Ilko Oniszkwow, Wasiel Daniłczuk, Kondrat Waskow brat, Fedor Siemianow z synem, Iwan Klisczewicz, tum quosdam Hryczsyny, lakim Moczanow z synem, Tymko Iehmatyecz, Fedor Muszyce, Fedor Wasilow syn, Pirozyn, atque Iacko Kwiat hayduk pański — subditi de villa Spas possessionis vis capituli ecclesiæ cathedralis premisiens totanque communisate villæ eiusdem suprascriptæ Spas — facti et criminis infrascripti principales aliosque eorum complices et asseclas ipsis de nominibus et cogoni-
nibus melius notos, quorum, postquam immotuerint, saluam sibi
idem protestans suprascripto meo domino suo denominationem
et specificationem citationibus suis et processibus iuris in quo-
uis termino reseruavit, idque in eo,
quia idem principales cum praefatis suis complicibus et asse-
clis non veriti poenas legum contra homines licentiosos et
facinorosos praedonesque manifestos inferosque patratores
ex legibus et constitutionibus regni redundantes, ino iisdem
omnibus floccipensis, auctoritateque et superioritate magistra-
tus posposita, assi sunt sub tempus interregni propter luctuo-
sique reipublicae status atque incursionis in provincias regni
et terras Russiae praefati capidaneatus dolinensis hostium re-
gni, tam vet rebellium Cosacorum, quam et Scytharum, ipsi-
quoque honestos labores exosi et praedae in vicinias positis
locis inhumanes, concitata plebe et communitate virorum et
subditorum praefatorum de villis suis suprascriptis ad rebel-
lionem praevasque ex vicinias agendas ac ipsimet sese duces
et artesignanos iisdem complicibus et asseclis suis colletaeque
plebi et multitudini rusticae praebentes ac ndique praedas
agentes in villam quoque s. r. m. Suchodol, ad capitaneatum
dolinensem spectantem, manu forti et armata turmatimque et
ceterum in facta inter se mutua cointelligentia et condicta-
mine, vi et violenter hostiliterque animo malenuolo et ex pro-
posito facti infrascripti inequitare et irrumpere, domos cune-
thonum et colonorum villae expilare, spoliare et depraedari,
ibidemque praeter damna et violentias alias multas subditis
villae eiusdem illatas, donum laboriosi Fedko Watamau, sub-
ditique et incolae villae eiusdem s. r. m. Suchodol, apud quem
idem protestans res et summas pecuniarum infrascriptas, tam
hostibus suprascriptis reipublicae praecepue Cosacis ex inspe-
fatio et inopinato appropinquantibus et imminuentibus ipsi discri-
men vitae declinantes et remotiora petentes deposuerunt et reli-
quern recondideruntque (sic!), spe et cupidinie praedae duci,
depositoque codem sciscitati vi et violenter inuadere et irruere,
prout quidem de facto violenter inuaserunt et irrupperunt,
comprehensuque violenter et captiuito suprascripto laborioso Fedko, patre familias et subdito capnecatus eiusdem dolinensis, domus eundem sciscitatum de deposito praeatorum pestantium tormentis subiecserunt et crudeliter excruciauerunt ac denique torso ac exerciatio eodem ad praedam conceptam animis et exploratas ab eodem conversi summas et res infrascriptas tam suprascripti illris et mgei thesaurarii regni domini sui, quam et protestantis proprias, per pestantem cosdem ibidem depositas, ex reconditoriis domus eiusdem erruerunt vique et violenter in vim praedae et spolii receperunt. distraxerunt et inter se partiti sunt, domum eiusdem Fedko, subditi mgei thesaurarii regni dni sui, spoliauerunt, diripuerunt ac hostiliter grassati sunt nihilque non intactum et inviolatum reliquerunt. Nec his contenti, aut modum licentiae suae ponendo ludaeos quadraginta sex regales, partim villae eiusdem incolas, partim ad eadum villam ex diversis villis ciuitatibusque et oppido Dolina s. r. m. profugos et ibidem inhabitantes crudeliter et tyrannice vario genere mortis interfecerunt et occiderunt, haidones mgei eiusdem domini sui vestibus spoliauerunt, ad internecionem concusserunt et conuulneraerunt ac vnum ex ipsis interimerunt et interfecerunt, quo suo nefario ausa etc...

Ti sami, Яшовекий і Страдомекий подають того-ж дня що тих самих, ейто: quendam dictum Korzen, kuias de villa Kadcölhe, subditum mgei Ioannis Zamoyski capneci colussiensis, infrascriptorum criminum et excessuum principalem, motorem et authorem, aliosque tam de villa eadem Kadcölhe, quam aliiis villis vicinis eius complices et assecias, — quia idem principalis cum praefatis complicibus suis sub tempus interregni incursionisque in terras Russiae Cosacorum et Scythereorum rusticana turba et multitudine collecta forti et armata manu diversae colluviae, licentiosorum et facinorosorum hominum ausa etc. in villam Kretkowice, pallatinatus Russiae et districtus Haliciensis seu Zidacouiensis sitam, exterritus et pulsis tam incolis fidelioribus villae, quam praesi-
diariis et propugnatoribus protestantis curiae, curiam eandem praesidiale
more hostili inuadere, rebus omnibus expilare, expradere, igne incendere, praefatum Stradomski extremum vitae discrimen declinantem sugarunt et reliquam familiam curiae protestantis ad interlocucionem conuoluerunt et concusserunt, vnumque ex illis haydonem ibidem occiderunt, con-
cussosque et conulmeratos vestibus spoliauerunt et pro mortuis reliquerunt, res autem inter se partiti sunt. Neque hic modum criminibus suis ponendo, oppidum quoque s. r. m. Dolina cum turmis et catervis suis iisdem intestisque signis et armis inuadendo ac domos oppidanorum, tam Polonorum quam Indaeorum, more hostiti et praedonico propugnando et expilando, ciues oppidi eiusdem Polonos omnibus fortunis, rebus suppellectili ac tota substantia spoliauerunt, Indaeos vero et incolas eiusdem ciuitatis communescque subditos quadraginta sex crudeliter et tyrannice interimerunt et interfece-
erunt, nihilque non intactum et inviolatum reliquerunt.

Далі подають вонн шляхтичів-Русинів: liles: Trufna Witwicki dictum Popowiec, Wasil Pialik, Iac, Kost fratres germanos, Wasil Ichnatow Paulum Ichnatow, Iwan Ichna-
tow, et Refan — Witwickie, Iwan Polowkowicz, Henia et Iwan cio — Witwickie, Paphaelum et Petrum — Witwickie, fratres germanos, Mathians Zeliwiniec, Fedio Hanuscik, Thoman Hanusczyk — Witwickie, principales corumque complices, —
quia sub tempus interregni et incursionsis cum armis ad zuppas
seu salis fodinas in suburbio ciuitatis s. r. m. Dolina sitas inesquitauerunt et irrupterunt, fugatis custodibus salis coeti et elaborati mille quinquaginta receperunt et inter se par-
titi sunt.

Подібна скарга Яшовського і Стражовського — contra nobi-
les Iwanum Krechowiecki dictum Mieloncyn, Michaylo Krecho-
wiecki, Stephanum Andruszew et Cilowie Krechowiecki, Hryn
Krechowiecki dictum Dromerecki, principales, aliosque corum complices, — quia sub tempus interregni ac simul incursio-
nis turmatim et modo guerrico in bona villae Kreckowice,
possonis protestantis, in curiam violenter inequitarunt resque re-
ceperunt et inter se partiti sunt.

(Ind. rel. castr. Premisl. a. 1619—50, t. 376, p. 588—602).

Camīn to dēre 7 m. st. na 1649 (Ibidem 819—27).

XCVIII.

Скарна Сваричовскаго й Висоханьскага на селан з Високих Ви-
мель за грабованя. 19 н. ст. квітня 1649.

[E] Feria secunda post dominicam Misericordiae 1649 vi-
deatur hoc loco protestatio ex parte gnosi Swaryczowski et
Marci Wysoczanski contra subditos ac totam communitate
m de villā Wysokie Wisnie ratione invasionis obsanguinola-
tionis, conuulnerationis, rerum depraedationis sub interregno.

(Ind. rel. castr. Zydaczow. a. 1619—50, t. 10, p. 296).

XCIX.

Скарна Якуба Іржвадзецкаго на канускіх міщчн, селян канус-
каго А, долинскага староста за знищене костелу в Долнії.
19 н. ст. квітня 1649.

[E] Feria secunda post dominicam Misericordiae 1649 vi-
deatur hoc loco protestatio ex parte rudi patris Iacobi Przez-
dzieckii, vicarīi perpetui ecclesiae parochialis et in aedibus duae
Anae praepositi dolinensis, in et contra tamatos oppidanos
Calusienses cum toxis villis ad capucatum calusiensem
pertinentibus, tum et Iwanum Pryklyi, infrascripti facinoris autho-
rem et primum motorem, principales, et Peredinsko cum
suis villis, nec non Rachiňia, villa haereditaria gnosi olim
Alberti Szredzienski, atque Strutyn, Lopianka, item Lipo-
wica, Suchodol, Nowosielica, Trospieniec, ad ca
pneaturn dolinensem pertinentibus, complices, aliorumque vet Turcha, nis Hrehořy Babicky possessis, ratione ecclesiariarum parochialis et s. Annae Dolinensis depraedationis rerumque variarum, tam ecclæsicarum quam plebanalium, receptionis.


C.

Sophia Hrachoncova podaesa zerebopelzyckich mizcan za zniesenge zw dwora. 20 h. st. kwitnya 1649.

vi1tra oppidum situatum ... expilarunt partim induto se Ko-
zacorum nomine abliguerunt, partim in occultis locis adhuc
detinent, per quod protestauntem ad sex millia ft. pol. damni-
ficarunt. ¹)

(Ind. rel. castr. Tremboul. a. 1648—9, t. 131, p. 523—7).

CI.

Скарда Кржиштофа Космідера на анівских міщан, ясенських,
довинських і їх свяних за епістоле двораг. 20 н. ст. квітня 1649.

[E] Feria terira post dominicam Misericordiae 1649 sła-
cheznie vrodzoný Krzysztof Gruszczynski Kosmidera, części pe-
wne we wsi lasniskach dziedzie, a drugi części do probo-
stwa kościoła zolkiewskiego należący dzierzawce, protesto-
wał się przeciwko nabożnemu Iwanowi, popowi lasniskiemu,
scismatykowi, pracowitym: Iwaszkowi Szemolenczakowi,
słudze swemu rękodainemu y dozorcy dzierżawcy swojej, Sta-
nisławowi Smolenczakowi synowie iego. Pawłowi Łazarzy-
nemu, Iackowi Popowiczowi, Wasilowi Rylgakowi, Steckowi
Rylgakowi, Iwanowi Wasiczyszynemu, poddanym części po-
mieniony do probostwa zolkiewskiego należący ze wsi Ia-
snisk; Iwanowi Dubieniakowi z tey ze wsi, częsci krolew-
skiej, poddanemu dzierzawy imi p. Iana Stadnickiego; pop-
owi i inszym poddanym ze wsi Loziny, imi p. Martyana
Morawca dziedzicznym; sławetnym: Waskowi Skorody-
skiemu, Konowałowi lchmatowi, Stasiowi Garbatemu, Buklan-
ikom, Skubidziakom — mieszczanom miasteczka k. imi Lan-
owa, Fedkowi Doboszowi, Pelechatemu — ze wsi Loziny,
p. Przedzynierskiego poddanemu, Tymkowi y Pankowi z tey
ze wsi Loziny, p. Lozinckiego poddanym; Omelianowi Szy-
dłowi ze wsi k. imi Krecowa, dzierzawy imi p. Franci-

¹) Далі реляція воєнного про арештоване подань (6/II).
szka Stądnickiego przeszłego, a teraz tułającego się, — iako principalow, y inszym ich pomocnikom, świadczył się o to, — iz oni pod czas iterregnum, kozackiey y tatarskiey incursiey na kraie tuteczne Ruskie, iako schizmatyczy y nieprzyjaciele narodu słacheckiego, polskiego y wiary świętey katolickiey, pod czas wstąpienia protestantis z inszymi obywatelami kraiow tutecznych dla nawalności y niebezpieczeństwa, iuz po odiez-dzie kozackim, zmowiwszy się, bydło protestantis, y cokolwiek bylo, całego prawie w domu kolka nie zostawiwszy, rozszar-pali, w niwecz obrocił.

(Id. rel. castr. Leopol. a. 1649, t. 399, p. 90—2).

SII.

Юрій Конєцький жалість ся на на селян Соснова й Соколова за спустошенс двора у Соснові. 21 н. ст. квітня 1649.

czek consortis, et Raphaelis ac Stephani Wilczkow, filiorum, subditos, in eo, — quia ipsi ausi sunt sub tempus incursio-
nis Kozacorum vestigia secuti convocatis sese in vicem com-
munitatibus in curiam protestantis in bonis villae Sosnow ar-
mati irruere, depredari, protestantem ad quattuordecem millia
flor. pol. damnificarunt.

(Ind. rel. castr. Trembcl. a. 1618 9, t. 131, p. 531—3).

CIII.

Журівські міщане скаржать ся на селян Явча, Васильина за по-
грабоване замку в Жирові. 21 н. ст. квітня 1649.

[E] Feria quarta post dominicam Misericordiae 1649 ho-
nesti Mis et Ozarko de oppido Zurow iurati, gnosí Nicolai Dani-
łowicz subditi in et contra gnosum Alexandrum Cetner vixil.
Podoliae et subditos eius de v. Lawcze et Wasiczyn,
vt pot de Lawcze laboriosos: Kunasz, pop Wasil, Wa-
sil Drón, Fedor Iuz ze dwia syfami, Iwan Panko, Maxim,
Iaremko Daniłow, Masko, Choma, Pron, Lewko, Lawryk, Kundo
Soroczyn, Tymko Onys, Demko, Fedor, Stec, Pawel, Matwiej
at Condrath; de villa autem Wasiczyn: Iwas, Iac, Iasko
Swiec, Iwan Arendarz, Barthoszh Tkacz, Dorosz Kowal, Jakob
Trusz, Danilo, Artim Carko, Wasil Cheroszy; [et Petrum, An-
ton — de villa Woskrzesiencc], ac totas communitates praec-
sfatarum villarum, in eo, — quia suprascripti subditi et totae
communitates saeuentibus plebe et Scytis facta mutua inter
se et alios vicinos subditos cointelligentia ausi sunt in fortal-
litium oppidi Zurow et praedium eo adiacens inuadere ibi-
demque res multas spoliare et depredare.

(Ind. rel. castr. Zydaczon a 1619—50, t 40, p. 302—4).
CIV.

Boiatsch: Vasovskiy podajes glinyanichkh mishan za znischenu zhe-
nivskogo zakhvu 22 n. ct. kvitnya 1649.

[E] Feria quinta post dominicam Misericordiae 1649 pro-
testatio gnosi Alberti Miaskowski, succamerariori terrae Leopo-
liensis, honorum villae s. r. m. Zeniow et fortalitii ibidem siti
ostenarii, contra Iwan Korowyczyk, pop namiesnik, Misko
Korowyczyk, Lesko filium ipsius, Wasil Korowyczyk, Iacko
sartorem Korowyczyk, Stephanum Wilimowey filium, Stephe-
nanum Korowyczyk, Iwan Diakon Zastawski, Iwan Lenczowski,
Senko Maybroda, Wasil Leruwiszn, Luczka Tuzow, Wasil
Popowicz Zastawski, Daszko Fedko, Iadrzey Kozak, Rybitw
Misko Gruczyk, Iacko Bielanczyk, Lesko Kowal. Tychno z sy-
nem Andruszkiem, Sidorowym synom trzem — Fedko, Iwa-
niec, Senko, Iacko lary — principales, corumque complices
oppidi Gliniany oppidanos — occasione per eos sub tem-
pus interregni et incursionis Scytharum et Kosacorum facta
cum ipsis consipracione, imo ex ipsis studiosa subordinatione
per ipsosmet primum Cosacis peditibus et equitibus violentiae
fortalicii Zeniouiensis invasionis, depraelationis, nobilium, tum
et aliarum personarum plurimarum in copia specificandarum,
ob metum hostium et conservandum valetudinem ad idem
fortalitium profugarum, interemptionis et enormiter occasio-
nis, aliorumque vero personarum sexus vtriusque in captiui-
tatem scythicam vilissimo pretio venditionis, pectorum, pecu-
dum, victualium, frumentorum totiusque hordei ac ipsius for-
talicii combussionis ac solo adaequationis aliarumqee violen-
tionum perpetrationis.

(Insc. rel. castr. Leopol. a. 1649, t. 399, p. 103—6).
Катерина Яси́ньська знову відвідає валу́ських міщан, що в Грабі́вці її н. за спала́не двора в Пі́дгорках. 22 н. ст. кві́тня 1649.

[E] Feria quinta post dominicam Misericordiae 1640 multis regni gualis proudius Wasil de Podhorki recognouit, quia citationem ex parte delatricis gnosae Catherinae Lasinska, gnosti olim Stanislai Kielczowski consortet, contra magcem Ioannem Zamoyski, capneum calussiensem, et proconsulem, consules etc. citatos, quatenus illi honestos: Iwan Nowicki, Olexa Hrybowiczowovo ziemia, Stasia Mulikowego ziemia, Iwana Proskurniczyne(go ziemia, Iwana Cymbaliste, Haliszynego syna, Smereke Krawca, ... Kielebaiche Wrotą, Panka Kowala, la- remkowego Kusznierowego syna, Lemania Winěika ziemia, Miskowiat Iwanowego, Iwana Onysoiego ziemia z Podhury, Tychanowego, Hauryszowego syna, Łucyche Ciesliche z oycem, Krasieia Pawienoeth, Iwan Cebulke, Woytowieza, Duczynego syna Stephana, Hawryszowcowowy maritum Marko, Panko Kowala Lawra Kowala, Motyczec, v troseque Luca Szewca et Iacobum, Iwan filium — oppidanos et suburbanos Calussienses; illab- sos: poponem de Grabowka, pukownika, Iwana Bednarza de Petranka, Dmiter et Siemasko de Kopanki, Proc de Dolhe et Wasil de Vhrynhow Srejedni — subditos illius, mianowicie mieszczanie kaluscy, nie contentuicăc się pierwszemi krzywdami y szkodami multocies actrici illatis, o które processy rozne zaszły et in puncto banitionis dependent, y owezem chcąc actricem in vicinitate z niemi mieszkającą zniszczyć, teraz znowu wazyli się pod interregnum mensibus octobre no- uemubre decembre do wsi Podhorek, actricis tenutae, na dwor iey napadli, one zamordowac wymśł maięc, samey nienalazsy, rzeczy nie mało ... potym na wies zdawszy się do Wasy, poddanego actricis, one tam spodziewając się naleść napadli, rzeczy ... wzięli y čzeladnika iey z Kałuszy Babśkiego rozstrzyłali y za-
mordowali, — statuant coram iudicio ordinarium tribunal. regni Lublinensi.

(Ind. rel. castr. Hal. a 1648 - 9, t. 111, p. 1376 - 8).

CVI.

Anna Gostomska poda żuřawieckich sela za zniщенé dvořa.
26 n. ct. května 1649.

[E] Feria secunda post dominicam lubilate 1649 gnosa Anna de Starzechowice, olim gnosi Alexandri de Lezenice Gostomski consors derelicta, haeredissa medietatis bonorum villae Zurawniki, quam primum sibi ad acta officii praesentis castrensis capitanealis Leopoliensis aditus patuit, solemniter contra laboriosos: Fedor Wołoszyn, vti principalem, tum et Lesko Petrikow, Paulum Panczyszyn, Iwanum Kulik, Tymko Dzała, Andriy Dudka, Tymko, Misko, Iwaszko, Sawka, Lewkowięta, tum et alios comprincipales et complices, subditos medietatis bonorum villae Zorawniki, possessionis haereditariae gnosi Nicolai Swirski, obligatoriae vero gnosi Andreae Rogalski, protestata est ideo, — quia praefati subditi ausi sunt sub tempus interregni praeteriti et incursionum eodem tempore hostium reipcaae iisdem hostibus regni praesertim rebellibus Kozacis sese aggregare et associare honestosque labores exosi ex rapto et praeda vinere, comites sese ipsis exploratoresque et designatores diuitorum curiarumque nobilium praebere et parta potiri praeda, praecipue autem odio quodam contra protestantem inducti facta inter se mutua cointelligentia et condictamine manu forti et armata animoque maleuolo et praemeditato ac nocendi studio ex propositoque facti infrascripti bona suprascripta possessionis haereditariae protestantis violenter turmalimque et viritim omnes de medietate altera suprascripta haereditariae possessionis supranominati gnosi Swirski eiusdem Zorawniki, alteram medietatem ptcae gnosae protestantis irruptere ibidemque in primis demissa aqua ex sta-
gnos piscis totos expondere, insuper et ahenam braxatoriam protestantis post recessum iam hostium vna cum supellectili domestica vniversa reposita, quae a devastatione praedictorum hostium non combusta et dispersa remanerunt, praenominati villani saepenumero et sine intermissione inuadendo violenter bona cadem protestantis haereditaria ibidem subditos miseris, pacificosque colonos multis verberibus caedibus afficiendo res permultas, tam ipsorum quam et gnossae protestantis, vna cum ahenae ac victualibus, frumentis, et quidquid placuerit, vi et violenter inuadendo et irruendo receperunt; insuper et inuadendo curiam ibidem sitam et protunc per hostes rpeae, vct Tartaros, semicombustam funditus tollere reliquum curiae, quod saluum a depopulatione et vastatione hostium supererat, cupientes reliquis aedificis et structuris curiae eiusdem, quibus hostis et Tartari pepererunt, iniecerunt et supposuerunt reliquumque curiae, aedificiorum cum rebus et frumentis omnibus in flammas et cineres redegerunt et combusserunt, alisque multis iniuriis cadem gnosam protestantem assecerunt.

(Ind. decre. castr. Leopol. a. 1619, l. 399, p. 150–5)

CVII.

Засуд інфамії на чайківських пілактичів за спустошення двора
Бялоускіх. 26 ж. ст. квітня 1649.

[E] Actum Lublini in iudiciis ordinariis generalibus tribunaliis regni feria secunda post dominicam Jubilate prxima anno Dni millesimo sextcentesimo quadragesimo nono. Super citationem literaten ex parte infrascriptorum actorum contra infranominatos citatos editam tenoris eiusmodi:

Ioannis Casimirus etc.

Vobis nullus: Trunko, Pawel Pasik con filio Iwan et Roman Peleka — Czaykowskim, Lukasz, Roman, Fedor Brindowicz, Fedor Srokowski, Romanowicza, Mis, Klimko, Fed Bas-
czecik, Fedor Tynki, Ilko Soloninka, Iwan Romanowicz, Iac Kunko, Iwan Andry Syry, Daszkowic et Soloninka, ŁucKo Waskow, Iwan Trunko, Les Trunko, Fedor Trunko, Les Dzadko, Iac Kunko, Stephan, Fedor et Iwan — Winnickim, Fed Thimkowicz, Łukasz, Timko Michalik, aii omnibus facti infrascripti adiutoribus, bonorum villae Czaykowice certarum sortium haeredibus etc. . . . ad instantiam delatorum gnosorum Dorotheae Bialoskorska, olim gnosti Nicolai Bialoskorski consortis relictae viduae, tum et Hieronimi Bialoskorski, matris cum filio, bonorum eorumdem villae Czaykowice itidem certarum sortium haeredum, qui vos inhaerendo protestationi suae citant ideo, — quia vos tempore certo non pridem praeterito, vet feria sexta post f. s. Nicolai pont. (II; XII 1649) sub absentee delatorum, qui imminentibus hostium insultibus vna cum tota familia sua domum domi prompte remanere non voluerunt adiunctis sibi multis cum curribus et equis varii genera hominibus post regressum iam Kozakorum more tamen eorumdem, ulti eorum consocii, in fundum eorumdem actorn propirium villae Czaykowice curiamque ibidem sitam vario armorum generi instructi superueniendo irrupuistis ibidemque in horreo actorn precipue Trunko Pawel, Pasik cum filiis et Petelka Czaikowski tum et alii vestri coadiutores artuum num, cassularum quinquaginta, alienam magnam alias kociel piwny, sues viginti, tapecia persica duo, faeni artumi vnum, meilis cruididolia duo; alii vero omnes praepicue vero Berindowicz Fedor et Stec zyta artuum num, cassularum centum quinquaginta, feni artumnos sex, apisteria magna cum apibus septuaginta, vaccas et alia iumenta, plus quam centum, modo illico recepistis et in vsus suos contulistis estisque inter se partiti, curiam deuastatis, syluas et praepicne, quae vocantur huseza, funditus extirpastis et in nihilum redegistis aliasque violentias damna et incurias, quae vobis verificabantur, intulistis, quo vestro illico progressu etc. . . .

Datum Lublini fra tertia post dominicam Ramis Palmarum anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.
Suprascripta pars actorea memoratos citatos ad iudicium praesens per mlem regni gnalem honestum Mathiam Wilski vicibus quatuor ultra iuris communis formam vocatos et non comparentes in lucro poenarum legum, videlicet infamiae admittente iudicio praesenti iudicialiter condemnauit.


CVIII.
Скарга на селян з Руди за спустощене двора. 26 н. ст. квітня 1649.


(Ind. real. castr. Bels. a. 1619, t. 236, p. 313—4).

За те саме подані й селяне з Канінки.

CIX.
Скарга на селян з Білого Потока і Дичковець за зрабоване.
28 н. ст. квітня 1649.

war, Ilko Tryczanik, Ilko p.o.p., Borys Kusnierz, Ichnat Ku-
snierz, Semen Kowal, Laurysz Mielnik, Roman Mielnik, An-
drus Mielnik, Wasko Mielnik, Bochenko Mielnik, Kozatczycha, Lawrym, Mis Stankow, Fedor Badyak — de villa Bily Potok: Ostap Kudleyko, Ostap Przysiężny, Jakim Mandycz, Ławer Sem-
kow, Michayło Przysiężny, Kunsas Senkow, Iac Ryczyszyn, Les Bielenki, Iwan Siekierka, Tymko Michayłow, Philip Bryko,
Iwan Smokow, Iwan Ryczyszyn, Rycz Kipa, Ontow Kipa, Lu-
cka Boyko, Iwan Nauczyk, Iwan Popik, Roman Bublik, Danilo
Sokalik, Lewko Vryczka, Paweł Rycz, Karwata Stoc, Iac Ho-
niczyn, Petrasz Mykita, Rycz Bilczar, Fedor Isielkow, Marko
Pirog, Kos Krzyżczyszyn, Pawel, Fedor Procyszyn, Sawka Ku-
naczek, Ichnat Stazek, Fedor Popayda, Iwan Kałużska, p.o.p
Wasko, Fedor Babicz, Klim Klęczyszyn — de villa Dycz-
kowce, subditos maggaeae Mariae Mohilanka, olim magne Ni-
colai Firley, pal. sand. relictæe viduæ, protestatus est, — quia
ipsi statim post recessum protestantis e bonis Dyczkowce et
Bily Potok facto inter se conductamine bona omnia pro-
testantis, tam in villa Dyczkowce quam et Bily Potok, sese
contulerunt, quae bona pratis et aliorum nium, ominando
sibi nequaquam in has oras reiteratoros, partim cum Kozacis
decorerunt, partim in caneis detinent, per quod protestan-
tem ad septem millia flor. pol. damnificarunt.

Ind. vel. castr. Trumbowl. n. 1648 9, t. 131, p. 541-6).

СХ.
Скарта М. Зерняцкого на селян з Тарнавки за грабоване.
28 п. ст. квітня 1649.

[E] Feria quarta post dominicanam jubilate 1649 gnosus
Nicolaus Zernicky protestatus et contra labos: Grabiec, Du-
niec, Gumieny Maxim, Ciolek, Kołaczowa wdowa, Karabin,
Terchel, Piotr, Ichnat, Pł-bian Martin, Wandyo, Marcin — de
villa Tarnawka, totamque communitatem eiusdem villae,

Жерела до історії України-Руси т. IV.
subditos magci Ioannis Zamoisky, ideo, — quia ipsi sub tempus incursionis hostium ausi sunt in v. Tarnawka in mansio- nem eiusdem turmatim inuadere, resque certas in regestro descriptas recipere ¹).

(Ind. rcl. castr. Brls. a. 1649, t. 236, p. 368 –9)

CXI.

Федір Березовський подає голинських селян за розбій. 29 н. ет квітня 1649.


CXII.

Скарка Петра Міцовского на селян з Велзджа, Гонятич. Черкас і Катуся за напад на велзджеський двір. 30 н. ет. квітня 1649.

Feria sexta post dominicam Jubilate primae anno millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia Le- opoliensia personaliter veniens gnosus Petrus Micowski, villa- rum Wielbłaz, Honiatyczce, Czerkasy et Kaluioow, venerabilis capituli haereditariiarum possosin, ad praesens per- illustris et radissimis domini Andreae Srzedzinski, episcopi nicopolensis, sufraganie leopoliensis arendatorius possessor, solennem coram officio praesenti deposuit queralam contra

¹) Далі йде список цих речей, та у кого де в селян найдено.
subditos villarum praefatarum insimul omnes radissimi domini episcopi nicopaliensis laboriosos: Ilko Markowicz, Andream, Iac Serhiowicz, Halkow dwoch braci, Klim Fecikow, Pecyszyney synow, Makarium, Sen cum illii Borys, Stas. Kost Kocurow et Fedko, Les Androwiat, Nicolaum Molendinatorem et alios omnes, qui in villis praefatis existunt, ideo, quia ipsi immemores legum Regni seuerae ratione infrascriptorum sanctuarum reuerentiaeque et observantiae erga statum equestrem debitae oblitii, rabiem hostili immaniorem praeseferentes malevolentiam et virus cordibus euomentes ausi sunt immediae post abitum et recessum Scytharum et Kozakorum horreum sui protestantis proprium in villa Wielbłąż situm extriturare et nonnulla corum comburere, prout de facto firmenerorum vari generis cassulas circiter tria millia, partim extriturata in proprium commodum convertere, partim igne vastare, curiamque in xedem villa existentem totam per suppositionem ignis depopulari et in nihilum redigere, apisterium sui plantis cum apibus et alecaribus centum viginti sex discutere et eadem partim comburere, partim discussa in coddem loco relinquere, feni artumnos septem inter se dividere, in curia multarum rerum et suppellecetinis domesticis ac abenorum plurium paruorum et magnorum ad braxatoria spectantium factum facere et inter se dispartiri, equiream in numero triginta sex et equi vnius, sues centum viginti quinque ibidem inter se dividere, neque his contenti nlem Iannem Kopor, famuium protestantis viuum facta fossa terra obruere, honestum Ioannes Wachlewicz fustibus occidere, gnosum Alexandrum Micowski, fratrem sui protestantis Kozacis ad torturas dare, ferrum alias z plugow zelaz torturarum ergo subministrare, coniugem eiusdem Alexandri Micowski in cubili iacentem puerperam in glacie cum puero, qui mortuus est prae nimo frigore, eijeere, coniugem vero ipsius Micowski vix animatum existentem in glacie relinquere, quae tandem aliquando vsque modo ad salutem peruenire incepit, quo suo tali nefario ausu violentiam damnunqu sibi protestanti maximum ad
septem decem milia florencorum intulerunt, per quod legibus regni etc. . . 1)

(Ind. relativi. Leopol. a. 1649, l. 399, p. 167—170).

СXIII.

Войцех Мяшковский подае селен з Відгайчик і Турки за напад і грабовань. 4 н. ст. мая 1649.

[E] Feria tertia post dominicum Cantate 1649 do wczesna akt grodzkich Halickich oblicznie przyszedł, wrodzony Wojciech Mieszowski, protestował się przeciwko robotnym: Tudorowemu synowi, Lubniowemu synowi y Trepczecie, także Kozow, o imionach ich nieznajomych, iako iawnym rozbiknikow y pomocnikom ich, onym z imion y prze[z]wisk lepiej znaiomy, ze wsi Podhraiczek, poddanym ich mei pp. Pawla y Iana Potockich, o to, — iz oni pod ten czas bez królewiczca (sic!), gdy starostwo ukraińskie na wszelkie zbrodnie rospasawszy się, diuina omnia et humana depeczą, kraie Ruskie y Podolskie y onym przyległe pustoszyli, ludzie zabiali, drugie Tatarom, z niemi się złączywszy, przedawali, wsi miasta palili y funditos znosili omniaque nefanda robili, a osobliwie w miesiącu wrześniu, tedy przeczeczen principalowie, o takowey dowiedziawszy się swowoli, y kupe rozbiknikow sobie rewnych zebrawszy, na dom protestujacego się w Turce w dzień piątkowej o pulnocy nas naszedszy, armatno na niego wderzyli, rany szkaradne wielkie, tak w główie iako w plecza, pozadawali, na ręce obie pokaliczyli, tak ze prawą prawie odjeli, ze się na małe trzymała, y od tego razu ręka wschla, a w lewą ran cztery y palce dwa veili, y na obie ręce pokaliczyli, vbuztwo jego wszystkie zabrali, iako pieniędzy trzysta złotych etc. . . 2)

1) Dali свідочество воєнного
2) Тут спис.
Tego samego dnia podał w niej скаргу на турецких селян:

Vrodzony Woiciech Mieszkowsky, skarżył w protestował się przeciwko robotnym: Fedorowi synowi Ciwymu, Ma-
twiiowi Lachowi, Hrehor Kiernamczowym — ze wsi Turki; także popowi Chlebiczyńskiemu, y ich pomocnikom, pod-
danym imię p. Ewarysta Belzeckiego, o to, — ze przerzeczeni
pryncipałowie y pomocnicy czasu niedawno przeszłego pod
czas interregni, gdy na rzeczpospolitę były chłopskie nastę-
powali, na dom protestującego sie naszedszy, znieszenia (!)
gumna protestantis, zboza roznego zabrali, dom wszystek
wpustoszyli etc. . . .


CXIV.

Liet Jana Kazimiera z zabornoj silywati Żydów do ruskjej
viry. 5 n. st. maj 1649.

Ian Kazimierz etc.

Wszem wobec y kazdemu z osobna, komu o tem wie-
dziec nalezy, a mianowicie wrzędem zamkowem y miejskim,
także y inszem, na wrzędzie iakiemkolwiek będącym, oznay-
miemy: Supplicowali nam Żydzi poddani nasi załosnie wskar-
zającę się, iz podczas tey woyny kozackiej zabranych wiele
osob, tak międzyczn, iako też y białych głów, dzieci zydow-
skich w niektórych z wierności waszych pozostały y z nich
nietkory, częścią roznem wdręczeniem, a częścią też drudzy
z hojazni zdrowia swego ratując, na wiarę ruską przymuszeni
byli, y do tego czasu wypuszczeni nie są, co nawet do nich
inszych Żydow, którzy byli z tego wszę niebezpieczeństw, 
przypuscie nie chcecie. Co iz się dzieje przeciwko wszelkiej
sluszności zwierzeńności naszey, przeto daniem ten uniwer-
sal nasz do wierności waszey, surowo roskażując, y to miec

1) Tut śmie.
koniecznie chcąc, abyscie tych Żydów, Żydowek y dzieci ich na ruską wiarę mimo dobrowolne pozwolenie się, gwałtownie pokrzyczonych, którzy zawsze przy teży wierzą zostac się nie chcą, w siebie nie zatrzymywali, ale y owszem wolnych do ich domow, dostatkow y handlow wolnych wypusczili, y zeby wszyscy, kto im tylko co wziął, powracali, przestrzegli handlow zwyczajnych y pozywienia onem nie bronili y nieprzeszkadzali, ale y owszem przy wolnościami, onem zdawna z praw ich y zwyczaiow służącym, całe zachowali. Co uczynicie wiernosci wasze dla łaski naszey y z powinności swey.

Dano w Warszawie duia piątego miesiąca maya, roku Panskiego tysiąc szescset czterdziestego dziewiątego, panaowania naszego, polskiego y szwedzkiego, pierwszego roku.

Remigianus de Piaseczno v. c. r. Ioannes Casimirus, rex. Locus Sigilli maioris cancellariae regni.

(Ind. rel. castr. Leopol. a. 1650, t. 400, p. 66–7, obl. 15/VI).

CXV.

Скarga на седи во Спиклосів за спустошене двора в Нервициах. 5 н. ст. 1649.

[E] Feria quarta post dominicam Cunctate 1649 niis Ioannes Kuczkowski nomine domini sui gnosi Andreae Czerminsky protestationem contra labios: Macko Maleyky, Mistak Sidor, Milczycky Selech, Andrusczyk stary, Dubinczyky Pawel, Iurko, Anton, Mielnik, Siewczyk Czarny, Zuk Iaczko, Petro Senczenia — de villa Spiklosy, gnosi Alexandri Cetner subditos, totamque communitatem virorum et subditorum eiusdem villae, fecit iedo — quia ipsi tempore interregni, dum rebellis plebis numerosa caterua versus Zamoscium progreditur, ipsi ad bona villae Pierwatyce curiamque ibidem sitam, nec
non campos superueniunt, horrea desolant, frumenta et pecora recipiunt etc...

(Ind. rel. castr. Dela. a. 1649, t. 236, p. 380 1, 430–3).

CXVI.

Александр Яблонський подає міщан з Делятина, Добротова, Товмача й інших селан за грабування 6 н. ст. мая 1649.

[F] Feria quinta post dominicam Cantate 1649 gnosus Alexander Iablonski de districtu Bialocerkieuiensi nliis possessionatus protestantus et contra: Andrey poponem — de oppido Delatyn; tum famatos: Iwas Welziski, Fedor Smiganow, Fedor Smiganow, Peclesczyz, Michalewicz, Fedyk Kusnierz, Chwostyk et alios — honorum oppidi Dobrotow ciues totamque oppidi communitatem; nec non ziec popow et alios multos — honorum villae Tłumacz; Haurysczyney wdowy filium, Matwiey Dercza, Andrey Przisłomego ziec, Tymko ziec Dersczyn — de villa Łanczyn; Kost Rudy, Poberezynk Michalcow ac eius filios, Hryniec Popowicz, Prokop Daniec, Lucik — de villa Krasna; Soltan Kniehiniiki, Iwan Serenczyk, Maxim Sewczinko — de villa Pedyki; Hrehori Vatamanum — de villa Rakowice, aliosque multos gnosi Theodori Belzecki subditos, ac vniuersam vniuseuuisque villae et oppidorum communitatem rurthenicam, rebelles, Kozacorum assecas, — quia ipsi tempore incursionis facto inter se conditamine protestantem ubi vitam degebat cum opinis fortunis suis ac tota ferme substantia in terram Russiae ad consanguineos et amicos per villam Krasna proficienstentem rebus fortunis totaque substantia (ac primum ea, quae apud Andrey poponem de Delatyn et ad praesens in integro manentem, quanquam ad requisitionem personalem protestantis extradere non vult, enumerata) nempe... ¹) spoliarunt interque se par-

¹) Тут пропускаємо довгий сих сих річей.
stiti sunt protestantemque ad sex millia flor. pol. damni-
carunt.

Todem postas quæ omnes capræ: contra labso: Huzwa
Lazko filiosque eius duos, tum poponem et eius dia-
conem de bonis villæ Prusines, Szolomko Chwedor et
alios de villa Podháyczik, Iwan Buskow de villa Kołaczy-
kowce, eorumque complices coadiutores multos, magae Eu-
phrosinae de Stanislawice, magae 3) ducis Czartoriensis, sub-
ditæ, — quia ipsi fortunas protestantis sporiarunt, protestantem
ad duo millia quingentorum flor. pol. damni adducerunt.

(Ind. rel. castr. Tremboul. a. 1648—9, t. 131, p. 554—7).

CXVII.

Tomaś Skopowski podaс юнашківських селян за те, що не хо-
tи ли віддати забраних йому річей. 7 м. ст. май 1649.

[E] Feria sexta post dominicam Cantare 1649 gnosus
Thomas Skopowsky protestationem fecit contra subditos magi
Ade Hieromini Siceniawky de villa Iunaszkow, vet labso:
Hrycko Litwiniec watamanum, Lazar Przysięczny, Wazil Woro-
ryn, Iwan Worony, Stephan Vhrynceyk, Porak, Les Ko-
walewicz, Andrus Kowalewicz, Les Popowicz, Hryzoł z zieciem
y z synem, Andrus Lataiczyz, Jacko Krywowiezy, Iwan Szwiec,
Krywowiezy Iwan, poponem — principalem, tum et alios
ipsorum complices tolamque communitatem villa Iunasz-
kow, — quia ipsi feria quarta puxne prta (5/V 1649), dum
protestans causa recuperandi certarum rerum suarum per
eosdem sub tempus intestini belli nec non sub tempus inter-
regni more Kosacorum de villa Obelniecke, tum de curia eius-
dem protestantis, quam etiam de campis ibidem pertinentibus,
receptorum, famulos mitteret suas, ipsi eosdem primum ver-
bis inhonestis consurrexerunt, deinde nonnulos ex eisdem con-
nuluerunt, nec non res protestantis, vel bones quatuor, cur-
rus tres, bombardas longiores recepit (sic!) exindeque perso-
nam eiusdem protestantis laederunt.


CXVIII.

Скарпа на селян а Сичович за епаже двора в Ласкові. 7 н. ст. мая 1649.

[E] Feria sexta post dominicam Cantate 1649 ulis Valen-
tinus Krypsky ex parte guosae Annae, olim Iacobi Rudnicky,
notarii castr. buscensis, consortis, et Francisci Rudnicky, filii
eiusdem, contra labos: Stecko Hudyk, Osiey Miłeniczek,
Chłedko Gwiecusa, Ostap syn Danilow, Maxim syn tegosz
Danila et Ilkó student Miłeniczek brat rodzony Osieiow — de
villa Sichowice et alios omnes comprincipalis et complices
protestatus est, — quia ipsi tempore incursionis hostium ad
bona villa Laskow in ipsam curiam manu armata incurrre-
runt, res et suppellectilia receperunt, omnia aedificia combus-
serunt et solo adaequarunt aliaque damna perpetrarunt, uce
non innumerabilia damna intulerunt.

(Ind rel. castr. Dell. a. 1619, t. 236, p. 391 - 2).

CXIX.

Александр Рженицкий подає княгиницьких міщан, селян з Го-
родища, Лышок, Боринич, Острова й ін. за напад на двір у Бо-
риничах і забите батька. 10 н. ст. мая 1649.

Feria secunda post dominicam Rogationum ра anno Do-
mini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.
cielskich buntowników pomienionych, onym towarzystwa y po-
mocę dodawając, domy szlacheckie nachodząc y łupiąc, nie-
winnych ludzi katolickich w inthimach y skrytych mieiscach,
a onym dobrze wiadomych, dla niebespieczenstwa chowających
się, naidując, tamże buntownikom Kozacom w ręce dla za-
przedania w wieczną niewolę tatarską, częścią tets na zgła-
dzenie z świata wydające, tak zawzięty iad y nieusmierzony
iuz po wstąpieniu nieprzyjacielu krzyża świętego — Tatarow,
po odesćiu z korony buntowników, nizli owi postronni dłuzy
domestici inimici sobie chowali, bo skoro niegdy vrođdony
ime p. Adam Rzeczycki, iako y insi obywatele państw post
illam pestilentiam grassantem et saeuitiam barbarorum fini-
timorum do domow swoich wraçał się y do majetności Bory-
nie, przez siebie iure arendatorio od pomienionego imci p.
Alexandra Cetnera maiącey, dnia siodmego decembris roku
blizko przeszłego tyśiąc seth czterdziestego osmego, iusz do
dworu przyjaławszy, nic sie od domowych nieprzyjaćciel skry-
tyche w złoci swoicy zataionych nie złego nie spodziewał, 
kłego pięknem y łagodnemi, wewnątrz prawie iak gadziny
iakie iad maiąc, witali, a skoro przyszła noc, wczyniwszy mię-
dzy sobą spolną radę y zwoląwszy się, tak popi iako y sąsie-
dzi ich, chłopstwo s pomienionych wsi, ochotnie zgromadzając
się, iako by na iaki słuszny obłow, zwłaszcza pod interregnum
w pulnocy na dwor naszli y vderzyli. Y kiedyy pomieniony,
okrutnie zamordowany ime p. Rzeczycki, obaczy irruentes,
a nie mogąc resistere violentiae illorum cunctorum auxilio
destitutus, zaraz, iako mogł. ręczną bronią broniąc się, pieso
do wsi Brzozdowice wchodził, zerczy (sie!) wszystkie porzu-
ciwszy, y dali fatigatus nie mogąc wchodzie, a oni tuz na
niego następując, do zameczka desolowanego, w pomienioney
wsi Brzozdowicach będącego, duxtas spe defensionis wszedł,
ram go dopiero w zameczku gwałtownie naszedszy, kiymi,
siekierami, kosami, y czym kto miał, bili, siekili y okrutnie
mordowali, tak iz na tymże mieiscu zaraz z tym się światem
pozegnał, iako o tym woznego y szlachty obductia patet. Y tak
owi poddani z Borynec imci satiati sanguine... a owi tesz z postronnych siół wkontentowawszy się takowym krwawym oblówem, tamże onego zabięgo odeszli, przy którym zabiciu tamże w zamczku od pomienieionego niegdy imci p. Rzeczyckiego w czerwonych złotych pollora tysiąca, w Borynicach zaś konie, kulaszę, szaty y co z sobą miał, in vim praedae et spolii wzięli, przez który takowy postempiek prawo Boże y koronne zgwałcili, a zatym winy srogie, iakie w prawie po- spolitym postanowione są, na osoby swe zaciagnel, o które takowe okrutne zaboystwo pomienieni protestantes iterum at- que iterum protestuią się, odsignac się z nimi o to, gdzie prawo drogę vkaze, prawnie czyniąc.


CXX.

Skarga Mikołaja Daniłowicza proti selian w Balicz, Sulitycz za naśid na Sulityczí, proti selian w Tobstego, Lisoweczy, Godowniczec z napad na czerwonogórecczyj zamok. 10 na st. may 1649.

nos subditos cointelligentia superuenire villam Sulatycze ibi
demque res vi et violenter spoliare.

(Ind. rel. castr. Zydacou. a. 1649—50, t. 40, p 351).

Toij sam skarżyć eę togoż dnia na: Szaprawatach, Na-
lewnikow, Watach, Semian Gluch, Lesik cum filiiis tribus
na inię Leszkow, Iwanum Iazłowieckiego filium, Steblik młod-
szy, Pulsyk Ambrozzy cum filiiis duobus, Moroz, Senikowych
filios duos, Czop, Kost cum filiiis duobus de v. Tłuste; et
Petrus Kuziow, filium Aszawula de v. Lisowce; Dziuk puł-
kownik cum generis duobus, Anton Charazy, Sarnkownych
filios duos, Dziiki p.op, Wasil Stepanow zięc, Mielnik Hryhor,
Iligawczynych filios duos de v. Hołowczynce in districtu
Cameneconomy totasque communityes praefatarum villarum pro-
testationem fecit in eo, — quia ipsi ausi sunt fortalitium op-
pidi Czerwonogrodiensis superuenire ibidemque res recipere

CXXI.

Pozov na rozdîlîckich miścan, źo widyali tamońnîj zamok u ruki
Tataram. 10 ii. st. maj 1649.

Ioannes Casimirus etc.

Tibi illustri et mageo Alexandro a Konicepole Konice-
polski, vexillifero regni, honorum oppido Lisiec alias Mocar
Miasto haeredi, etc. . . mandamus, quatenus coram nobis seu
Iudicio nostro ordinario generali tribunalis regni Lublinensi . . .
compareas, ad instantiam instigatoris iudicii nostri eisque
dalatoris gnosi Stanislaj Rzewuski, subdapiferi Bracclaiensis,
tum famatorum Mathiai Powroznik, Alberti, Mathiae, Marinae,
Zophiae filiorum et filiarum olimfamati Christophori dicti Pas-
ternak, per infrascriptos profugos interempti, suprascripti
gnosi subdapiferi braclaien1: de oppido Rozdole subditos
haereditarios, nec non perfidi Iudaci Boruch, praedicti gnosi subdapiferi factoris, qui te cum eiusdem suprascripti domini sui assistentia eitant, quatenus tu famatos: Iwana Psiuczka, Piotra Suhaj, Artima Tkaczka Iablonczykowego zięcia, Iakima Woznego, Misia Saczyszyna, Iurka Hryniowego zięcia, Fedka Słodownika, Iarema Kusnerza, Marcina Dubieleczykowego syna, Fedora Tkaczka Haleninego zięcia, Iwana Kuczyckiego — de oppido Rozdol, praefati gnosi subdapiferi bracchaniensi subditos profugos, — qui tempore interregni sacuitiaeque plebis et incursionis Scythicæ atque dissolutioh domus postposito timore Dej dilectioneque proximi ausi sunt homines innocuos catholicæ fidej ex claustro Rozdoliensi (propter securitatem et defensionem vitæ suæ ibidem congregatos) in manus Scythicas tradere, delatoribus et oppidanis alii multas violentias, iniurias et damna inferre bonaque corundem omnia, vt pole peccora, pecudes, equos, vestes, vestimenta totamque suppellectilem domesticam vi et violenter recipere et deprædari; hisque patratis vna cum aliis subditis (ratione quorum, postquam innotuerint, vbi degunt, salua delatoribus reseruatut actio) ex praedicto oppido Rozdol ad oppidum tuum Lisiec, Mecar Miasto nuncupatum, profuger ibidemque commorari, vti rebelles fidefragos et publicos praedones, qui praesenti citatione apud te areatantur ad sumendas de ipsis poenas legum, facinori ipsorum condignas, coram judicio nostro tribunalis regni Lublinensi statuas, aut in defectu statutionis ipse pro eis respondeas, citaris, sis praenissis pariturus et iudicialiter responsurus.

Datum Lublini feria secunda post dominicam Rogationum præma anno Domini millesimo sexcentesimo quadragésimo nono.

CXXII.

Nawid kłusówskich siedz na góruńszczycy koście. 10 n. st. 
mały 1649.

In causa et actione iudiciaria inter vnumblm Andream Borkow-
ski, parochium grodecensem, et magnum Christophorum Ko-
niczpolski stryiensem etc. capitaneum, palatinum belzensem,
villae regalis lurow tenutorem, ad statuendum coram officio 
labsos: Woyt, Macko Giesielczyk, poponem Wasil, Marcin, 
Luszko Kuniec, Jacko Loyko, Lesko Kolbana, Kruczko, Pilik, 
Niesczek, Wołtowiczowie de villa praefata lurow sub-
ditos, totamque communitatem villae eiusdem, qui subditi 
sub tempum incursionis hostium collecta non modica caterua 
hominum plebis rusticanae in parochiam sui delatoris in ho-
nis villae Grodek sitam violenter inuaserunt, templum effra-
cnis foribus despolarunt intollerabiliaque damna intulerunt, 
templum receptis rebus combuxserunt . . . officium castrense 
Bélzense decernit, quatenus citati subditos nominatos in pro-
ximis terminis querelarum statuant.

(Ind. reaí. castr. Belz. a. 1619, t. 527, p. 735-8, 889-93, 
t. 529, p. 55-61).

CXXIII.

Ks. Stanisław Kumpkowicz podał nideńczyńczych siedz za zniżone 
kostela w Dobrydów. 14 n. st. maly 1649.

[E] Feria sexta post dominicanam Rogationum 1649 pro-
testatio per rundum in Christo patrem Stanislaum Kumpko-
wicz, comendarium dobrylowiensem, contra subditos de villa 
Podhańczyki, vet Iwan Theodorczyk et alios in copia pro-
testationis expressos, ratione desolationis ecclesiae eiusdem
Dobrylouiensis, tum etiam ibidem multarum rerum, tum eiusdem ecclesiae, quam etiam eiusdem comendarii, sub tempus interregni vna cum aresto corundem subditorum.

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1618—9, l. 141, p. 1437—8).

CXXIV.

Iohannes Casimirus etc. . . .

Vobis famatis proconsuli, consulis, aduocato et scabinis totique magistratui oppidi nostri Laurorow, tam principalius quam comprincipalius, nullo excepto, facti infrascripti mutuis cooperatoribus, quorum nomina et cognomina hic pro expressis haberis volumus, de personis bonisque vestris generaliter omnibus mobilibus et immobilius ac summis pecuniariis mandamus, vt coram iudicio nostro tribunalis regni Lublinensi a positione praeentis citationis recte in duabus septimannis aut tune, dum et quando causa praeens ex resestro publico causarum interregni seu capturalium ad indicandum legitime inciderit, personaliter et peremptoriam compararetis, ad instantiam instigatoris iudicii nostri eiusque delatoris gnosi Andreae Labodowski, dobrocensis etc. capitani, qui vos inlauendo protestationi suae, coram actis authenticis factae, coniunctam et induisim, suo quam magis vestrum actio praeens concernit, pro vno codemque termino citato pro eo, — quia vos in protestatione expressa sub tempus interregni, quo summa pax et tranquillitas observarui debet, ante ipsum immediate Seytharum et Kozakorum incursionem mutua inter se et alios vicinos (cum quibus salute delatoris serueraur actio) facta conspiratione et condistamine contra omne fas et aequum in contrarium iuris publici et securitatis domesticae poenasque contra huiusmodi delinquentes et excessuus seuee sancitas minime fermidando
ante egressionem ipsam hostium postposito timore diuino ausi estis omnes in armis tumultuarie vario armorum genere et violentiarum muniti ad quaeuis patranda crimina paratissimi bona actors propria haereditaria modo hostili et violento aggregi, vt poto fortalitium in Krakowiec situm curiamque in villis Ko-
chanowka, Gnoynica, Porudno et alis in protestatione expressis sitam et consistentem inuadere, inuadendoque totam sup-
pellectilem domesticam cum apparatu bellico et splendore mi-
litari, ornamentis et alis varii generis rebus, victualia in genere omnium resque permultas in protestatione specificatas diripere, magnam planiciem pratorum seni deuehere ad currus sexcentos et sexaginta, cameram et curias disperecutere et diripere, partim desolare, partim comburrere et solo adaequare: neque eo contenti laboriosum Stanislaum Cocum de villa Wola Nozno-
wska, hominem innocuum, a talibus ausibus et rapinis ipsos auocantem enormiter, tyrannice interimere de viuoque mor-
tuum facere; neque eo contenti ipsas sylvas delatoris proprias, arbores varias tot incursionibus summopere excidere, ad cur-
rus viginti millia euehere et desolare, aliaque innumerabilia damna violentiasque perpetrare et inferre, prout quidem perpe-
trastis et intulistis, prout protestatio eo nomine praemissa latius obloquitur, ad quam se actor in toto referit, quo facto et te-
merario ausu pacem et securitatem publicam violastis poe-
nasque legibus regni contra huiusmodi delinquentes seuerre sancitas incurrissis et estis transgressi, pro quibus super vobis et bonis vestris per decretum iudicii nostri decernendis et ext-
tendendis citamini, sitis ad praemissa omnia vobis in termino adueniente latius proponenda et declaranda iudicialiter respon-
suri et terminum attenturi.

Datum Lublini feria sexta in Crastino festi Ascensionis Christi Dei anno eiusdem millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

(Ind. rel. castr. Leopol. a. 1618—50, t. 399, p. 315—17).
CXXV.
Скарга Дубравських на селян із Вруцького за напад на його сина й слугу. 15 н. ст. мая 1649.


(Ind. rel. castr. Hal. a. 1648—9, t. 111, p. 1158—9).

CXXVI.
Скарга на селян з Тудова за нахід на двір у Кутах.
15 н. ст. мая 1649.

[E] Sabbatho post dominicum Rogationum 1649 gnosus Adamum Zebrzydowsky, administrator capitaneatus Sniatyniensis, protestatus est contra subditos gnosii Dominici, Alexandri — Sulałyckich de villa Tudowia, vet contra: Iakim Nesterowicz, Marko, Iakow Iwanczyn, Prokop Marusczak, Hawrylo Łuczka samotrzeć z synami Buhaylik, Dudydrycz, Mielnik Prokop samowtor cum genero suo Fedur Krzywoszyczky, Palij Iwankow et alios complices, pro eo, — quia ipsi ipso die f. ss. Iacobi et Philippi ap. anno praesenti (1/V 1649)
cum plurinis cooperatibus vilam dictam Kuti, ad caput
sum Sniatinsenem pertinentem, iam post medium nocem
violentissime fractis foribus in aulam inuaserunt nlem Silnicki,
sanctum magce capitanei sniatinensis, in lecto decumbentem
horendissime baculis et clauis aduncis alias obuchami exce-
perunt, tandem post multam verberationem crudelissime caput
amputauerunt, res plurimas, tum eiusdem nlem Silnicki, tum
factoris villae eiusdem Kuti, vet nlem Danielis Trenczynski,
tum ipsius magce capitanei, receperunt.

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1648—9, t. 111, p. 1451—6).

CXXVII.

Скарва на селян з Колодієва, Донгової, Середньої, Луки ІІІ вп. за
нахід на двір у Колодієві і замок у Луці. 15 н. ст. мая 1649.

[E] Sabbatho post dominican Rogationum 1649 gnosus
Ioannes Lugowski, plenipotens gnosorum Lucae Petri et Pran-
dotheae et Annac Dzierzkow, protestatus est contra labis os:
Iwan Mielnik, tanquam principalem et od omnia mała ducto-
rem, Choma Babin, Wasil Symkow, Hryn Monta, Miwzink, Iwan
Duda, Iwan Tkaczyk, Tymko Onofreiow, Stephan Hry-
cowiñ, Borys Piwowar, Iwan Boiko Czarny, Iwan Boiko rzec-
znik, Iwan Kotyk, Cwil Iaremko, Iac Tkacz, Iwan Szeniszyn —
de villa Kołodziejow; Fedor Korzowka, Iwan Klimkowicz,
Iwan Chuda, Wasil Klimkowiczow zięc, Wasil Zasypczyn z oyc-
cem Lucem y bracią. Lawer Orlik, Wasil Legki, Les Łachman,
Mielnik z Dynhowa, Stan, Iwan Chuda, Fed Macyszyn, Sawka
Matwiewiow, Iwanaszko p.o.p, Drabowiczow syn, Mis Michalkow,
Wasil Krasilnik, Mikula Krasilnik, Hryc Pawlow, Iwan Fedu-
siow, Iwan Kotyk, Iac Holowatego syn. Fedko Knysz, Kost
Kopystenski, Sawka Matwiewiow, Smuk Petro, Hryc Przysięczny,
Iac Hrycow zięc, Misko Korzowczyn, Hryn Korzowczyn, Pi-
lip Bran, Kuzma Przysięczny, Symko Tkacz, Wasil Kotalej,
Hryc Koteleiow zięc — de villa Dolhowa; Maydanik, Stephan Matwieioc, Sawka Hrycow, Mis brat iego, Michajło Karpowicz, Pron, Tuziczka wdowa, Stephan Basiakow syn z Iuskiem, Ilmatycha Podsadka, Hryc Kobierski — de villa Sredujia; Tymofey pop, Pawel Medwedio, Proniczko, Przysięzny lac, Wasił Lenniczyn, Szynkarz Tymko, Wasił Popow, Prokop item popow syn, Seman popow brat, Iwan Bronia Przysięznego zięc, Iwan Czech z zięciem, Fedko Kantymir, Durczyn, Andry Rewacz, Zachar Giergielczow, Iwan Lenniczyn, Mis Wathaman, Hlibko Wasiutyin, Hryc Tkacz, Kopanica, Demczko, Kosielowicz młody — de villa Dolha Nizna; Sidor Przewoznik, Danilo Szynkarz, Haurylo Rozniakow przysięzny, Anton Rzeznik, Stephan Hrynszyn, Kost Hrynszyn, Iwaszko Przysięzny, Mikita Dzun, Wozny Hryceak, kowal Stephan Bryniszyn, Kost Bryniszyn, Michajło Husak, Semian Tkacz, Chomastary Wataman, Wawrzyniec nowotny wataman, Watamanozieta Hryc Sklarz, Wasił Sklarz, Boyko Pawel przysięzny Fedczyszyn zięc, Iaremko Husakow pasync — de villa Luka, rudi Georgii canonici, tum gnosi Constantini nec non Catharinae et Sophiae Giedzinskich — subditos, et alios plurimos complices ideo, — quia iadem principales seditiosi cum suis complicibus, seruiis belli tempore, ritus romani hominum extirpandorum (praesertim vero nobilium) bonorumque eorum deuastandorum summo desiderio flagrantes circa f. omnium Sanctorum (I/XI) auno prto in villam Kolodzieio curianque ibidem inuadentes primum bona in eadem curia deprachensa ... 1) receperunt, fores, fenestras, mensas dissecarunt, oeconomumque item Drohomirecki deprachensum grauiissime ceciderunt et longo tempore in squalidissimis carceribus habuerunt, qui in diuina prouidentia saluti suae consulendo, au fugisset, procul dubio eundem aut suffocassent aut interemissent; de praeclatis vero villis Luka et Dolha Nizna subditi res plurimas in fortalitio villae Luka ex concessu gnosi olim Alexandri Giedzinski se-

1) Tuta przysięgało dobrym syn.

Digitized by Google
ruatas et occlusas...') ibidem more Cozacorum inuadentes in vim spolii receperunt praeatosque gnosos Dzierzkow ad quinque millia flor. pol. damnificarunt. 

Multis gnalis regni prouisus Ioannes Plachta de Halic vna cum nobilibus Ługowski et Wysocki recognouit, quia ipsi feria secunda post dom. cond. Paschae (12/IV) ad bona praefatarum villarum condescendebant ibidemque praefatos omnes subditos apud nlem Georgium Linczewski arestarunt.

(Ind. decr. castr. Halic. a. 1618—9, t. 411, p. 1437—61)

CXXVIII.

Samuel Polanowsky, podas moszkiewskich, sachcinskich i zawi- 

šnyskich siedlak na nach nad dvir u Smitkovi. 17 n. st. may 1649.

[E] Feria secunda post dominicanum Exaudi 1649 gnosus Samuel Polanowsky, honorum villae Smitkow aliarumque hae-

res, suo et subditorum suorum nomine contra labios: Luc 
Wołosik, Filip Wołoszyk, Choma, Iwan, Iusko, Iurko Hamakowic fratres, Iacko Janmik, Iakim Mirkusz, Woyt Iakim. Iwan 
Budzia, Lesko, Micko, Iwan, Haurylo Blizniak, Iwan Blizniak, 
Fedko Kusnierz, Luc Buzik, Lewko Buzik, Paluch Macko, 
Iwan Szwiec, Senko brat Szewczow, Sirak Iwan, Iusko brat 
Klimkov, Prystupka Iwan, Andrey Kusnierz, Klimko dawny 
złodzi, Mirko syn Mickow, Licznam, Sawka larmol — de villa 
Moszkow totamque communitatem eiusdem villae; nec non 
labios: Woyt Taras, Hrycko Panenko, Ostapko Kolodzi, 
Tolapatik Trochym, Kociuk Lucewicz, Sienko brat jego, Chom 
icz Macko, Misko Dubczak, Ilko Rzeznik, Iwan Sawczyn zięc, 
Stecko Chomic, Furda Chomic, Dach Szwaykow, Woytko Ta 
lapatyn zięc, Procyk syn Manieccki, Ilko ziec teyze Manec 
cyi, Michlik Stecko, Tymko Kalieyn, Woytko Szynkarcyk,
Senko Zubik, Jacko Iucko gaiowy, Stebliy Tywon — de villa Sawczyn totamque communitatem eiusdem villae et villarum, sortis gnosi Georgii Rudnicky subditos, protestatus est ideo, — quia ipsi facta inter se mutua conspiratione vna cum aliis principaliibus vet de villa Zawisnje, dum rebellis turbam igne et ferro deuastat possessiones, certo accepto de aduentu rebellium Kozacorum a bonis villae Smilkow tribus miliariibus adhuc distantium et aduenientium nuncio, sine mora tummatim ad bona protestantis Smilkow vi et violenter aggressi sunt ibidemque hanc injuriam intulerunt . . .! maietnose wszystkę z gumnem pomienionym, z stawem sadzawkami dwiema, pasiekką y oborą w niwecz spustoszyli; ani tym vkontentowani, ale gdy blizey Kozacy zblizyli się, ony na podda-
nych protestuacego, kryzącycych się, Kozakow nawodzili y wespol z onymi meczyli, z pienidzy, sukien, y cokolwiek który miał, odzierali, z gumien ich zboza zabirali, bydla y konie polirali.

Такого самого змісту подано Поляновского на селе із Завиши — Ihnat Hlistko, Lach Wasilowicz, Łacz drugi, Dorosz Pawel, Iuszko Mis, Masko Sereda, Zayko, Iwan Oleszko, Senko Zubik, Dwuynece, Swiechow et alios de villa Zawisnia s. r. m. tenutae magci Sigismundi Denoph — quia ipsi etc.


CXXIX.

Скарга на селян з Монастирчан, Крички, Порохів, Іблинки за знищення двора у Ступківці. 17 н. ст. май 1649.

[E] Feria secunda post dominicam Exaudi 1649. Similiter hoc loco inducenda erat protestatio per gnosum Ioannem Kmita contra subditos de villa Manastyrcezany, Kryczka, Porohy, Lablonka in copia protestationis specificatos ra-
tione multarum violentiarum sub tempus grassantis periculi
in bonis villae Strupkow tenutae protestantis perpetrationis,
curiae dosolationis rerum ibidem et suppellectilis domesticae
receptionis facta.

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1618—9, t. 141, p. 1197—8).

CXXX.

Скарпа на міщан з Заболотова, седиа з Туглукова, Олешкова,
Любковець і ин. 17 к. ст. мал 1649.

[F] Feria secunda post dominicanum Exaudi 1649 gnosus
Christophorus Strzemski protestationem fecit contra nlem
Ioannem Zołczynski, administratorem oppidi Zabłotow et vil-
larum eo adiacentium, tum labos: Michal Sartorem vicero-
thmagistrum, Simonem Pellanem vexillferum, Bulutka, Ko-
stryz, Lauer syn Zaszewy et Mis de Słoboda, Jacko Kostryz,
Iwan Kusnierz — de oppido Zabłotow; Hauryło Mielnik
cum filiis, Fedor et Bartkow syn Dmiter, Auraneczky, Iwan
Durkow zięciow — de villa Tuhłuzow; Zeszko stary cum
filiio, Załęcęcieta Klim, Kuzma, Iakow syn Iutanikow, Ma-
kowy — de villa Holeszkow: Szymon, Metertius cum
filiis, Iwan Iuzypenke, Iwan ziers Hawryszow — de villa Lur-
kowce; Isay Sapara, Kruhlak Dayow, Skwarko Hauryło —
de villa Koluchow; Gawa cum filiis, Janusz y Abram Osadzca,
Iwan Razkowicz — de villa Dimidce; Kosykowie, Bory-
teyko, Mitko, Iuzyp, Blazko — de villa Czerniatiyn; Hub-
czak, Mikita Babrey, Hubczakow dwa, Gryga — de villa
Oko, — principales et complices, aliosque omnes cooper-
tores totasque communitates praedicti oppidi Zabłotow et vil-
larum eo pertinentium, magcarum Helizabeth Koniczpska,
olim magci Michaelis Stanislawski, consortis r. v. dominae
aduocatialis, tum Euphrosinae Stanislawska, magci Georgii
Michaelis in Czartorskyo ducis, consortis legitmae, subditos,
idea, — quia illi ausi sunt expansis vexillis in contrarium equestris ordinis et suae vocationis plebeiae conditionis sub tempus interregni more et praetextu Kozakorum imitati Chmiele-
nicii, curias et habitations bonaque nobilium inuadere, deua-
stile, spoliare, in nihilum convertere, prout bona protestantis
Horodenka villae coadunatis sibi licentiosis et rebellibus ho-
minibus anno pxme prto inuaserunt fortalitiumque ibidem si-
tum rebus nonnullis et plante omnibus receptis deuastrarunt et
in nihilum redegerunt bonaque praefta et aedificia nonulla
conflagrarunt.

(Ind. rel. castr. Hulie. a. 1618—9, t. 111, p. 1507—8).

Похов внесено на Хмельницький трибунал 26 н. ст. мая 1649.
В іменах с деякі різнниці, як: Bulurka, Iwan Burkow zięciow,
Kruhilak, Daica, Iakos y Abram, Radzkowicz, Boryayko, Mikita
Babycz, Hrey Hubeczakow dwa. (Ibidem 1618—8).

CXXXI.

Зуанна Новосильська жалість ся на Андрій Стртиського, Фе-
дора Медяницького, київницьких міщан і новоселицьких селян
за забиєї її чоловіка 19 н. ст. мая 1649.

Feria quarta post dominicam Exaudi pxma a. d. 1649.

Ad officium actaque praesentia capitanealia castrensia
Zydczuienisia personaliter veniens gnosa Zuzanna Zulinska,
consors relictia vidua olim gnosi Sebastiani Novosielski, cru-
deliter et tyranvice modo infrascripto per infrascriptos incul-
patos insimul coniunctim omnes interempti, nomine suo et
gnorum Nicolai et Catherinae, Mowosielskich filii et filiae
olim praefati Sebastiani Novosielski cum praefata protestante
procreatorum, vii mater et tutrix naturalis eorundem mini-
rennium, solenniter summoque cum dolore questa et protestata
est in et contra n1es: Andream Strutynski, Fedorium Medyn-
ski, principals, in villa Nowosielce certarum sortium haeredes; tum laboriosos: Les Kruczek, Ostop, Petrum Kowal, tum Ferensy duos filios, quorum nomina ad præsens ingrorantur, — oppidanos Kniæhinicentes, gnosi Alexandri Cetner, vexilliferi Podoliae, subditos haereditarios; nec non Danilo Minlem, Iaremko Skowronik, Iwan Hrebyry et Fedor lackowicz filios, tum Tymko Glætki cum Fedorío famulo ipsius vet namit, Danilo Maximiæ, Tymko Kusnierz, Marko Bydzaz — de villa Nowosielce, subditos gnosi Alexandri Cetner, vexilliferi Podoliae, — comprincipales et complices, authores et patratores criminis infrascripti, ideo, iz pomienieni principalowie, compriępalowie y pomocnicy czasu niedawno przeszłego, to jest pod czas swedyolty ko- zackiæ y buntow chłopskich, złączywszy się do kupy, tak po- mienieni Strutynski y Medynski z przerzeczymi poddanymi, tak z miasteczka Kniæhinicz, iako y ze wsi Nowosielce wro- dzonego pana chorążego podolskiego, przysposobiwszy sobie y inszych wielu swowolników, buntowników z rożnych wsi y miast, których oni inimona y przezwiska lepi wiedzą, do wsi Nowosielce w liczbie dwóch sœt modo hostili przyszedszy, tam domy szlacheckie złupieli, zrabowali, tym się nie kontentując, z niedzieli na poniedzielek prawie iuz o pómocy na dom nie- bosczyka p. Nowosielskiego Sebastiana y protestantis naszedszy, hukiem wielkim wprzód okrzyknąwszy, strzelbę wypusciwszy, do dworu wpadli, tam niebosczyka p. Sebastiana Nowosiel- skiego, spokojnie iuz spiacego w domu swoim człowieka, wzią- wszy s poscieli, wprzód kijami, obuchami, rusznicami bili, tłu- kli, isz zaledwie żywego na ziemi zostawili y iuz onego za zabitego odeszli, ale przerzeczony Andrzej Strutynski, bacząc, ze ieszcze mógł by był bydz niebosczyk Sebastian Nowosielski żyw, wielkiem krzykiem: „panowie watamani, tylkoscie roz- drąznili na swoię głowę tego człowieka, bo to Lach y bywał zolnierzem, siła waszych y naszych Rusi błahowiernych ten sobaka pozabijał!" gdzie zarazem za podusczeniem onego wszys- scy buntownicy, iako psi wsciekli iacy, wpadzly do izby, wy-
wlekli niebosczyka gwałtownie za nogi, wzięwszy przed sien na podworze, tam zarazem szyję onemu wcieli, zamordowali y we krwi ciało zabitego odeszli, którego ciała iuz zamordowanego, po wstąpieniu dalszych buntowników ze wsi Nowosielce, na większe zał protestującej się, która także przez tychże liotrow zbita y stłucona byla, pomienieni Strutynski y Medynski y poddani przerzeceni p. chorążego podolskiego, a osobliwie Strutynski biegał, jako szalony, około inszych buntowników, aby ciała zabitego nie chowali, mówiąc, aby owo ciało psi y swinie ziedli; tym się nie contentuiąc przywarszy drzwi z protestującą, ledwie zywką w izbie będującą, iuz po zabiciu malzonka protestującej y na podworzu ciało leżące, z komor, z gor, z piwnie, wszystko a wszystko domostwo porabowali, pobrali, y między sobą podzielili się, iako rozboinicy y mężobycy ludzi niewinnnych et spolictores domorum et rerum alienarum, tyrannice occiderunt, protestantem connumlnerauercunt, concusserunt resque omnes vet suppellectilem domesticum totam in vim praedae et spolii receperunt et inter se disparitii sunt, per quod etc... 


CXXXII.

Як Поповский жалість ся на мобицьких селян за напад i убийство. 20 н. ст. мая 1649.

Feria quinta post dominicam Exaudi prsma anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

Do urzędę y xiąg tutecznych grodkich Lwowskich oblicznie stanąwszy, szlachetnie wrodzony Ian Popowski zalohliwie świadczył y protestował się przeciwo pr ac ow itym: Piotrowi Basalacie, Zemkowi Milkonemu synowi, Waskowi Dorosonemu synowi, Panasowi Vhrynowi, Tymkowi Tkaczowi, Czepuchowi, Hryckowi Dyakowi, Andrusiowi Pitolowemu, Lechowi, Woy-
towemu Chwedkowi, Iwanowi ziściowi Woytowemu — ze wsi Milaty na imi panień Katarzyny z Bestwiny Wilżyńskie, wrodzonego imi p. Kaspra Wilżyńskiego, łowczego lwowskiego, małżonki, poddany dziedzicznym; także przeciwko pracowitym: Pawłowi Węgimie, Mielnikowiu, Podhajnemu, wrodzonego imi p. Andrzeja Rogalskiego z tcy ze wsi Milaty na poddany dziedzicznym, principalom y uczynku nizej mianowanego ich pomocnikom, po imionach y przewiskach onym dobrze wiadomym, których protestans w pozwach mianowanie wolne sobie zostawuje, o to, — iz pomienieniu principalowi y ich pomocnikowie z nienawiści przeciwko narodowi polskiemu y ludziom stanu szlacheckiego, mnieając iz przez swawolą kozacką y incursją tatarską iuż są wygubieni wszyscy, y wiec w te kraje ruskie nie powroczą się, pierwszego protestantem z dziazkami y inszych kilką szlachty (których oni także rozbiali y niektórych pczabiali) obaczywszy przez wies Milaty na Bialemu Kamieniowi do domu swego, także splądrowanego, po wstąpieniu Kozaków w miesiącu listopadzie blisko przysłym z miasta z Żółkwi, kiedy się obroczili, powracali, obaczywszy onych, hukiem za nim wołając, słowy niepoczciwnymi znieważając, ledwie ze wsi onych wypuszcili, a tym nie kontentując się, w pole za nimi wyprawiawszy się na vecznec rozojnym, wygonili y za wsią Bezbrudami powterę protestantem gwałtownie z rusznicami, z kosami y z rozmaitym orłem przygotowani napadżycy, onego zabił, za wmarłego odeszli, rozebrali, syna protestantis na inie Stanisława wieckającego, nie wiedzieć gdzie, zagubili, którego, iako iemu wdały, w rzece Bugi wtopili, korę protestantis szlachetną Teresyą Sochacką, wdowę, y z dziazkami malemi, blotami, trzcinami y chrostami nad tęże rzeką Bugiem wchodząącą, dogoniwszy, z odzienia obdarli, rzeczy protestantis z wozow ... 1) pobrali, przez co pokojy pospolity zgwałcili etc. .

(Ind. rel. castr. Leopol. a. 1649—50, t. 399, p. 297—300).

1) Tyt enne.
СXXXIII.

Юрій Заремба подає хотинських селян за пограбування його добра. 20 н. ст. мая 1649.

Feria quinta post dominicam Exaudi psalm anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia Haliciensia gnosus Georgius Zaręba, postquam ipsi ad acta praesentia ex aduersa valetudine aditus patuit, personaliter veniens graui cum quereda protestatus est contra labos: Wasil et Petro — principales, Ihnat Sawka, Wataman, Iwan, Iydrus, Kosc, Panko, Prokop, Mikita Duda, Watamanow brat Denis, Dacko — comprincipales, totamque communitatem villae Chocin, gnosorum Andreea, Alexandri, Samuelis, Nicolai et Iacobi Bydlowski, gnosi olim Iacobi Bydlowski, tribuni et vice-capitanei haliciensis, tilorum, subditos hereditarios, facti infrascripti complices, quorum nomina et cognomina in processo causae specificabuntur, ideo, — quia ipsi tempore super praeterito, vet feria sexta post s. Michaelis arch. psa pta (13/X 1648), dum protestans de villa Wolosow versus fortalitium Bolechouiense per villam Chocin flagrante tunc saeuitia effrentae plebis, Kosacorum Tartarorumque ciutando manus quam celerrime properabat et de villa Chocin ipso crepusculo iter continuabat...1) interceperunt protestantem et familiam eius a curribus, rebus protestantis onustis erebris explosionibus bombardarum fugarunt rescue...2) in vim praedae et spoli receperunt, quae omnia protestans obtulit se iure mediante a praetactis subditis vindicaturum.

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1618—9, l. 111, p. 1551 — 5).

1) Се місце годі відчитати.
2) Тут попускаємо синс.
Скарта на будзанівських міщан за те, що убили Юрія Семпигновського. 20 н. ст. на 1649.

Feria sexta post dominicanum Exaudi præ anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

publica ausi sunt, dum protestantes cum familia et tota suppellentili sua domestica euitando pericula Tartarorum et Kozakorum esse consulendo vitae suae ad praedictum oppidum Budzanow contulisset et ibidem cum famulis et suppellentili domestica apud viduam, Lenczycka dictam, hospitio permansissent, concitato tumultu ipso iam vespere irruentes praefatum domum, hospitium vero protestantium, primum nlem Georgium Siemiginowski, filium et fratrem protestantium accepta quadam iniqua et dolosa fraudulentaque occasione, priuata authoritate, nullo respectu nobilitatis habito hospitio violenter receperunt et aliquod diebus ante incursionem Scythicam et Kozakorum in carceribus triduo praefati oppidi tetinuerunt; his non contenti eductum ex carceribus in medio eiusdem oppidi maleis millitaribus, vulgo obuchami, enormiter et crudeliter conuulnerarunt et interimerunt interemptumque aliquot diebus inhumatum in contemptum et ludibrium in medio fori oppidi praedicti manere permiserunt requisitique a praefato Gabriele Siemiginowski, patre, extradere noluerunt et denegauerunt et sic inhumatum relinquuerunt, circa quam incursionem et interemptionem incursionemque violentiam res multas, tam interempti quam et protestantis proprias in hospitio praefato existentes...\(^1\) in vim praedae et spolii vi et violenter receperunt et inter se disparitii sunt, quo facto etc...

\(^1\) Tum eips.
now et Catherina Mauroczanka, coniuges, tum honestos Petrusz Asawul centurionem grodecensem, Iusko, Ilko, Hryn silios eiusdem centurionis, Babicz, Hrynko Knicz, Iakob Gar czarczyk, Stas, Kasper Kozorysczykowie, Woytko Gicz, Kara wąn Maszkar, Mareńcz, Czapranik doboz, Garczarczyk, Iwan Śluszka, Fedko Dudka, Medyka et alios ad praesens ignotos, — de oppido Grodek Bedrychów, subditos praefatorum mag corum Tarnowskich, complices, quia idem captata opportuni tate temporis sub absentia protestantis, vet feria quinta ipso die Ascensionis in coelum Ch. D. præsma præta (13/V 1649) pra efatos subditos suos, in rebellione Kozakorum existentes, bom bardis germanicis instructis ad possessionem protestantis bo norum villa Warowce immiserunt, qui pecora prænas, pospolu z szeredą chłopską in numero sto pieczysiął, receperunt et ad oppidum Grodek deduxerunt.

Ind. rel. castr. Tarnow. a. 1648. 9, t. 131, p. 574—5).

CXXXVI.

Skarż na Iwana Kopińskiego, sелян в Липици и Славутина за енустошение замка у Сериках. 22 н. ст. мая 1649.

Iwan Chudyk, Iwaszko Chudyk, Stee Hoinko, Tymko Obuch, Stephan Jackow, Dmitro, Ilko Smukow, Tymko Moszko, Char Mawziko, Wasil Serbin, Lesik, Romaniec Ihnat, Lahko Danieleko, Michaële Koczubalka, Smuk Seinko, Stee Loiow, Kolibaka Hryc, Koczubalka Klepa, Chwed Chwulka, Rynik, Mikita Pawlow, Sen Kruszko, Mikita Baraniow, Iac Szalony, Hryc Bezusko, Wasko Kyczrysyn, Naun, Iacko Truszyk, Biniec, Pawlik, Kotlubay, Kondrat, Tymko Sawczyn, Iac Sawczyn, — de villa Sławętyń, praeFati Skotnicki haereditariis bonis subditos, quia ipsi cum aliis complicibus anno praeterito mensibus octobre, novembre et decembre, sequente intestino bello, dum gnosus Stamierowski salutis tutandae causa repentinò belli euentu adactus multis rebus in fortalitio villae Saruki relietis e fortalitio suo cedere cogeretur, more rebellium Cosacorum confestim fortalitium praefatum cum curribus, vxoribus, liberis, pecoribus, pecudibus ac uniuersa sua familia violenter velantibus ibidem relietis famulis ausi sunt inaudere ibidemque sub praetextu defensionis sui a Tartaris multas res relietas recipere ac inter se disparitirì per hebdomadas octo et amplius frumentis ex horreo gnosti Stamierowski se ac uniuerssam suam similiam, frumentis vero non trituratis, soeno ac stramine pecora, pecudes ac iumenta omnia alere, sylvam deuastare, per eandemque suam violentiam damna suo domino ad mille marcas pol. val. intulerunt.

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1648–9, t. 111, p. 1557–9).

CXXXVII.

Samuel Cebrowski podał świątynię celini za zniszczenie kościoła.
22 kw. st. mar 1649.

Do więzienia akt tuteckich grodzkich lwowskich obecnie stanąwszy, wrodzony p. Samuel Cebrowski załobnie przed tymże więzdeniem świadczył y protestował się przeciwko praco-
witym: Giebruchowi z synami dwiema dorosłemi, Opalkni-
kowi, także z synami dwiema, Skilowi, Stasiowi y Michałowi
Baczenczakom, Bunikowi, Motuzkowi Tychonczakowi, Giezakowi
z synem, Woytowi staremu, Pawłowi Pawędzie, Melnikowi,
Antonowi Telicy, Romankowi, Kostiowi y Ilmatowi Onufrey-
kom y Kusztyremu synowi, iako principałom y wszystkie gro-
madzie wsi Schudnice, w województwie Ruskim, a ziemi
Przemyskiej leżący, vrodzonych Adama y Władysława Ru-
dnickich, niegdy vrodzonego Adama Rudnickiego synow, dzie-
dziczney, a na ten czas w opiece vrodzonego Walentego Ce-
browskiego, brata protestującego się będącey, a przez arende
tenuz protestującemu się pusczoney, których imion y prze-
zwisk wolne w procesie mianowanie pomieniony protestujący
się zachowuje sobie, iako comprincipałom y pomocnikom,
o oto, — iz pomienieni principalowie z comprincipałami y po-
mocnikami y wszystką gromadą przerzeczoney wsi Schudnice
podczas rozruchow y rebelliey kozackiey, zbuntowawszy się,
nie pomnąc na hoiazu Bozą y poddaństwo swoje, naprawd
vrodzonego Nikałaia Godzkiego, wradnika szlachetca, okru-
tnie zabili, zone jego zywcem wzięli y Kozakom wydali, sła-
wentnego Lubasza, dwornika, y zone jego Anne także zamor-
dowali: przy wradniku wzięli złotych pięćset gotowych prote-
stującego się pieniędzy, konia dobrego y iego także y samey
zony iego ronych fantow nie mało; po zabiciu tych zaraz
wszystka gromada z temiz principalami do zameczku tey ze
nocy z godziny przypadły zakowali wszystko. Zakopaney na-
przód skrzyźnie w komnacie dobywszy z pobocznej izby,
wzięli z niej dwadzieścia sznurow perel wielkich etc. 1)
To wszystko wybrawszy z komor, gołe ściany zostawiwszy,
potym dwor samiz zapalili, z gunna zas wożami między się
rozwieźli wszystko zboże: owsa kup pięćset, hrezcki dwście,
zyta iarego sto, skołodry czterysta, pszenicy kop sto, — te
wszystkie zwyk pomienione rzeczy rozebrawszy y w sposob

1) Дальний спис пропускаемо.
Жерела до істор| Я | Україна-Русь т. IV.
łupu y grabiezy zatargnąwszy y między się podzieliwszy, ostatek spalili, przez ktoré hunty, mordy, szarpania i pozogi prawo pospolite y pokoy bezkrolewia zgwałcili y [w] winy w prawach y kapturach, przeciwko takowym buntownikom opisane, popadli, o ktoré się ranie protestuujący świadczy.

(Ind. rel. castr. Letopol. a. 1649—50, t. 399, p. 332—4).

CXXXVIII.

Григорий Братковский скаржит ся на султанских селян за спустошение двора. 26 н. ст. мая 1649.

Feria quarta post festa szcri Pentecostes pxima anno Domino millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

Ad officium et acta praesentia castrensia capitaanealia Zydaczouiensia personaliter veniens gnousus Hrehorii Bratkowski solemniter et graui in qurella quaestus et protestatus est in et contra laboriosos: Iwan Leptyka de villa Sulatycke; nec non Iwan Holanka Tymoszkow filium, Tymko fratrem ipsius germanum, Iwanko Ciokuleczyk, Petro Cinpacyczyk, idem de villa Sulatycke, et alios, quorum nomina et cognomina ipsi melios noscunt, subditos magci Nicolaj a Zurov Danilowicz, olim magci Francisci de cadem Zurov Danilowicz, capitanei czernegrodiensis, filii, idque pro eo, — iz to czixo poimenieni poddani imei p. Mikolaia Danilowicza, nie maiąc w sobie bojazni Bożej, nie pamiętając na surowość prawa pospolitego, wazili się w niedzielę po wszystkich Świętych (8/11) roku blisko przeszlego poimienionego protestanta w niwecz obrocie, a z swawolą kozacką zmieszawszy się, tegosz protestanta dom in praedam puscic, iaksoz Iwan Leptyka, w którego Kozacy cały tydzień mieszkali, ten rozbil dwor protestantis y komore, okna, piecze, wrzeciarze powybiiał, iabka swieze, masła faskę, połec słoniny, sadlo, syra kopę, zyta kadłubow dwa, pszenicy mace, siemienia, tak konopnego iako y linianego.
kłodę lwowską, osnowy przedży na pięćdziesiąt miar, y inszych rzeczy nie mało in vim praedae et spolii zabrał, pomienienni zas drudzy obwinieni swini protestantis trzynascie roslych zabili, ktore to wieprze pracowity Wasio Podrozny onym rów prawiał, — ratione quorum etc... 


Позов у тиі справи видав Братковський 5 н. ст. січня 1650 на старостинських суд у Жидачеві. Officium castrense capitanele Zydaczowiense causam cum toto illius effectu suspendit ad comitia generalia regni proxime ventura.


CXXXIX.

Ke. Григорій Бельський подає селян з Ільковець, Скоморохів і ін. со-каських міщан за напад на костел у Сокалі. 26 н. ст. май 1649.

Feria quarta post dominicam sacri Pentecosten pxma ao Dni 1649.

Ad officium actaque praesentia castrensia capitanealia Belzensia personaliter veniens admodum reuerendus Gregorius Erasmowicz Bielsky, parochus sokaliensis, decanus ruralis socaliensis, protestatus est contra subditos de villis Iłkowce Skomorochoy, Cielecz, Potarzyca, Zawisnie, villas s. r. m. ad capitaneatum sokaliensem speciantes, et contra quosdam eius ritus graeci disvnitorum in eadem copia nominadus, ratione per eosdem ecclesiae spoliationis et domus plebanalis vicarii, trium capellanorum structuras et scholae aunnihilationis, devastationis rerumque receptionis, quod in copia parata porrecturus erat (quam non ponexit ideo), verum quoniam eandem intra triduum, vt iuris ac moris est, non
porrexit, ideo ex parte gnosi loci praesentis notarii de non por-rectione eiusdem protestatum est.

(Ind. rel. castr. Dels. a. 1649, t. 236, p. 566)

CXL.

Potronelia Wielkova ekarjch y na sokolivskych i sosnivskych selian za zniщене žii zamka. 27 m. st. dana 1649.


(Ind. rel. castr. Tremb ut. a. 1618—9, t. 131, p. 583—4).
CXLI.

Sagratia Pauli Lubieniecki honorum villae Drozdouice ad capitam neatum grodecensem spectantis arendatarius possessor, contra laboriosos: Anton posponem, uti facti infrascripti principalem, profugum, et Danilo atque Andream Vas de eadem villa possessionis suae, tum Petrum posponem de bonis Maleczyce illimi et rundni archiepiscopi leopoliensis atque Lesko posponem de bonis s. r. m. Kamienobrody, subditos, uti facti eiusdem comprincipales et cooperatores mutuos, quae stab et protestatus est pro eo, — quia ipsi anno pxe prto, dum plebs rustica in caedem et fortunas dominorum suorum per rebellionem contra se fas et aequum conflata in bonis regni et nobilitatis impune grassaretur, et protestans metu repentini periculi in partes tranquilliare regni relictis et in curam atque custodiam eadem Anton Poponi sus commendatis omnibus bonis et rebus suis euadere adactus esset, inito inter se mutuo condictamine et cointelligentia omnes aequae et simul praecipue vero idem Anton loco cuiusuis tuitionis et custodiae protestanti domino suo ratione praemissorum fideliter nauari praemissa ipsemet primus in res et suppellectilem protestantis domesticam satis numerosam et pretiosam seorsius registro connotatam manus praedarrices suas iniecit, eamque totam ipsemet depraedatus, in rem et commodum suum convertit, deinde suprascriptis complicibus in societatem consulti laboris accitis et tam suis cohabitationibus, quam vicinis aliunde pretio acquisitis plerisque eos in horreum protestantis induxit et per eos fruges omnigenas nonnullas pecticis et flagellis extruit et diuendentit nonnullas in opera pretium opera- riis et complicibus suis partitus est, reliquas pecodibus suis et suorum amicorum consumpsit atque eo modo noningenti.
septuaginta cassulis alias kop dziewięcset siedzddddziesiąt frugum
variarum protestantem priuauit et damnificauit.

(Ind. rel. castr. Leopol. a. 1619—50, t. 399, p. 353—4).

CXLI.

Pozów Łanii Jabłonowskoi na sedlii Swarzowa, Równi, Topolska
za uchęta u našodii na zamok u Peroginysku. 29 m. st. mar 1649.

[E] Sabbatho post f. solemnna sacri Pentecosten 1649
mnlis regni gnois proudus Mikita Makochanyk de Perchinsko
recognouit, se citationem pro iudiciis ordinariis tribunalis
regni Lubninesibus spectantem ad instantiam magcae Annae
de Ostrog. olim Stanislai Jablonowski, gladiferi regni, consor-
tis, bonorum villae Perchinsko s. r. m. possesstricis, contra
gnosos Andream, Basilium, Albertum Swaryczowskie et Sa-
muelem Poniatowski, citatos, ideo, quatenus laborsosos de
villis: Swaryczow, Rownia, Topolsko, subditos suos
ad sumendas de illis poenas ex eo, — quia ipsi exempto
Chmielnicii. tidesfragi et persecutoris tidesi catholicae romanae,
coadunatis sibi multis licentiosis hominibus e villis ad capita-
neatum Calussiensem pertinentibus ac ipso oppido Kalusz,
villas, fortalitia, curias equestris ordinis irruendo spoliabant,
devaastabant et conflagrabant, prout fortalitium in bonis villae
Perchinsko situm et ipsa bona Perchinsko actricis spoliarunt
et in nihilum redegerunt — statuaut, seria sexta post domi-
nicam Exaudi p. prla (21/v) in bonis villae Swaryczow apud
vatamano posuisse.

(Ind. rel. castr. Hulic. a. 1616—9, t. 111, p. 1375 6).
CXLIII.

Uniwersał Stanisława Papeskiego, poborca Galicyjskiej ziemi z zamiarami składania darów. 29 n. st. mai 1649.

Iasne wielmożnym, wielmożnym ich mclom panom dygnitarzom, wrzędnikom y wszystkiemu rycerstwu, obywatelow Halickiego, Trębowskiego y Kolomyjskiego powiatow, po zaleceniu służb moich, do wiadomości podaie, iz przychylając się do constituencyej, na szczęśliwy koronacyje
i. k. m. w Krakowie postanowioney, ztchwawszy się do Halicza na dzień pietnasty miesiąca marca, ich mose panowie dygnitarze, wrzędnicy y wszystko rycerstwo powiatow pomienionych na zapłacenie ich mciam pp. zolnierzom powiatowym, do obrony y wskromienia buntow chłopskich w powiatach tułecznych zaciagniony, wchvalili dwoje podynnne sine abiusratis et desertatis, ktorego czas wydania pro die sexta iunii przypada. Nie chcąc tedy deesse w służde moiey wm. m. m. panom, a czyniąc powiwności swoiey dosyc, od ich mcian na przerzeczonym seymiku na muje włożoney, obwiesczam wm. m. m. panom, abyscie wm. z zwykłey ku oczyszcznie miłosci z maćtnosci y dzierzaw swoich wrzędem y wataiman swoim na dzień pomieniony szesty iudii (sic! m6. iunii) według kwitow dwoyga podynnego, na przeszłą przewodnią niedzięle oddawanego, w powiecie Halickim y Kolomyjskim do Halicza lubo do Potoka, na ten czas residencye y moiey, a w Trębowskim do Trębowlę — odnośc rozkazac raczyli; a zeby do wiadomości, co prędzej, wszystkich dose mogło, po miastach y miasteczka (sic!) swoich publiczowac wm. m. m. panow kazali.

Dan w Potoku dnia dwudziestego dziewiątego miesiąca maia tysiąc szescset czterdziestego dziewiątego roku.

Locus sigilli. Stanisław Papeski poborca ziemi Halickiej.

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1648—9, t. 141, p. 1591—2).
CXLIV.

Se. Ян Ірохольсий подає теребовельських міщан за спустошене костела. 29 н. ст. мая 1649.

Sabbatho post feria solennia sacri Pentecosten puxmo anno Domini 1649.

Ad officium et acta presentia castrensia Trembouliensis personaliter veniens admodum reuerendus in Christo pater Ioannes Grocholski, pro tunc ecclesiae parochialis Trembouliensis comendarius, nomine perillustris ac admodum reuerendi Ioannis Solikowski, decani leopoliensis, ecclesiae eiusdem Trembouliensis plebani, solenniter et grani in querela, vti in manifesta Dei et ecclesiae Trembouliensis iniuria, quaestus et protestatus est contra samb tus: Fedor Borysławski, Krylo namiesnik, Przeczycki, Theodor Piatnicki, Olexa Nikoliński — popones, Kryło Malarz, Iakim krawiec, Lazur Iwaszkowicz, Iwan Rudy, Paweł krawiec, Semian Bohenko, Dron Poberezni, lusko Kulinin, Hryanko Michnik — ciues et incolas Tremboulienses totamque communitatem ruthericam oppidi Tremboula, ad praesens de nominibus et cognominibus ignotos, citationibus tamen in post specificandos, mutuos et vnanimes facti infrascripti et secelris execrandi principales, complices, operatores et executores, in eo, — quia ipsi non attento iuris publici rigore, quo belligeratio intestina praecypassur, rebellio rpcae praeceustoditur, violatio honorum ecclesiasticorum et depositorum seuerissimis punitur poenis, pax et securitas publica, cum semper, maxime vero sub tempus interregni et confederationis ordinum regni conservari praccipitur, his omnibus iuris legibus, humanis et duiinis, spretis, immemores vocationis suae, qua vti incolae et superioritas oppidi Tremboula ad tuendum et promouendam securitatem conservandum integritatem, cum honorum rpcae, maxime ecclesiasticorum et cultus duiini sunt constituti et iure religionis obstricti, timore dei et dilectione cultus eius abiectis, in omnem rabiem et li-
centiam laxati, statim post recessum nobilium ex are Trembouliensi ob dispercussionem exercituum regni feria secunda post f. s. Michaelis arch. (5/X) anno millesimo sexcentesimo quadragesimo octauo prœa facto inter se mutuo condictamine et cointelligentia, habito efferato animo, vt contra orthodoxae fidei romanæ homines, ita substantiam et opinam honorum illorum abundantiam avarae iniuitati rabie, irruptis in regnum Kozacis, ex pacatis quodam modo viris in dissolutos transformati Kozacos, eradicatis per necem et crudelem tyrannidem conciuiibus suis catholicis, alisque in loca abdita fugatis, pro- tinus ad depraedanda bona opulentissima, per nobiles varios in arce Trembouliensi maioris securitatis ergo conservata et deposita, sese contulerunt et sic circa expilationem et depraedationem eisdem arcis Trembouliensis substantiaeque opulentiae inde repositaæ receptionem accersita sibi tota communitate Trembouliensi mox in suppellectilem et ornamenta omnia ecclesiastica parochiae Trembouliensis maxima in copia et pretios splendentiaque existentia, per olim rndum patrem Sebastianum Modrzecki, ecclesiae eisdem commendarium, derelicta et in eadem arce Trembouliensi reposita, sacrilegas in eadem praemissa imponendo manus res eisdem omnes, vt pote . . . 1) illicito et praedonico modo expilarunt, ecclesiam cændam parochialem Trembouliensem omni suppellectili et splendentia ornamentisque et ipsam ecclesiam spoliariunt et desolauerunt et vix cultui diuino in post absoluendo ob nimiam eisdem ecclesiae et structurjim eius desolationem eiusmodi suo progressu non interdixerunt, quæ bona ecclesiastica taliter depraedata sacrilegisque manibus suis attractata, partim inter se partiti sunt, partim iam licentiose liberati adstricti et induto se Kozacorum nomine obliguierunt, partim reliqua in abditis et occultis locis et cauernis humi effossis clandestine obscurata et occlusa in lucuvesque delinent, per quod praefatum ecclesiam parochialem Trembouliensem ac praefatum admodum

1) Довгий сине шкоди иропускаємо.

Жерело до історії України-Руси т. IV.
rndum Solikowski, decanum leopoliensem, eiusdem ecclesiae plebanum, ad sex millia florenorum pol. damnificarunt, pacem publicam etc. . .  

Et in continentí personaliter coram eodem officio præsen- 
ti stans reuerendus protestans praesentauit officio præsensti sto- 
las duas, vmam coloris czerwona złoto-głowowa, alteram coloris 
biala z blaszką nedzową, manipulum itidem coloris bialy 
z blaszką nedzowy feria secunda post dominicam conductus 
Paschae pxe prta (12/IV) apud famatos Dron Pobereznik, Szal- 
amay Fedor, eius Tremboulienses, repertas et praeuentas ex 
ecclesia parochiali Trembouliensi vna cum rebus aliis supe- 
rius in protestatione expressis cum eorum complicibus in pro- 
testatione præmissorum inculpatis tempore incursionis Ko- 
zacorum per eos receptas. Quas presenitates officium præ- 
sens rursus ad affectationem protestantur extraediti 1).


CXLV.

Uniwersal komisarów Belzkoj zemlji nadznacue day na zboru ców- 
myka. 29 w. szt. may 1649.

My Ianusz Prusinowski, podkomorzy belzki, Alexander Sta- 
nislaw z Belza Belzecki, starosta belzki, Stanislaw z Sarbiowa 
Sarbiowski, starosta grabowiecki, Thomasz Iankowski, sędzia 
ziemski belzki, naznaczeni będąc commisarze z przeszlego lau- 
dum octaum martii anno currenti, na sejmiku w Belzie wchwa- 
negu, a to dla obmyslania całosci woiewodztwu temu, w dy- 
cyzyne między innemi publica calamitate dotknienemu przez nie- 
ochelzany, a nader wyuzdaną rebellią chłopską, kótra z nie- 
przyjaicielem konnym ligę non per infausta sua omina, conspir- 
atią zawiązawsy, państwa i. k. m. cum summo detrimento

1) Dla relacja wojnego pro aresztowaniu obijnionych tego samego dnia.
reipublicae vires... enuerando status in conuulsionem przy
wodzi, y tym więcy nefario ausu wielkie ruiny, wielkie spezy
przyprawa w ocyzynie, zayrzając pharmacum pokoiu milego
aureae libertati, niegdy in flore zostającey, a ze tu chłopska
rabies jeszcze iugi impatiens intestino bello (quo nihil atro-
cius bydz nie może) dotąd smie z brzegów swych inundare,
nie przychodzí nam, ieno stosować się na wszem do tegoż
przeszlego laudum a praecauenda indemnitati województwu
naszemu tym vniuerałem naszym (wważając pewne sympho-
mania hostilitatis) seymik de securitate publica w Belzie pro die
vdecima iunii złozyć, na który wszystkie swoje postponowaw-
szy transakcyje przybyc propter publicum bonum vrgente ne-
cessitate wielce wm. n. m. panow y braciey vpraszamy,
abyśmy na naznaczonym solite mieyscu, fauento numine, za
spólną wmoową naszą względem następujących niebezpieczeństw,
mogli probe calamitosae consulere patriae, i co nie posledniej-
sza, carissima pignora nostra na mieyscu beżpiecznym beż-
pieczne zostawaly. W tym omnino debiteque procuranda manny,
o czem, da Bog, fusius przy powszechnej z sobą wmoówie na-
szy braterskicy.

Natenczas powolności nasze dedikowawszy lasce wm. na-
szych méwych panow. in verifitationem praemissorum tenze
vniuerał nasz przycisnieniem piezący y podpisaniem rąk swych
stwierdzamy de actu et data w Belzie die 29 maii anno Dni
millimo sexmo quadragesimo nono.

Prusinowski Ianusz, podk. w. Belz. manu propria.
Alexander Stanislaw Belzecki, starosta belzki.
Stanisław Sarbiewski, starosta grabowiecki, korytn. mp.
Locus sigilli.

(Ins rel. castr. Belz. a. 1619, t. 236, p. 609--10, obl. 5/VI).

4) 10dzi wiedzy.
CXLVI.

Ke. Stanislaw Truskulawski podas tovma Providence za napad na polagickiy zamok i kostel u Tovmachi. 31 ml. st. may 1649.

Feria secunda in crastino feria sanctissimae et individualae Trinitatis anno Dom millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

Ad officium et acta praesentia castronia capitanalia Haliciensia personaliter veniens per illustris et admodum reuenerdus in Christo pater Stanislaus Truskulawski, canonicus leopoliensis et parochus tumacensis, contra tamatos: Sawka aduocatum, Lawer Serafin, Andrey Woronski, Wasil Sławita, Kondrat Kozinski, Stepka Cerulik — scabinos, principales, Iaremko Horylecki, Wasil y Piotr Mielnik bracia, pop Oleski, Iaremko brat Pawel, pop Panko, pop Czewaga, Mielnik Hawrylo, Owczarz et consortem eiusdem, Wasil Haydak, Proc et Fedor Belsoszyszyni synowie, Petro Bohadkow zięc — de oppido s. r. m. Tłumacz, tum de villis eiusdem capitanacatus quaestus est protestatus est idem, — quia illi sub hoc tempus interregni collectis de omnibus villis capitantius Tumacensis subditis et extraneis ad omnem licentiam et praedam inferendam effrenatis non veriti austeritatem legum publicarum, expansis vexillis, timpanis, vario armorum genere instructi primum fortalitium villae Polaycze, in quo ornamenta eclesiastica protestantis prorsa scorsino regesto per eundem specificata ad volorem duorum millium flor. polon., inuasrerunt, violenter receperunt et inter se diuiserunt; postmodum definita in villa Polaycze praeda in parochiam protestantis in oppido Tłumacz sitam irruendo in horrem immissis suis equis frumenta vari generis in aceruis ad volorem mille quingentorum flor. polon. in nihilum redegerunt; tum his non contenti ultra maleolum licentiosumque suum animum exequentes ad ipsum ecclesiam catenarum veniendo veniendo fenestras, scamna, altarin, ambonam et portatulum concusserunt, spolia-
runt et deuastarunt; nec his satis ad maiorem contemptum diuini cultus et ecclesiae nostrae feces suas naturales idem extraentes ante altaria in pariete affixerunt, sepес vero, vulgo parkan, circa eandem ecclesiam existentes, dissectos in eodem oppido Tłumacz, tu[r]jun de isidem sepibus. vulgo z par-
kanu, vt facilis reprimere possint iter Polonis, praepara-
runt; tum et figuram consacratam ante oppidum in fundo
chirurgi sitam disiecerunt et in nihilum redegerunt multamque
violentiam, quae hic scribi non potest, tam parochiae quam
et ecclesiae eiusdem oppidi Tłumacz, intulerunt, quo suo ne-
fario et licentioso facto in poenas contra eiusmodi sceleratos
sancitas incidere, ratione quorum praemissorum offert se
idem protestans competenti iure acturum.

_Iud. decr. castr. Halic. a. 1618—9, t. 111, p 1580—1._

CXLVII.

Скарта на селян з Меднії й Техеровець за збивці Рафаля Бель-
ского. 1 н. ст. червня 1649.

[Е] Feria tertia post f. ssmae et individuae Trinitatis 1649
gnosus Iacobus Alexander Pytowski, olim gnosi Raphaelis Wie-
rusz Bielski nuper crūdeliter interempti, gnosi Sigismundi Biel-
ski cum gnosa Anna Pytowski procreati filii, frater auuncu-
laris, suo et gnosi Pauli Wierusz Bielski, præfati olim gnosi
Rahaelis Bielski fratris germani, nominate protestatus et contra
_laboriosos: Tymko Kolibaba, Klim Soloniak, Kondrad Sol-
oniak, Martyn Sawka przysięzny, Vlaszyn Duda przysięzny,
Mis Popowicz, Marcin Wathamana, Wasił, Iwan Medyniec,
Hryc Iuda, syn iego Daniło, Sen, Hryc zięc Iudyn, Andrey
Solonikow, Fedko Kasczyc, Kus Fedkowicz, Wasilec, Matwiiec,
Mandycz Martyn, Imai Fedynin, Andrus Bednarowski, Stas
Soloniak, Roman Szwiec, Iwan Terepasczak, _p o p o n e m —
de villa _M e d n i a_; Hryc Raro, Lewko Raro, zięc iego _L e s,
Fedor Konic, poponem — de villa Temerowie, subditos magorum Adami Kazanowski, metatoris casarum regni, cyrassicensi,Humacensis etc. capitanci, nec non magae Marianna a Potok — coniugum legitimorum, principales, aliasque multos complices, nefarios siccarios ac personarum nobilem insecutores, ideo, — quia ipsi tempore interregn, tumultuante tunc plebe, seria sexta ante f. ss. Simonis et Iudaei apost. (23/X) praeterit anni ipso ferme crepusculo accepta notitia de praefato olim Bielski et se protestante alisque personis, dum et quando praefatus olim gnosus Raphael Bielski vna cum eodem protestante et alis personis in catholica sida existentibus consolendo saluti et vitae suae per varia loca et sylvas varias sese contulisset, et protune imminente nocte in syluis ad villas praefatas Medynia et Temerowce pertinentibus, vti iam fatigati et inedia summa affecti, maximis tempestatibus afficii et onusti causa acquiscendi condescendisset ibidemque vti in loco quasi tuto, nihil mali sperans pernoctaturus voluisset, in eundem Bielski sequere protestantem ac alias personas a praefatis villis irruerunt praenominatumque gnosum Bielski per crebram explosionem bombardarum intermerunt sequre protestantem et alios ibidem commorantes dispersusserunt et in fugam dederunt, sicque interemptum spoliato corpore, nescitur ad hocusque tempus quo, secerunt, resque ... receperunt inter seque dispersi sunt 1).

(Ind. vil. castr. Halic. a. 1649-9, l. 111, p. 1586—7).

CXLVIII.

Stanislaw Beliccki podas terabowelskih mishan za skody
v Pidgajichak. 1 n. st Chernia 1649.

[E] Feria tercia post festum ssmae et individuae Trinitatis 1649 gnosus Stanislaus Bielicki, honorum villae Podhay-

1) Dalshe relacja goznoego pro arengowance podanych 29 V.

(Ind. real. castr. Tremboul. a. 1649 50, t. 131, p. 595'/s—6).

CXLIX.

Той самого подает липевских мицан, підгайчицьких і кобиловолощьких селян за шкоди. 1 н. ст. червня. 1649.

[E] Feria tertia [як вище] gnusus Stanislaus Kosmider Bielicki contra labos: Procik Procyk (?), Brzozowski, Ste; ryk popow brat, Iwasko, Manka, Baranek Sidor, Luc Gawni-

1) Тут спис.
2) Реляция военного про арештоване того самого дня.
zow, Prociak Fedenkov, Mikita Babin, Iwan Dudyn zięc, Vud-
dyk...1) ciues et incolas oppidi Ianaow; lac Smalenicki, Panko Brytan, Iusko Panczyszyn, Tymko Semianow — de
villa sortis Podhajczyki, Lesko Stelmachow z bratem, Se-
mat, Iakow Herlaty, Kus Chlebkow syn, Hustyk Wasil...1)
de villa Kobylowloki, subditos gnosi Gabrielis Zamechow-
ski, tribuni trembouliensis, protestatus est in eo, — quia ipsi
sub tempus incursionis Kozacorum post. recessum protestan-
tis ex fortalitio oppidi Tremboula ad bona villae Podhajczyki
superinequitarunt ibidemque protestantem ad quinque millia
flor. pol. damnificarunt.2)

(Ind. rel. castr. Tremboul. a. 1648—9, t. 131, p. 596—7).

CXLIX.

Федіка Лейнський подає велін з Грабівки, Завоя. Рпишки, Ві-
стової, Нідмихайла, Угринова, шляхтичів Бережницьких за нахід
на бережницький замок. 4 н. ет. червня 1649.

Feria sexta in crastino festi ssermi corporis Christi Dni
anno eiusdem millimo sexmo quadrimono.

Ad officium et acta praesentia castrensis capitanealia Ha-
liciensia personaliter veniens gnosus Felix Lasinski, villae Be-
reznica possessor, solenniter et grami cum querela officio praes-
senti protestatus est et contra laboriosos: Iwanum popo-
nem de Grabowka, primarium antesignarium et cohortium
rebellantisium supremaum practectum, Iaremko Wataman, Fed-
dor Pusko, Sen Mielnik, Stephan Chowicz, Maxim Kostatyszyn,
Petro Piraszowicz, Hryce Piraszowicz, Andrus Dzicha przysię-
żny, Petro Huityn, Iwan Romaniszyn, Hryce Huityn, Semian
Pihurowicz, Ianko Hinicz, Iakowicz, Hryce Kuczycz, Choma

1) Зрещою імена такі самі, як у Н. LXXXVIII.
2) Реєстрація про зрештовання 8/II 1649.

1) Może bytna Onosfrykow.
prochu kamieni osm, ładunków nasypanych hakowniczych y muszkietowych poltora tysiąca, ołowiu sztuk trzy, kul kobyl-
nych trzysta, muszkietow, które w chłopow powydzierali, osm, bęben, skrzynie etc. . . 1), w Tymochna owocu na złotych dwa-
dziescia y pięć zabrali, drugiemu poddaneemu Fedorowi kłacz
wzięli, v Iędrzeia Pisczelukowiąt gumno dobre spalili, v Sawy
Wathamana gumno y z domem spalili, gęsi siedmdziesiąt na
valete pobili, których się obiadszy, a miodem się lecząc, te-
mulenti zamek budowny spalili eoque facto occasionem spa-
lenia gumna przez orde za zniesieniem obrony praebuerunt,
rebus et praeda potiti inter se dispersit sunt; praenominatus
vero Stephan Malyszkowicz, p o p de Vhrynnow, collecta licen-
tiosa caterua, postquam de equirea protestantis ad villam Ja-
sien ab impetu et depraedatione rebellium submota praesi-
cet, ibidem iniendo apud subditos proprios protestantis ad cu-
stodiendum relictis equireae protestantis in numero nouem
equas cum poledris inter alios segregatae suis asseclis in pra-
dam distribuit; Wasil vero popowicz Kostikowicz de Podmi-
chale famulos protestantis duos, nampre Bartholomaeum fabrum
cum Simone filio in villa Zawoi ad Kalusza pertinenti repertos
crudeliter cum suis coadiutoribus interemt; sieque iudem prin-
cipales cum comprincipalibus non tantum praeda, verum et
sanguine innocentum onusi, impuneate sceleris ducti praemis-
issa omnia modo ac ordine suprascriptis perpetrati sunt, quo
facto poenas legum facto condignas in se traxerunt, praeno-
minati vero suprascripti n l e s Bereznicey in hisce omnibus
oblit status et vocationis suae complicitatem et coadiutorium
iisdem praebuerunt, ratione quorum etc. . .

Et in continenti personaliter stans mulis regni gualis
proudus Kosc Dziulziak de villa Nowica, authenticatus et in-
ratus, vna cum nilibus Ihmat et Ilrehorio Bereznickie, sibi de
iure adhibitis, publice libereque recognouit et quilibet illorum
suo pro interesse recognouit, quia ipsi ad officiosam requisi-

1) Tyt dalszyi cien przepuskaeno.
tionem suprascripti gnosi lasinski feria secunda post dominicam Inuocauit pxme prta (22/II) ad bona oppidi Kalusza personali ter condescendebant ibidemque praefatum Iwanum poponem de villa Grabowka in carceribus, praefatas vero communitates villarum suprascriptarum in praeftato oppido Kalusza penes gnos Stanislaum Serebrynski, administratorem pro tunc corundem bonorum, suprascriptum vero Wasil popowicz Kostykwicz de sorte regali Pod michaela feria secunda post dominicam Rogationum pxme prta (10/V) ibidem in oppido Kalusza in vinculis et carcre praecentis penes gnosum Ludovicum Woroszylo, bonorum corundom administratorem, arestarunt et de arestis praefatis administratoribus notificarent, de quo praesens relatio.


C.II.

Κατερίνα Λασχοβα ποδας σελιν ιν Βερχρατι, Κρυμπια, Βρυσνα, Λοσινιια, Χιαβενια, Μαζιλιεν γα γραβοβανε ι Φλορινοβει, Ναρολι

palatini belzensis, protestatus est ideo, — quod praefati subditi sub nomine Kozakorum rapiendi nacti occasionem, dum rebellis plebis numerosa caterua versus Zamosciunm progredi tur, ipsi ad bona oppidi Florianow per Kozakos expugnata nulloque praesidio munita subueniunt ibidemque rebus nonnullis vsui necessariis peruentis easdem omnes, nimirum in oppido Florianow: pecora, pecudes, sues, porcos bene saginati, lebethes aleneos etc. 1) receperunt. 2)

Ta sama podas selyni iz Krupeya za grabowane w Narol i fylhorinii: labhoriosos: Iwana Tymczysynego, Iacka Kniazika, Sienka Bułę, Miska Wasienkowego, Luca Iwanowego totamque communitatem de villa s. r. m. Krupiec, tenutae Georgii Ossolinski, protestatus est ideo, — quod praefati subditi [jak w isce], ad bona oppidi Floryanow et villam Narol per Kozakos expugnata subueniunt, pecora, pecudes etc. . . . receperunt.


Ta sama podas zosinieczych selyni za nakhid na Narol: labh-oriosos: Andruszek Kasprzak, Thomek Iozwik, Iwan Makorow, Iwan Paluszczak, Andruszko Bubnik, Iacko Kasperkow, Klimko Biliczyn, Wasil Choroszkow, Stach Dudaley, Martyn

1) Dalię propusaemo.
2) W kiač ci podaniy spis, zho čto v selyni zabrał; tak i w dalszych

Та сана подає жиравецьких селен за нахід на Фльоріннів i Хіжа: laboriosos: Iwan Benko, Stecko Piezunik, Hryc Hladki, Wasko, Wasil, Tymko Szumada, Iwan Iamuch, Nestor Zuk, Lewko Stepanow, Sienkiewicz kusnierz, Wasil Sozenka, Iwan Midurynow, Iwan Baydak, Hryc Baydak, Kuzma totamque communitatem de villa s. r. m. Zyrawije tenutae Ioannis Zamoyski protestatos est ideo, — quod ipsi ad bona oppidi Florianow et villarum Chyze per Kozakos expugnata subueniunt ibidemque pecora, pecudes etc. . . receperunt.

Та сана подає мазилівських селен за нахід на Фльоріннів i Нароль: laboriosos: Andruszko Iaroszyk, Iremko, Hryc Andruszkowicz, Iwan Andruszkowicz, Petro Iaroszyk, Pawel Babicki, Marek Kosciow syn, Piotr Kosciow syn, Hryc Kosciow syn, Lucka Zyrawieckiego syn, Zienko na Faremkowym totamque communitatem de villa Mazily magci Ioannis Zamoyski etc. . .

(Ind. rel. castr. Dela. a. 1649, t. 236, p. 635--651).
CLII.

Скарьга на селі з Лукавиця за спустошення дворі Кенцького в Руді. 
9 н. ст. червня. 1649.

[E] Feria quarta intra octauas festi Sacraissimi Corporis Christi 1649 ulis Daniel Kącki protestatus est contra subditos vil-
larum Łukawiec et Szytkowillris et magei episcopi prae-
nisiensis, ratione per eos curiae sui protestantis in villa Ruda 
sub tempus interregni et incursionsis devastationis, rerum et 
supellectilium, pecorum, pecudum, frumentorum, saeni, arbo-
rum pro aedificiis deuctorum, porcorum, saginatorum rece-
ptionis.

(Ind. real. castr. Bels. a. 1619, t. 236, p. 691).

CLIII.

Станіслав Линейцій жалієсть са на шляхтачів-Русинів Вітвиць-
ких за розбиванія. 10 н. ст. червня 1649.

[E] Feria quinta in octaua festi sacratissimi Corporis Christi 1649 ulis Stanislaus Lipnicki contra nles: Basilium 
Witwicki, principalem, tum et alios in numero septem de no-
minibus ad praesens ignotos — Witwickie protestationem fe-
cit in eo, — quia ipsi, cum essent lidej ritus graeci, dubia 
sepe dominandi ducti, animo nocendi studioso, dum Seytharum 
et rebellium velitum grassabatur licentia, nestitur quo, arden-
tes odio in fidem catholicam feria secunda post f. s. Martini 
(1647) anno prto ausi sunt viam publicam obsidere, prote-
stantem, salutem fuga seruantem, intercepere, personam nobi-
lem, verberibus officere, res . . . . recipere; ipsumque protestan-
tem in via prostratum interimere voluerunt.

(Ind. rel. castr. Zydaczou. a. 1619 50, t. 40, p. 390-1).
CLIV.

УХВАЛА СОЈУЗКА В БЕЛЗІ 11 Н. СТ. ЧЕРВНЯ 1649.

My dignitarze, vrzędnicy y wszystko rycerstwo woiewodztwa Belskiego, przychylając się do vniueralu wielmożnych wrodzonego (!) ich imei panow: Ianusza Prusinowskiego, podkomorzego belskiego, Alexandra Stanisława z Belza Belzeckiego, starosty grabowieckiego, Thomasza Iąnkowskiego z Karnkowa, sędziego belskiego, na relacyjnym seymiku die 8 martii anno praesenti, seymem coronationis serenissimi principis moderni złożonym, od nas obranych na to, aby nam imminentia reipublicae pericula do wiadomości podawysy, seymik w Belzie dla obnyszenia securitatem publicam złożyli, — za vniuersalem tedy przerzeczonych ich meiow pp. commisarzow na miejsce publicznej consultacyci, do całości rztey należące y zwyczaine, maiąc od ich mei y z inszych stron dobrane wiadome wszystkim in visceribus patriae szerzące się niebezpieczeństwa, ludzicz za pobudzeniem listownem i. w. imei p. woiewody naszego belskiego, pro die vndecima iunii, mensis praesentis, ziechalizny się, y ziechławsy się obuiando indemittate rpcae et periculis od swawolenstwa Kozackiego, per coniunctionem armorum z ordą następującego, y aby patriae integritas et tranquilitas woiewodztwa naszego, tak interna iako y externa, weale ad pristinum statum mogła przysć, za zgodę spólną wchwalizyny zolnierza powiatowego koni 300 z woiewodztwa naszego Kozakow, a na kon towarzystwu po złotych czterdziestu naznaczmy.

Do którego y tych regimentarzzy oprosilizny: wielmożnego imei p. Ianusza (Prusinow) skiego, podkomorzego belskiego, którego pułkownikiem postanawiamy, imei p. Mikolaia, (na Nieledwi) Łasańca, imei p. Joanna Branickiego, — których vprosilizyny, aby quam celeriter in tam praegnanti rpbeae necessitate z wrodzoney przeciwko ocyźniznie miłości ludzi rycerskich takich, którzy by in omni patriae eventu vmieli digni-
tatem woiewodztwa naszego piastowac et in visceribus woiewodztwa naszego propter oninem casum zostawac i obozem tam, gdzie imci p. pułkownikowi videbitur, pro necessitate in finibus tego sz woiewodztwa stanowit się, a nie w stanowiskach odpoczywał. I cisz ich ma pp. rothmistrze, y chorągwie ich tez, skoro by się król jego mose ruszył, za wydaniem wici trzech na pospolite ruszenie, wespool przy pospolitym ruszeniu woiewodztwa tego, isc maią.

A ich mose pp. rothmistrze y towarzystwo dla lepszego porządku y skarg, które by się mogły pod ten czas zaciągowy znaydowac, aby się zadna insolentia nie znaydowała, ale wszelaka sprawiedliwosc vkrzywdzonym podług artykułów woyskowych była odprawowana przez imci p. pułkownika, na to do siebie, y ich mciow pp. rothmistrzow y starszymi towarzystwa, y jako imci p. pułkownikowi będzie się zdało, wezwanych, aby tamże przez ferowane sententii ich mciow był termin sprawiedliwosci zaraz exequowany.


Którym to ich mciom pp. rothmistrzem y companiom poczynać sa ma służba od popisu, inkludowawszy w cwierc dwie niedzieli nasiągnienie, y służba ta jest ich mciom przypowiedziana na dwie cwierci, za takowym ze zoldem, którą ich mose continuowac powinni, okrom tego, iesli by woiewodztwu tego służebnego zolnierza nie potrzeba bylo; tedy ich me pp. rothmistrze, wysłużwyszy cwierc jedną, chorągwie zwiną powinni będą.

I cisz pp. rothmistrze po wzięciu pieniędzy maią się połym we dwie niedzieli na popis stawic na miejsce, przez ich mciow pp. commisarzow naznaczone, których sobie praeenti laudo naznaczamy y vpraszymy ich mciow: imci p. starostę

Stacyia y chleb temu powiatowemu zolnierzowi ze wszystkich woiewodztwa naszego Belskiego dobr nalezec ma, na ktorej jednak stacyiach ich me pp. zolnierze powiatowi powinni bydą wybierac wedlug ordinansu woyska kwarcianego; a miewsca na siagnienia ich mciow pp. rothmistrzom przez imici pp. pulkownika rozdane bydz mają.

Aleki by tesz pod te choragwie terazniejszego zaciagu, ktory obywatel woiewodztwa naszego Belskiego zaciagnal sicy y pieniadze sluzebne na zacjał wziat, a tym czasem pospolite ruszenie nastapiło, tedy ten zaciagniony slachcie pod ląz choragwia przy poczcie swoim ma konia osadzie, y onego przed imicą pp. pulkownikiem popisawszy y attestacyją otrzymawszy, tegosz przysadzonego poty, poki pospolite ruszenie trwac bédzie powinien osadzac.


Temuz imici p. poborcy solarium, za prace tez imici, iako in primo laudo, naznaczamy. Podatki te podymanyh aby wydane były za tydzien ab actu praesenti, a do dwoch niedziel aby były wydane (sic! wybrane?).

A isz wiele na tym miejscu, gdzie metropolis sama, maisto Belz, woiewodztwa naszego, y zamek belski aby był obwarowany, samemu tedy miastu y zamkowi belskiemu na obwa-
rowanie municye z lonu kazdego wojewodztwa naszego y po-wiatow do niego nalezych — po złotemu iednemu wchwa-
awy, ea conditione, aby za wiadomoscia imci p. starosty be-
skiego robotnik, który by na to miał bydż zaciagnione, był
podany.

Do korego lanowego wybierania imci p. Pawla Polaw-
skiego zyliizny, a imci p. Samuela Palanowskiego doozorcy
ty municyiei obrali y vprosilizmy. A te pieniadze aby ich
mc p. poborca ni nac inszego nie obracał, tylko na municyi-
samego zamku y miasta metropolim wojewodztwa Belskiego.

Przy tym to miec chcey, aby zamek był opatrzy-
y komory aby były pobudowane y pozwolone na deposit ich
mciom pp. obywatelom wojewodztwa naszego.

A te lanowe podatki po wydaniu podynnych naydaleyn in
duabus [septimaniis] aby wydane były sub iisalem poenis iure
descriptis. Solarium poborey od wybierania lanowego tak, jako
y poborey podynnego, to sobie obwarowawszy ich mc, aby
grod odprzysiąg ab desertatis et conflagratis, wiecze nie wy-
ciągał od iuramentu nad groszy pięcz z wydaniem extractu
z pieczeci; a in quantum by grod nie chciał wydać przysięgi
za tez solarium groszy pięciu, tedy przed incią p. poborcą
mają iuramenta odprawowac, y takiey wagi małą bydż, iako
w grodzie wykonany.

Do municyiei tedy takze metropolim aby też y miesza-
nie ciz belscy przynamnicy się podwodami przyczuli, y z wło-
sci miasta nalezącemi. Rowy przeciwo placom swoimin aby
ciz mieszczanie wyrzucili, a pusle place za zpezę naszę.

Do tegosz podatku tryoga podynnego powinni dac popi
po złotych szesći do rąk imci p. poborcz wybiernâcego po-
dynne, przy tymże podynnym.

Gospody z vrzędu imci p. starosty belskiego absque viio
solario aby według affectacyiei kazdego z ich mcioe et iuxta
proportionem personarum rospissowane były.

Sprawiły to y wymogły wysokie merita, koszty y odwagi
y w rozných okazyiach znaczne przyslugi imci p. larusza Pru-
śinowskiego, podkomorzęgo belskiego, w sercach naszych braterskich, ze iure merito takowych przysług ineci w woiewodztwów naszym vnanini consensus zgodziwszy się na to, abysmy onemu sumę dziesięci tysięcy, dawne retenta czopowego, przy nim zatrymańe, a swietyy y niesmiertelney pamięci kronowi polskiemu Władysławowi czwartemu nigdy in vim gratitudinis assignowane, darowali, iakoss y praesenti consensus nostro et fraterno amore daruiemy.

A iz tész z woiewodztwa naszego in obsidione Zamoscia pod czas incursiey nieprzyjaciela zostawajęc, in fidem woiewodztwa wszystkiego wzięli byli naprzed z rąk p. lowczego belskiego złotych 500, tedy summy te obiedwie, tak ineci p. sędziemu, iako ineci p. lowczemu terazniejszemu z czopowego ich ne pp. szafarze niemieszkanie oddac y zapłacie maią 1).

A isz selus diuini amoris w sercach obywatelow woiewodztwa naszego zawsze exazdel, a panny zakonne conuentu ordinis praedicatoris s. Dominici infausta clade per ignem, za miastem Belzem fundowane, są zniesione y klasztor ich in cierem redactus est, — na budowanie tedy kościoła y klasztoru tym pannom zakonnym złotych 600 polskich, daimy, daruiemy, a dac z czopowego pp. szafarzom za kwitem panien naznaczamy.

Miasto Belz ysz pod czas incursiey łatarskiej y kozackich w posrodku nieprzyjaciol wiary erga rem publicam dotrzymálo, a pectoribus ciumium insulty hostium y znozny (?) wstrzymálo, — ex benignitate nostra resztę trojga podynnego złotych polskich trzysta, o które hannyaia na nich w sądzie kapturowym otrzymaną jest, onym odpuszczamy. Także od podatku czopowego po expiracyicy, libertacyicy a festo s. Francisci in anno 1648 pxe prto asz do święta Narodzenia Pana skiego, które miało isc, tych ze miesczan wwalniamy.

1) Tut, widno, proujczono koznicku wó mludí.
Za mieszczany sokalskiemy ysz jest wniesiona intercessia, condolendo ipsorum calamitati, resztem złotych sto siedemdziesiąt y pięć troyga podymnego tak rocznego, o co na nich bannicya jest otrzymana, opuszczamy y wolnemi ych czyniemy.

A zeyba ta wchwała nasza robur et firmitatelem miała, y za-
den niewiadomosci pretendował, zlecilizmy imi p. Piotrowi z Lubnice Kruszowi, marszałkowi na ten czas koła naszego, ręką swą one podpisac y do akt grodzkich belskich podac.

Działo się w Belzie na seymiku, w kościele oycow Dominikanow, gdzie się seymiky odprawowac zwykli, vndecima iunii 1649.

Piotr Krusz z Lubnice, marszałek koła rycerskiego. Locus sigilli.

(*Ind. rel. castr. Bels. a. 1649, t 236, p. 754—63, obl. 12/VI*).

---

CLV.

Ян Личский подає селян з Жировець, Любичі, Верхрать, Тешко- тиск, Любель, Брусна, Крупця, Перевська за наїзд на Лисько,

Belзець, Линк. 12 н. еж. червня 1649.

[E] Sabbatho post octauas festi sacratissimi Corporis Chri-
sti 1649 gnosus Ioannes Lipski, honorum oppidi Lipsko et
dwiarum Lipie, Belzec aliorumque eo pertinentium heres, de-
tulit protestationem contra homines et communitates, vet: Ar-
tym Lucyk, Senik Lesny stary, Łysy Stecko, Picanik Hryce, Iwan Balbakow, Iwan Szymczyszyn, Bochow Kosko, Chwedko
Ickow, Choma Iurka Pereworowa, Semkownina Senik, Kusnierz
Iwan, Piotr Preworow, Tymko Szydikowicz, Artym Szydikowicz,
Proczyk Kaczmarz, Hryce Iureczkowa Iwaszka, Popow Andrey,
Capik Michalko, Capik Carp, Wasko Sosonka, Tymko Sumayda,
Iwan Szumayda, Hryce Szumayda, Hawrylo Borysow, Sen Tel-
czyn, Chordiy Iwan, Łucko Seniow, Kusnierz Hawrylo, Hara-
trzy, Stecko Rozwałka, Mis Raskow, Lewkowego Stecka syny, Iutam Chrycow syn, Andruszko Baran, Dmiter Iłczyszyn, Wasko Hirczy, Peczyk Macko, Czewure syny cztery, Łuc Rysaczyk, Piotr Ryzawko brat jego, Dyrczyż zięć, Mis Pryszczow, Woytowa, Stecko Maruchinin zięć, Piotr Czerow, Chwedkow zięć, Iaremko Dutko, Macko Chwedkow, Hauryło Swietuchy, Siemko Pietruw syn, Rebutowe syny dwa, Łuczyszyn syn, Iwan Orasiow zięć, Wasko Paleczyn syn, Matwiey Ciółko, p op, Stach Mielnik, Szymek Mielnik, przy tym wsytka gromada villae Teniatyska s. r. m. tenutae magci palatini belzensis subditos; nec non Wasięko Kniazik, Magura Chwil, Chwedko Rozeniecki, Chwedko Zaiąc, Timko Ciesla, Weretycha, Karp Mielnik, Iwan Rozeniecki, Kurylo Młynarz, Lewko, Ferenc z synami Demkiem y Fedkiem, Sieniucha Basnianka, Karp, Iwan Tymczyszyn z trzema bracią, Michan, Milian Stolarz, Krupa Mielnik, Iwan Tokarz, Tymko Szwic, Ihnat, Szymko, Zubička, Ilko, Misko Ciesla, Tryl, Szczybło z synami swemi, Sidor, Hryc Winiarz, Lawrównowi bracia Iasc, Lewko, Iwan, Jacko z synem swym, Lewko, Hryc, Chwedkow Niedomon, Starodub, Iwan Popowicz, Chwedko Zemla, Iwan Dziak, Drypliny synowie, Jacko, Philip, Iusko, Hryc, Stecko, którzy się wiezo od Kozakow wrocili, Iwan Phil, starostą lubaczewskim się mianoval, Piotr, Panku Machnik, Iwan Krupa piwowar, drugi brat jego Iwan, Hryc Draś, Petro Mielnikow syn, ieszcze międz Kozakami, Klimko Piekarzow syn, Hryc Senkow syn, Sulkarowy synowie Stecko y Iwan, Hawryło Smieciuch, Andrzej Ołowiarz syn jego, przy tym wsytka gromada oppidi Lubelha s. r. m. tenutae magci Georgi Ossolinski subditos; inde Iacho, Anton — Tywonowie obydwany, Matwieiow trzech, Lewko, Chwedko, Iachim, Hryno Strachay, Michalko, Hryc, Stepan — Mielnicy braci trzech, Wasil, Pawel — bonorum Zukuw s. r. m.; itidem Wołosikow dwa Ihnat et Hawryło, Roman Moskwa, Iwan Rewaczyk, Iwan Kosubiaiek, Semko Kosubiak, p op Starosieński, Iacho Gregori Głowin brat, Pechlow dwa, ieden Iwan, drugi Hryc, Parobiejow dwa, Stecko y Ha-
druszekk Romanicz, Iadam, Andruszko Burdelik, brat iego Was- 
Nalewayko, Chwedko Gil Naleywayko, Andruszko Misluchow, 
Michalko tywon Kurta, Dmiter Hruszka, Andruszko Kuchta, 
Hryce Dobek, Iwan Malej, Illunat Czernat, Demko Kopey, 
Chwedko Woytow, Ławryk Woytiszyn, Miścio Klimiszyn y z synami Ilkiem y Hrycem, Woyt Holub Artym, Łuc Kolyk, Oleśko 
Sulniczak, Kurylo Gil, Ławryk Sulnik, Chwedko Szewc, Harasim, Wasko Pocekwa, Iwan Bartnik, Choma Kowal, Kupicz 
Mischei, Chwedko Pićow, Iwan Klim, Łasko Abramkow, Iwan 
Lipko, Sieko Biehun, Wasko Bednarz, syny iego Wasko y Oleśko, Piotr Puszkarz, Andruszko Partyka, brat iego Iwan, Wasko 
Lisko, syn iego Iwan, Artym Kunica, syny iego Semko y Illunat, 
Chwedko Fedor, Kupicz Zedana, Andruszko Bilik, Michoniewa 
Ołuba, synowie iego Chwietko y Iwan, Wasko Fedynka, Andrzej, Misko Leśniy, Andruszko Kaliczyn, Andruszko Kowalczyk, Sobko Kaliczyn, Hryce Breczko, brat iego Andruszko, Pietro Drabin, Darcko Drabye, Iwan Michal, Harasim Zuk, 
Pedor (!) Caryk, syn iego Hryce, Chwedko Tywoniszyn, Andruszko Oleix, Bartko, Hryce Chudy, Chwedko Kisiel, Kuzmo (!) 
Mielnik, Illunat Mielnik, Matwiewy Mielnik — villa Przeorsko 
gnoi Andreae Lipski subditos aliosque ipsis melius notos, 
onnes insimul inculpatos, ideo, — quia praefati homines sub 
tempus interregni, cum castrorum Pilauicensium, in quibus 
onmis ciuim regni spes, omnis securitas, omnis patriae honor 
ed decus reclinaret, rescissent secessum, nec non rebellisantium 
in limites palatanatus Belzensis progressum audissent, illico 
facta inter se mutua conspiratione alios plures homines nu-
merum duorum millium exceedentes congregarunt, iisque 
congregatis sub titulo et praetextu Kozakorum tempore vesper-
tino vct ferca sexta post f. s. Michaelis Archangeli (2/IX) oppidum Lipsko more hostili sublato clamore et excitato bombardarum strepitu feroce et inopinata inuadunt. Cum vero subditi protestantis in codem oppido cum aliis hospitantibus protunc ad tutiora loca causa effugiendi imminentis periculi conferentibus existentis tanta exciti inopinata violentia quoque modo necessaria defensione ineptum: ipsorum reprimi curarunt, en ecce ipsi inculpati locos ad euanendum commodos tum et vias publicas circa oppidum Lipsko vindique a longe ita cinxerunt et obsederunt, ut quemlibet effugere conantem capiebant, occidebant, at trucidatis autem res, vestes, pecunias recipiebant. Tum demum subsequenti tempore e turnis et caeteris postium in palatinatum Belzensem iam aduolantium subsidiarios ad explendum nefarium votum suum aceruarunt coniunctisque viribus vi maxima oppidanorum viribus non valentvi fossam oppidi et valum morte multorum defendentium aggressi et adorsi sunt. Tandem postquam ipsum oppidum aedificiorum praestation et hominum viriusque sexus multitudine opibusque plenum et conspicuum in praedonicae gentis venere potestatem, mox caedem maximam hominum innocentium atque rapinas rerum dicurarum et humanarum tyrannico modo exercerunt, alios crudeli feritate necarunt, alios ex pidiibus longioribus occiderunt, alios immnni martyrio truciderunt (sic!), pueros vero paruminos in partes alios lacerarunt, alios dissecarunt, nonnullas eximias puellas mutuo cum matribus complexu iunctas frustra tutantibus et lacrymentibus auxiliis matribus indignissime rapuerunt et Veneris ludibrio coegerunt, templum, vestes, arma, pecunias et ornamenta in vim praedae et spolii diripuerunt, caetera inauditae immanitatis genere difficili recensere, quando quaecunque crudelitatis facinora cum his conferantur, ne minima quidem ex parte acquare possunt, vno verbo, nec aetati nec sexui, nec locis et aris pepercerunt, caduera in sepulchris conservata disiecerunt, ad extremum totam oppidum funditus combusserunt, quae perpe-
trata ad meliorem demonstrationem regestro, licet non omnia, aliqua tamen ex parte visum est hoc loci recensere.

Miasta Lipska szkody. Osady spalono dwiescie trzydziesci y pięć, winnie sto, słowowni y browarow piędzieść. Thomasza Adameczyka, burmistrza, komornika samowtorego, czeladzi pięcioro zabito...1) Grygiel burmistrz zginal y syna takze zabito; Iagnieszcze Suchankowi syna y komornika; Iadama Szewca, zonę iego, synow dwoch y corkę jednę y zięcia z dwużyji dzieci; Andrzejowi Brusinskiemu winiarza z winiarką y czeladnikiem zabito; Ferencya y syna iego, komornika z zoną; Iakubowi Zarębie komornika y zone iego y dziewkę służebną zabito; Andrzejia Dzykana samego z zoną, czeladnikiem, zięcia, kucharkę, komornika z zoną; Stanisława Łobozyka samego y synow trzech, komornika z żoną, czeladnikiem, kucharkę; Woyciecha Kusnierza samego y zonę iego, synow trzech, dziewek dwie, komornika z zoną, parobków dwoch; Simonia Idzika krawca samego y zoną iego, synow trzech, czeladzi troie, dziewek dwie, prządka, kucharkę pozabiano; Wawrzka Rzesnika samego y zonę iego, synow pięć, corek trzy, komornika y z zoną, kucharkę, parobków dwoch; Iadama Mika samego y zonę, synow trzech, corek trzy, komorników dwa, tychże synow trzy y corek trzy, parobka jednego y kucharkę jednę; Iana Bochenka samego y zonę iego, synow dwa, czeladzi dwoie, komornika y z zoną, kucharkę; Iana Sczesnika samego y zonę iego, synow dwoch y czeladniką, dziewką, komornika z zoną; Iadama Ciesłę samego y z zoną y z synami pięcą y corkami czterna, czeladnikią y dziewką, komornika y z zoną wyzabiano; Andrzejia Mazura samego y syna, parobka, komornikow czterech y zzonami y dziewkę jedne; Maty悦a Mazura samego y synow czterech, komornika z zoną; Marcina Łukowskiego, burmistrza na ten czas, y z synami czterma, corką jedną,

1) Далі поданий довжений на 41 сторінці список загиблих людей і за- браних річей. З недостачі місця скорочуюсь його, подаючи нижче відомості.
czeladzi troie, dziewczę jedne, komornika z zoną y dzieci czworɔ; Woyciecha Głotkowskiego y z zoną y synow trzech, parobków trzech, komornika y z synami dwiema; Grześka Kotlarza y synow dwu, czeladzi czworɔ, komorników dwu, z zonami y dziecim osmorigem wyzabiano; Jakuba Rudnika y z zoną y synow trzech, córki jedne, czeladzi pięcioro, kucharke, komornika z zoną y dzieci dwoje iego; Grześka Czaprnika samego y parobków dwu, kucharkę y komorników trzech z zonami y synow szesc zabitω, wzięto kółow trzy gorzalczanych, zyta kop czterdziesci etc...

Lipienska wlicia. Na wlicy Lipienskiej kościół wybrali, srebra roznego, to jest kielichów, patyn... cztery ołtarze z roznymi obrazami kosztownymi, potem sam kościół spalili, który kosztował pięć tysięcy złotych, także w szpital przy tymże kościele spalono; Woyciechowi Litwinkowi, komornika z zoną y wdowę komornicę zabitą; Jakuba Dwornica szewca, rycer miasta Lipskiego, synow iego trzech, corek dwie, komornika Błażeja Szewca y zonę iego z trzema synami y dziewczek dwie, parobków dwu; Stanisławowi Burmistrzowi komornika z zoną y syną, córkę, parobką, dziewczę zabitą; Łukasz z zoną, z dwiema synami, córką jedną, komornikiem, z zoną iego, parobką, dziewczę; Grześka Kowała z zoną y synow dwu, y córkę jedne, czeladzi troie, kucharkę; Szymona Kowała z zoną y syna iego, czeladnika, kucharkę; Mątysza komornika z zoną, Stanisława komornika z zoną y córkę. Krzysztopha komornika, z zoną y dwojgiem dzieci; Jakuba Isecika szewca z zoną, synow dwu, córki, czeladzi troie, dziewczę jedną; Woyciecha Kopaczyka z zoną, synow trzech, corek dwie, komornika z zoną; Iana Golenia z zoną, synow dwóch, corek pięć, parobka, kucharkę; Iana Ciesle z zoną, synami trzema, córkami czterna, parobka, kucharkę; kucharkę, komornika z zoną y dziećmi czworgiem wyzabiano; Bartoszowi Orłowi synow dwóch, córki jedne, parobków dwóch, dziewczę dziecicy(ne), komornika z zoną y z synem; Woyciecha Paeka rzecznika z synami trzema, córkę, parobkę, kucharkę, komornika z zoną
y dzieci czworo; Iakuba Sekołę y synow trzech, corek dwie,
czeladzi czworo, komornika y zzoną y dziecni pięciorgiem;
Iana Laski zzoną, synow dwóch, corek trzy, komornika zzoną
y dzieci czworo, parobka, dziewczę; Sobka Niemca szewca
zzoną, synow trzech, corek dwie, parobków dwa, dziewczę
dwie; Stanisława Balwierza, synow jego czterech, zonę,
corek dwie, komornika zzoną, dziecni sześciorgiem, parobka
dziewczę; Andrzeja Tkacza zzoną, synow trzech, corek dwie,
czeladzi czworo, y brata jego, dziewczę dwie; Stanisławową
wdowę y syna zzoną y dziecni czworgiem, komornika zzoną
dzieci pięcioro, czeladnika, dziewczę dwie; Woyciechowi Kę-
dziorze zonę, synow dwoch, corek trzy, parobków dwa,
dziewczę jednę, komornika zzoną, dzieci jego dwoje; Grze-
skowi Burnistrzowi syna y corek trzy, parobka, dziewczę,
komornika zzoną y dziecni pięciorgiem; Woyciecha Rzezuika
zzoną, synow trzech, corek dwie, parobków dwoch, dziewczę
dwie, komornika zzoną y dziecni pięciorgiem zabito; Ianowi
Packowi zonę, synow dwoch, corek trzy, komornika zzoną
y dziecni sześciorgiem; Szymonowi Zarębie zonę y synow
dwoch, corek trzy, parobka, dziewczę, komorników dwoch y zon-
nami y dzieci sześcioro; Iana z synami czterma, corek dwie,
parobków dwa, dziewczę, komornika zzoną y z synami dwiema,
Iadama Paczka szewca zzoną, synow dwoch, corek jednę,
parobka jednego, czeladzi troie, komornika ze dwuicy dziećmi;
Iana Rodzickiego kowala synow trzech czeladzi, troie, dziewczę,
komornika y zzoną y dziecni czworgiem; Matyasia Bedna-
rza zzoną, synow czterech, corek jednę, czeladzi czworo,
komornika zzoną y dziecni czworgiem; Woyciechowi Ku-
sybrodzie czeladzi troie, dziewczę jednę, synow trzech, kom-
ornika zzoną y dziecni czworgiem; Piotra Kuwłaka
zzoną, synow trzech, corek jednę, komornika zzoną, dzieci
sześcioro, parobka, dziewczę; Marcina Dominika zsynami
trzema, corek jedną; Krzyska Rubiga, synow jego trzech,
komornika zzoną, parobka jednego; Stanisława Pięniązkę tkac-
ca zzoną, synow trzech, corek jednę, parobka, dziewczę, ko-
mornika z zoną y dzieci pięcioro; Szymona Iekalkę z zoną y synow dwóch, cokę jednę, swagra Iakuba Szewca z zoną y syna iego, komornika z zoną y dzieci troie; Stanisławowi Słosarzowi komornika z zoną, czeladzi troie zabiło; Walka Kopaczyka, synow dwóch iego, parobków dwóch, komornika z zoną y dzieci czworo; Iana Kaplona, synow dwóch iego, czeladnika, kucharke, komornika z zoną, dzieci troie; Mareczkę wdowę, syna iey, cokę jedne, parobka, kucharke, komornika; Matyasza Paskutkę z zoną, synow trzech, cokę jednę, parobka jednego, dziewczę, komornika z zoną, dzieci czworo; Marcin[a] Walchoia z zoną y z synami czterema, cokę jednę, parobków dwóch, dziewczę jednę, komornika z zoną y dzieci pięcioro; Jadama Gromka z zoną, synow czterech, cokę jedne, parobka dziewczę, komorników dwóch z zonami y dzieciemi sześćorgiem; Iana Rybaka z zoną, synow iego czterech, cok dwie, parobka dziewczę, komornika z zoną, dzieci troie; Grzeska Waca z zoną, iego synow dwóch, cokę jednę, czeladzi troie, dziewczę jedne, komornika z zoną, dzieci czworo; Wojciecha z zoną, syna jednego, cokę, parobka, dziewczę; Wawrzynca starego Zoszke z zoną, cokę, parobka; Iaśięka Zoszke z zoną, synow iego dwóch, cok dwie, parobka, dziewczę, komornika z zoną; Wojciecha Rzeznika z zoną, czterech synow, cok dwie, parobka, dziewczę; Szymon Tkaczy z zoną, czeladzi dwoie, komorników dwóch; Wojciecha Kucharczyka z zoną y synow dwóch iego, cokę jednę, parobków dwóch, komornika z zoną, dzieci czworo; Stanisława Głuszka z zoną, synow dwóch iego, cok trzy, parobków dwóch, dziewczew służebną komornika z zoną y dzieci czworo; Wojciecha Kowalaka z zoną, synow trzech, cok dwie, parobka, dziewczę, komornika z zoną, dzieci troie; Marka Stelmacha z zoną y synow czterech iego, cok dwie, parobka, dziewczę, chlopec; Iana Kowalowego z zoną y synow dwóch, cokę jednę, czeladnika, dziewczę; Blazia z zoną y synow dwóch, parobka, dziewczę; Iurczecha Wojciecha z synami dwiema, cokę jedną; Stanisława Zoneczaka y synow trzech iego, cokę, ziemia Szy-
mona z zoną y dzieci trojgi; Iana Rewerendę z synami dwiema y corkami trzema, parobka; Pawłowi Korzwłoczkowi matkę, syną; Sobestiana Tkacza z zoną, synow trzech, corek dwie, czeladzi troie; Szymona Głuśka y matkę jego, czeladnika; Andrzeja Bednarza z zoną, synow trzech, corek dwie, czeladzi dwoie, komornika z zoną; Iana Boiarskiego z dwiema parobkami; Marcina Szewca radnika z siostrą; Stanisława Gogoszkę z zoną, czeladnika, kucharkę, komornikow dwóch z zonami; Sobestiana Potoczneho z synami dwiema, corkę, parobka, dziewczę, komornika z zoną; Andrzeja Pickarza z zoną, synow dwóch, corek cztery, komornika z zoną y dzieci pięcioro; Wojciechowi Malendze syną, corkę, parobka, dziewczę; Janową Piworskę z synem, parobką, komornika z zoną; Mieczka Piwowarowego z zoną y synow dwóch; Wytka z zoną, synow dwóch y zięcia z zoną, corek dwie; Iana Kosmała z zoną y synow trzech; Andrzeja Bednarza z zoną y czterech synow; Stasia Kusego z zoną y synow trzech, corkę jedną; Jadama sługę miejskiego z zoną, synow dwóch, corkę jedną; Lecha z zoną, synow dwóch, corek trzy; Sobka Rzeznika z zoną, matką, synow czterech, parobką, dziewczę; Szymona Smolę z synami czterema, parobką, dziewczę; Marcinowi Garczareckowit zonę, synow dwóch, zięcia z dziećmi zworgi, parobką; Trondeka, synow iegosz dwóch; Mocarowskiego zięcia, parobką, dziewczę; Wojciecha Szczapę z zoną synow czterech, parobków dwóch, dziewczek dwie; Szymona Zalesczyka, Iana brata jego y siostrę; Sobestiana Idzika krawca z zoną, synami dwiema; Barthosza Blotnego z zoną, dzieci czworo, parobką, dziewczę; Matisa Krawca z zoną, synow dwa, corkę, komornika z zoną; Sobestiana Winiarza z zoną y synami dwiema y winiarzów dwóch z zonami, dzieci czesciorgiem; Matisa Pśianogę z zoną, dzieci dwoie, komornika z zoną y dzieci czworo zabito...

Na Lipiu ¹) Jadama Kruszynę; Michalakowi Grześkowi zonę zabito, chłopców dwóch, matkę zony jego, czeladzi

¹) Podaje to jednakże nie przypis zabytki.
dwoie; Iaskowi Zaczkowi zonę; Ianusza Woźnicz zonę, dzieci
czwo; Bartka Swietlika, zonę iego, synow dwoch; Szymka
Iurkowego, cokę iego; Krzycha Sekalę; Marcina Koca, syna;
Stacha Winiarza, zonę, dzieci troie; Iendrzeiowi Iawiarzowi
matkę, dzieci, sługę, brata z dziewczyną iego; Topornickiego
Iabuba, parobków dwuch, chłopca, dziewczynę; Szymona Ia-
gustyna, zonę, dziewczę, parobka, dziecie; Sekalkę lakuba, zone,
dzieci czwo; Bowelka Bartka, zonę, syna, dziecie trzy; Sę-
kała Woytka, dzieci dwoie; Mazura Iendrzeia, zonę, synow
dwoch, dziwe; Marka, zonę iego, brata iego z zoną; Woło-
szyna komornika, dzieci troie; Iaska Bumigara, zone, dzieci,
matkę iego; Macka Packa, dzieci troie, matkę iego; Matysa
Mroza, dziwkę, chłopcow dwuch; Sobkowi Mirczykowi dzieci;
Macka Kołtunka, synow dwuch, zonę, dziwę; Iaskowi Le-
śniaczkowi chłopca y zonę; Mackowi Misterkowi dzieci dwoie;
Kurkowi Woytowi dzieci pięcioro; Bielaka Stacha, matkę iego,
dziwe dwie, brata y drugiego; Iadamá Zarebę, dzieci dwoie;
Walkowi Skwirse dzieci; Sobkowi Friediowi zonę; Szymka
Marczaka; Piotra Ziawienia y syna; Iadamowi Marczakowi
dzieci dwoie; Pawelka Thomka, zonę iego, chłopca, dźiew-
eczynę; Stasia Wielzka y syna; Martyna Drabika, dzieci dwoie;
Iaskowi Kupcze zonę, oyca, siostrę, dziecię małe; Woycie-
chowi Szośkowi dziewczę; Stachowi Kromkowi zonę, dźiew-
eczynę; Stachowie Torbie dzieci; Szymuna Zwałę, zone, syna
y dziecię; Iendrisei Kupyszka, dzieci dwoie; Walka Szczupę;
Iaska Gdulkę; Stacha Miska, dzieci troie; Pawła Golka y dzieci
dwoie; Iana Lesnego, dzieci dwoie; Kasubiaczku Kaśkę y syna
iey zabito...

Zamek wszystek, który kosztował cztery tysiące, spalili,
w nim zabito: winiarzow dwuch, zon ich dwie, dzieci sze-
scioro, pastucha y drugiego, klucznika Sobka, Iaska Kuchę,
chłopca Thomka, dworskich chłopców trzech, białych glow
cztery; szlachetnego Stanisława Biniowskiego, podstarościęgo,
y szl. Woyciecha Kaminskio, leśniczego, do więzienia wzięli.
Na folwarku wzięły zytą kop sześćnascie set etc...
Na Belzecu dwor spalił, który kosztował dwanaście set złotych, w nim wziętoiałownika 50 etc... karczemę spalono y chalup dziesiątek. Na Belzecu chłopskie szkody 1): Macka Węglarza zabito; Ciesłaka Jadama, zonę iego, dzieci czworor; Marcinowi Kowalczykowi zonę, tescia; Fronka Ciesłaka y dzieci troie; Stanisława Tkacza, zone iego y dzieci, chłopca; Wolkowi Turczynowi zone y dzieci dwoie; Iendrzeia Goyka y yca iego Grześka, synow trzech y corek dwie; Zrzubka Stanisława; Szymona Kowalczyka y dziecie jednę; Iendrzeia Kozarzowskiego woznego y zone iego zabito; Stasia Kikuta w stawie vtopili; Stanisława Balenta, zone iego, dzieci czworor zabito; Stanisława Ropka, zone iego vtopiono y syna iego; Stanisława Siekirczaka y zone iego, dzieci siedmioro zabito; Iakubowi Buczackowi, chłopców, synow dwoch; Grzeskowi Przygodzie zone y dzieci troie; Mackowi Buczackiemu zone; Iana Prochownika; Szymka Budkę y Macka Bigosa, zone iego y czworor dzieci zabito...

Zydo wskie szkody. Iakuba Fiskowego y zone iego, dzieci czworor zięcia z zoną, komorników dwoch z zonami y dzieciych pięcioro wyzabiano; w Szymona Żyda komornika Żydo w zonami trzech, dzieci siedmioro; Ioka Surowieckiego z zoną y syna z zoną, dzieci czworor, komornika z zoną y syna iego; Chaimka Żyda y syna iego z zoną, dzieci dwoie; Hesłę Żyda z zoną; w Ony Harwara Żyda z zoną, synow iego dwoch z zonami, trzeciego młodzieńca siestrzynca iego, Drubina z zoną y dzieci roznnych tychże Żydo w dwoienascie; w domu Feczbowem Żydo w dwoch zabito z zonami, dzieci roznnych pięcioro, winiarza Polaka z zoną; w domu Abrahawowym tescia iego Dawida, zonę iego, zięcia jednego z zoną, dzieci czworor; Wulpha Żyda zone iego dzieci dwoie; Mordusia Wierzechrackiego y zoną iego, zięciow dwoch y syna z zonami y dzieci roznnych sześcioró; w domu Moszka z Lechko wego zonę iego y synow dwoch z zonami y dzieci pięcior-

1) Okrīm iehen zāblīkh reiṣtu propuskamī.
giem, ziemia zzoną y dzieciem dwoygi; w domu Moszka Chaymowego zonę y dzieci iego troie, ziemia zzoną y dzieci iego dwoie, komornikow dwoch zzonami y dzieciemi pięciorgiem; w domu Jakuba Lubickiego ziemia zzoną y dzieci czworo, komornika zzoną y corek dwie iego; w domu Chaymowym samego y dzieci czworo, ziemia zzoną i dzieci dwoie, komornika zzoną; w domu Rubina samego y zonę iego, dzieci siedmioro; Ludke zzoną, corek dwie, synoy dwoch y matkę iego y dziecię jedno, komornikow dwoch zzonami y dzieciemi troygi; Moszka Krasnobrodzkiego zzoną y synem, dzieci czworo, Bednarza Polaka zzoną; Jakuba Zelmanczynego, zonę ziemia iego y zzoną, dzieci dwoie; Lewka Wargatego zzoną, syna y corek dwie, komornika Żyda Moszka zzoną, parobka katholika y dziewczę; Maierowi Rabinowi zonę y dzieci piecio, komornika zzoną y dzieciem czworgi; Irka samego zzoną y czworgi dzieci y komornika zzoną, dzieci pieciorgiem; Zelmanowi Libwiarczykowi ziemia dwych y zdziecemi osmiorgiem y komornikiem jednym y zzoną.


CLVI.

Konfessati Грицька Турчинка zí Zборова. 18 к. ст. червня 1649.

Przed sądem niniejszym lethwoytowskim mięskim Trembowelskim, z potrzeby zagaionem, oblicznie stanąwszy wrodzony pan Olbrzych Kasper Ludzicki, oskarzał się na nie-
robotnego Hrycka Turczyniaka, obywatela zbrowskie-
ciego, w te słowa: „Moi łaskawi panowie! Vskarzam się wniciom na tego człowieka, którego tu za poymaniem pod cho-
ragwią imię p. woiewody podolskiego, jako winnowyce swego, stawiam przed sąd wmcio, — iz on z bracią swoją y z sy-
nem swym y inszemi pomocnikam, których on lepiey zna-
imę, napadłyszy na wozy moie między Pławuczą a Glini-
iesieni przeszły, gdyśmy vehodzili, po pospolitem ruszeniu
rozicchawszy się, gdym trochę odiachał od wozow, zabrali
wszytko, co byto, tak w szatach srebrze, pieniądzach, w su-
knie, ochedostwie y koni dwadziescia, do tego y sprzęt wszy-
tek, którym miał w kosciele zbrowskieem, to wyrabowali,
pobrali na kilka tysięc, a na ostatek y stado, którem miał
w manasterze wniowskiem, gdyysz tam y zona moia mieszkała,
albowiem mi dali cerncy relatą o tym, ze gdy iuz Kozacy
y Tatarowie minęli, których poiednali na siedmiorgu koni
y dali, tedy on z bracią swoją y z inszemi pomocnikami po-
brali to stado, którego było siemdzieść y pięcioro, bo był
vatalną brat iego; do tego, zem to słyszał od imię p. Piekarski-
egio, który mi powiedział, ze to słyszał we zbrowsie, ze
ociec iego chodził w moicy serecy i soboli y mowil: „niech
ią teraz Ludzicki ze mnie weznie!“

Ktorą skargę słysząc, obwiniony Hrycko Turczyniak po-
wiedział, ze „się ia do zadny rzeczy nie znąm, gdyzem ia nie
był tam, nie conuerzowalem z Kozakami, gdyz w sobotni
dzień, gdy ime p. margrabia, starosta grodecki, naiachal, wy-
tekał do dna, y my też z ludzmi co celnieyszemi powyiczy-
dzali, y takem ia az do Pomorzan wszedli; tamże mię posie-
czono, bo mie zaraz wydano, ze ten był w obozie lackięm,
y tak mię ciał jeden w potylicę raz, a dwa razy w leb.“

Et contra ime p. Ludzicki replicuje, ze „on z bracią swoją
y z oycem y z inszemi własny jest szkodca moi, gdyz y list
iest imci xiędza proboszca złoçzowskiego, który pisze y przi-
syla, prosząc, aby go wydaną, y okupował się, dał złotych
szecset ociec iego zan y wiecki z więżzenia z oycem, y tu
był w więżeniu, wiecki od imci p. porucznika imci p. woije-
wody podolskiego, ledwie go poymano.“

Sąd ninieszys lenthwoytowski mieyski Trembowelski, z po-
trzeby zagaiony, przychylając się do prawa pospolitego y do
dowodu strony powodowy, to jest imci p. Ludzickiego, gdzie
in praesentia sądu imci p. Pickarski przyszł, ze tak jest wła-
snie, iako się tu skarzył imci p. Ludzicki: „zem to słyszal we
Zborowie“; tudziesz y do listu imci x. proboszca złoçzow-
skiego, który afigetnie, aby był wydany wspominając, ze on
z inszemi roznemi lotrami y z bracią swoią dwory, kocioly
naiezdał y lupił; poniewaz się on sam swoią ucieczką obia-
wił, według prawa nachodzi, aby był wprzód na questie dany,
a z questy, co prawo ukaze, którego ma wprzód coniunkować
strona powodowa de[c]retem sądu swego, y jest poprzi-
sięczony (?).

Przed sądem tedy zwysz mianowanem oblicznie staiąc
slawetny Bartosz Sczesnowicz, Mathiasz Krawiec y Grzegorz
Tkacz, lawnicy przisiegl, podali confessatą sądowi zeznanie
przez mianованego Hrycka Turczyniaka, który to, będuce na
questie dany, pierwszy raz będuce ciąguowany, wyzał: ze Iwa-
szko Tkacz, Nikolay Slepasz, Borso Tkacz, Iwan Matwieiow
brat, Isko Kaliszow, Swiec Socha, Poczuyków zięc, co w Tar-
nopolu jest, Gluch Lepacz, Martyn Lawczyszyn, Martin Walen-
twiczyn, Wasko Wołowcow, Lesko brat moi, Onyszko Kotlubay,
lakim niebosczyk, Fedko Winnik (ten w Jasowie jest), Tymosz
Swiec, Stec Kisko, Michaiilo Niedzwiedyska zięc — mieszkance
zborowcic, — ci wyrabowawszy kościoł zborowski, sprawili
sobe chorangiewkę, w kościele wziąwszy, y tam iezdili w gaić
Pławucki dla soli, bo tam byli zwariwce wozow odbiegl, y tam
te wozy rozbił imci p. Ludzieckiego, rzeczy pobrali, sukie
p. Ludzickiego brat moi poprzwoziol do oycia, ale ie Kozacy
pobrali; kłacza siwa dropiata, ta jest y teraz u Ma[t]jwieia An-
druskowego. Do tego był z niemi: Iwan Kuklin, Wasil Czarnysz, Lukian Berelko Aubeykow y Mielnik z Satanowa lypsy rudąbrody — ci byli starszimi z nich.

Drugi raz podług prawa bendąc ciągniony zeznał, że u Matwieia Andruskowego skrzinia na gunnie zakopana z szatami y srebrem kościeniem; u tegosz w stani pod mostem są rzeczy pozakopywane; w domu v nas zas, u mego oycza, gdzie przyspa bywała pod oknami, są tam zakopane szaty y chusty bialogłowskie, co się nam działaem dostawały; v Slepasza jest piętnascie set złotych, to mu się dostoła w Pomorzaniech y Glinianiech, co mężczy ludzi; konie te wszystkie, cosmy pę- brali pod Pławuchą y w Vniowie, to wszystko pobrali Kozacy co śli z synem Gl.mielnickiego z podel Lwewa; y dali mu mieszcanie dziesięc talerow poklonu bytych.

Trzeci raz według prawa bendąc ciągniony, wyznał, że u mego oycza w porządku stani przeciwko drzwiąm, tam jest moi łomok uwiniony w wereto z rzeczami y chustami zako- pany; do tego ze Slepasz Mikolai wziął monstrancją w Pomor- zaniech y połomał ią; y z Donaiowa srebro zabrano kościelne na Ukrainie, wszystko ten Vbeikow.

Czwarty raz nimo prawo ognicm bendąc pieczony, wy- znala, że v Iwaska Matwiioowego, a v Sleposza najwięc ryce- czy; do tego ze Iwasko Matwiieciw sciął Scitniekiego, a Slepač Ziebickiego, pisarza prouentowego, byli przy tym wszystkiem Szapanski z Jezierny. Z poddaryk 1) z Jezierny y Woznikow synowiec, y iam był z bratem, ale oriec nie był nigdzie.

Sąd niniejszy lethwoytowski mierski Trembowelski, prze- czitiawszy confessata Urycka Turcziniamiaka, obywatela zborow- skiego, dostatecznie y pilnie uważając, poniewaz to raz drugi, trzeci bendąc ciągniony, y czwarty nimo prawo ogniem pieczony, torturami swemi rvtwierdził y wyznał, iz był complex tego wszystkiego, o co się ime p. Ludzicki skarzył y o nie obwinili, przychylając się do prawa pospolitego o łupiescach

1) περί το άλλο άλλο: z poddanych.
domow Bozych, także y rozboinikach, a iz obwiniony Hrycko Turecziniak obozłem się tem bawil, rozbijał y kościoły łupił z wysz mianowanemi, których powołał, to jest: donaiowski, pomorzanski y zborowiecki, przes co by zadnego milosierdzia ni miał, uznac, ale by według prawa y wynalasku mądrych miał bydz ogniem spalony, jednak, którą ręką te świętości brał, ta ręka, to jest prawa, aby mu była ucięta y do prin- gierza pribita, respectu zas rozboiu y zaboystwa, do którego się rozboiu prziznał, negię zaboystwa, iz był pomocnikiem tego, a każdy pomocnik tak iako y principal karany bydz miał, aby się takowi nie nachodzili, miał by bydz ewiertowany, ie- dnak za politowaniem sądu y przyczyną wielu ludzi zaanych nachodzi, aby był mieczen ścięty y głowa na pal wbia, de- cretem sądu swego, co y stało się jest.

Ex actis scabinalibus Trembouliensibus extractum. Locus sigilli. Hieronimus Stachurski, viceaduocatus trembouleensis in loco natarii.

(Ind. vel. castr. Tremboul. a. 1648—9, t. 131, p. 615—17).

GLVII.

Skarż Stachrowskiego na rogatynskich mužan za nařád na Serediź Serenki. 18 m. st. června 1649.


(Ind vel. castr. Italie. a. 1648—9, t. 141, p. 1649).
CLVIII.

Скарґа Лоховського на села в Воскресинець і Угорнічок за грабування в Воскресиницях. 21 л. ст. червня 1649.

[E] Feria secunda ante f. natuiutatis s. Ioannis Batp. 1649 nobilis Franciscus Lochowski contra laboriosos: Iwan Wolk Dobiszny, Pawel Wolezenko filium eius, Iwan Malik, Choma Malikow, Iwan Malikow, Andrus et Michailo Babiaki, Iwas et Maxim Bosloie, Petrysz Olexa, Iacysyn Iwan, Podlaciecki Marton, Mielnik Olexa, Iwoniszyn Iaremko, Iwan Iryia, Ilmat et Kus Iryienki, Davysz Iryia — de villa Woskrzeszence; Danilo Frant, Jurey et Matwiesy Iliekowicz, Karpowicz, Michaylo Morhunacz, Petrum Petranik, Danko Kraucum, Boronik Sawa, Hawrylo, Olexa — Smituiki, lakob Bubko, Matwiey Krywolka — de villa Wierneziuki ad ecclesiam parochialenum Kolomiensem pertinenti, rudi Ioannis Boiewski, canonici leopoliensis et parochi eiusdem ecclesiae, subditos protestatus est in eo, — quia illi tempore autumali ad praedium villae Woskrzeszence irruendo ibidem vaccas, oues, porcos, sues, frumenti triturati mensuras kolomiensis in numero centum quinquaginta, nec non patinas, distos, libros receperunt.

(Ind. rel. castr. Halic. a. 1648 - 9, t. 111, p. 1653 - 4).

CLIX.

Скарґа кс. Налишкевича на села в Гребенного за нахід на пості в Раві. 21 л. ст. червня 1649.

[E] Feria secunda ante f. natuiutatis s. Ioannis Baptistae 1649 admodum rudus Ioannes Paluszkiewicz, decanus ruralis parochiae Potylicensis, praepositus rauensis protestatus est contra laboriosos: Iwan Postawka kniasz, Nazarko Miki-
tycz, Lewko Boryszyn, Chwedko Bubenczuk, Iwan Pryma Siderow tolamque communitatem virorum et subditorum de villa s. r. m. Hrebiennę tenutae magci Ioannis Zamoyski et aduocatiae guosi Stanislaw Rosciszewski in eo, — quod sub interregni tempora, rusticanae licentiae praefati subditi ad bona oppidi Rawa ecclesiamque ibidem sitam post recessum Kozakorum supernuentes, appartamenta ecclesiastica, organy novo sporządzone singulatim po pisczalce rozebrawszy, co się w niektorych z nich w komorach poznawdowalo, recipiant.

(Ind. real. castr. Dels. a. 1649, t. 236, p. 797—9).

CLX.

Скарпя Ленчнича на сокальского міщанина Петра Вореничю за грабоване костелі. 21 к. ст. червня 1649.


Praeterea in continentii eundem coram officio praesenti statuit, de quo administrari sibi iustitia petiti. Officium vero praesens eisdem interrogavit, utrum conscius facti sit nec ne; qui beneuole recognouit eosdem res sibi per Kozakos datas esse et apud se relictas. Officium praesens castrense dilatationem pro feria secunda pxme ventura assignavit, interim autem ad carceres castri destinavit.

(Ind. real. castr. Dels. a. 1649, t. 236, p. 800—1).
CLXI.

Скарґа Личковської на молодинецьких селян за убійство і грабування. 22 н. ст. червня 1649.


[](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1d79aGv6c0J5p0Q585vZ0t3w78487t0x) (Ind. rel. castr. Zydaczou. a. 1649—50, t. 10, p. 419—20).

CLXII.

Скарґа Мельхіора Павловича, долинського міщанина, на рахинських селян за те, що його напали й пограбили. 22 червня 1649.

[F] Feria tertia [як вище] famatus Melchior Pawlowicz, euius Dolinensis contra labios: Panko pop, Petro et lac Tymoszeят fratres germanos, Hryce Rysztak, Semian Łagodyn valamanum, Fedor et Iakim filios eiusdem Semianow, Mikita Tymoszyн, Ilko zięć Ryształok, Olexa et Semian Halow Faliszyn, Petrum Turzanski et Iwan Turzanski, Melan Łagoidyn et Duc filium, gnosae Annae de Potok, olim gnosi Andreae Szredzinski consortis viduae, de villa Nova Rachinie subditos, totamque communitatem eiusdem villae protestationem fecit in eo, — quia ipsi dum protestans sub tempus saeuitiae plebis causa euitandi periculi in sylus ad villam Rachinie spectantes sese contulisset et sub tutellam eorum subditori­rum fide obligatorum receptus fuisset, rebus protestantem
priuaret, ex quibus nonnullas res minus praeciosas prote-
stanti restituerunt.

(Ind. rel. castr. Zydaczou. a. 1649 - 50, t. 10, p. 422).

CLXIII.

Скарпа Ю́рия Пышечкингого, долинского міщанина, на селан Ве-діжа і Ло́лина за побити й пограбоване. 22 н. ст. червня 1649.

[E] Feria tercia [як вище] famatus Gregorium Hoszowski, ciuis Dolinensis, contra lab sos: Iaremko Kordyowicz wata-
manum et Iwanum priuignum eius de v. Wielżyżysz, Sem- Kordyowicz, Fedorium filium eius, Jakimczat Iwan, Maxim Kulhanow, Stephan Kulhanow, Stephan Stewik, Tupiłowicz
Stephan — principales et complices de v. Lolin, gnosi Ste-
phani Poniatowski et rudi Ioannis Caroli Czolhanski, schola-
stici leopolisensis, tum Nicolai Czolhanski — subditos totumque communitatem earundem villarum protestationem fecit in
eo, — quia ipsi ausi sunt, dum protestans sub tempus sac-
uitiae plebis per villam Lolín periuisset, eidem obuiare, consul-
erare lethaliter, res permultas recipere, summa pecuniaria
3400 flor., auro, argento, clenodiis ad 2000 fl. pol., munditici
et vestium ad 2000 fl. pol., resque minus praeciosas libere
nonnullas restituerunt.

(Ind. rel. castr. Zydaczou. a. 1648-9, t. 10, p. 422-3.

CLXIV.

Скарпа Станіслава Росцішевскаго на селан Пруся, Верхрати,
Тенетськ за зобране коней. 23 н. ст. червня 1649.

[E] Feria quarta in vigilia f. nativitatis s. Ioannis Ba-
pistiae 1649 nílis Matthuis Rychalski nomine gnosi Stanislawi
Roscíszewski, honorum aduocatiae in villa Hrebienne tenurarii,
contra lab sos: Sen Truszow, Iwan Haydük, Iwan Starodub,
Sidor Tywon — subjiciit de v. Prusie magci Georgii Osolinski; nec non labos: Wasiuta Tywon, Iwan Bastruk, Jazko Msniger, Dimitr Mielnik — de v. Wierzchrata; atque Kue Tywon, Iwan Chrycow, Stecko Serokow, Staczko Kozlawko — de v. Teniatyska, subditos magci palatini belzensis, protestatus est in eo, — quia ipsi sub tempus incursionis equiream in numero centum viginti gnosi Stanislai Rosciszewski recepturunt et hucusque penes se cam dentinent.

(Ind. rel. castr. Bels. a. 1619, t. 236, p. 607—8).

CLXV.

Скарта Софії Тарнавської на селян із Кринич на ечалон її двора.

30 н. ст. червня 1649.

[F] Feria quarta in erastino s. ss. Petri et Pauli 1649 gnosa Zophio Lipczynska, gnosi Nicolai Tarnawski consors, contra laboriosos: Anton, Hawrylo, Stec Antonow, Stec Proskurnikow, Proc Proskurnik, Ilko Szperba, Ciuk Tkacz, principales, subditos gnosorum Ioannis Bratkowski, burgabii castri Leopoliensis, et catherinae Polanska, coniugum, de villa Krynica, tum et alios eorum complices protestationem fecit in eo, — iz oni w miesiącu listopadzie rocznych dni wwiędzeni będąc swawolą Kozakow rebellisantow, w które na-dzieje mążąc, y sam do buntow rzuciwszy się, uczyniwszy między sobą namowę y wspólną radę, modo guerrico w nocy s piątku na sobotę na dwor protestującce we wsi Krynicy gwałtownie naszli, gdy protestującca się dla niebezpieszczestwa z mianowanego dworu viachala była, tam zastawszys zbior domowy, zboza, ochodostwa . . . zabrali, stała y bydla, które protestująca się zagnac roskazala była do Stryia, odegnac nie chcieli, ale owszem przy swoim nieposłuszeństwie Kozakom y Tatarom one wydali; tym się nie kontentując dwor spalili.

ДОДАТОК.

I.

Ухвала галицького соймика 20 н. ст. серпня 1648 р.

Których y na ten czas, luby by za wielkie spezy y odwagi ich meiw, radzi bychmy condigne gratificowali, dla extenuatjey jednak aerarii nostri, co ich meiom naznaczamy, z chęcią względem kuchennego niech od ich meiw będzie przyjęto, to jest iasnie wielm. imci p. wiewodzie szese tysięcy złotych, ich meiom pp. rothmistrzom kozackiem po poltora tysiąca, z których jednemu imci p. Kuropatriw respectem stanowiska y chleba wszupłonego pięcset złotych na to pozwo-liesmy, w dalszych occasiach ich meiom nasze promptitudinem oifarujac z osobna zołd na chorągwie ich meiw, na husarską po 60, na kozackie po 40, piochocie tysiąc pięcset czterdziesci pięć assignuiać na teraznieyszą ewirc. Ktora oboja zapłata, tak gratitudinis iako y zołdu, pro die decima septembris naznaczamy tu w Haliczu, po ktora ich me assecuratie albo quity do pana pobrać naszego maiaj przysłac.

Neruum zas beli zład obmyslawamy: vchwalamy podymne jedno po groszy piętnastu; według kwitow poslednicy-szych powinnismy wydac do rąk imci p. Stanisława Głowniskiego, pisarza grodzkiego halickiego, ktoregosmy do wybie-rania płacy woyska za szafarza y na przeszłym laudum mia-nowali, we dwóch niedzielach ab actu praesenti computando, z którego to podnymnego, także y retentow, które v niego ze dwoyga podymnych, przezen teraz wybranych, zostaje reszta dziewicie tysięcy sło trzydzieści y cztery, przylozywysy do tego retenta v imci p. Ierzego Mrozowickiego, sekretarza imci ad-ministratora trzyletniego czopowego ziemie Halickiej, które do rąk swoich odebrac ime p. pisarz powinien — y z tych wszystkich pienidzy solutii et satisfactii, tak w contentaciach ich meiom pp. rothmistrzom y w zoldach pp.зоłnierzom wczynic powinien. Z sumy zas dziewiwnstwu ścięciy trzechset czterdziesci złotych y pięci, przezen chorągwim naszym wedlug laudum przeszłego naszego wydanych y realiter zapłacony, onego quitiwiemy y wolnym czyniemi.

Vstawiamy tez na teraznieyszą y na potym następujacą potrzebę, ziemie naszey czopowe currens w miastach, miaste-
czkach, tak krolewskich iako duchownych y świeckich, aby według constitutione anni 1629 y w posledniejszych wybrane było. Do którego administratorzy aby w ręce swoje wprawione było, przy expiratie tego na przyszłe, da P. Bog, elekcjcie deputackice obierzemy sobie szafarza y administratora, do którego ręku aby to czopowe według prawa wydawane było, naporzynamy.

Więc iesli by do dalszego w słuźbie zatrzymania woyska rzptey przyszło, tedy my swoiem ich mienie pp. zolnierzom według constitutione confaederationis płacie podejmujemy się, na którą zapłatę vejwalimy podymne jedno, które a die decima decembris poczawszy przez dwie niedzieli wydac obiecuiey, do rąk tegosz imci p. pisarza grodzkiego halickiego, a on to podymne wybrane chorągwiom naszym wydac powielen, a czego by nie dostawało imi p. szafarz nasz z czopowego dołozyc powielen.

A strzech Boże motum ziemie naszey y przez nieprzyjaciel u zniesienia, dla czego by nam do wydania tego podymnego nie przyszło, tedy jednak aby ich me pewni zapłaty swoicy w nas byli, assecurujemy y wpewniamy exemplo sąsiedow naszych, poniewazesmy nie tylko proximi ale iusz in periculq dla buntow y swawolinstwa vndique wypadającego, oswiadczymy wszyscy gotowosc na się, iesli by iakie praegnans periculum na ziemie nasze Halicką y powiately iey nastąpio, wzywzy wielm. imci p. Potockiego, podkomorzego halickiego, imci integritatem et in rebus agendis dexteritatem doznawszy, poniewasz imci p. castellan nasz inszey podiatal się w woiewodztwie Podolskiem functiey, aby w nagle razie, iesli by się iakie swawolenstwo albo buntq po którym mięscu pojawily, nas wszystkich vniuersalem swoim obwiescil, za którym na ten czas y mięsce powinniszmy osobami swemi y z pocztami stanąć y do wgaszenia tego periculum biezece, gdzie potrzeba vkaze. Legalitas jednak absentiey ise ma, filei imci p. podkomorzęgo poruczający, kogo by praesentiam od tego wwołnił, poczet jednak wozy absentes stawie powienni.

źródło: do istorii Ukrainy. Pysh t. IV.
Także duchowni dobra rzępty trzymający, wdowy, minoreness y ci, którzy się w służbie rzępty na terazniejszą expeditią a possessie swoje w ziemi Halickiej maią, pocztami według możności [na] ten insult odprawie powinni. Do ktorę wy-prawy ci, którzy dobra rzępty krolewsczyzny trzymają, luby by possessiey dziedziczney nie mieli, nalezą y one modo suprascripto odprawowac powinni, co sub poena mille mar-carum polon, parti et iudicio per medium diuidendarum (o ktorą ad instantiam cuiusuis forum w sądzie kapturowym naznaczamy), wyimując od tego wrzędniki grodzkie sądowe naszych powiatow, takzę y inci p. Stanisiego dla słabosci przez starosc zdrowia iego od tego wwalniamy.


Wiedząc, iz inci p. podkomorzy nie zechce omieszkac elec-tiey krola inci, czego y my nie zyczemy, y owszem vpras-szamy, tedy [z] ich mciów pp. rothmistrzow ktorego per pat-tentes literas na mieyscu swoim naznaczyc mu będzie wolno.

Co sobie strzymac in omnibus punctis obieciujemy, fide, honore et conscientiis się obliguając, na co dla pewnosti inci p. marszałek koła naszego przy pieczeći podpisuje się.

Działo się w Halicz u die vigesima augusti roku Panskiego tysiąc szesceetnego czterdzieszego osmeogo.

Kuropatwa Iarosz, marszałek seymiku relationis.

*Ind. vel. castr. Tremboul. a. 1648 - 9, t. 131, p. 373-6; obl. 26(VIII).*
Anna Kożłowska skarżyć się na goleniówscych i młodzinieczych
selen za zabite Yspara Wielzhinskego w Młyniach. 11. m. st.
marca 1649.

1649 nlis Anna Kożłowska, olim ulis Stanislai Wasniewski
consors relieta vidua, contra laboriosos: Iwan Turczyn et
Michaylo Labiak, principales de villa Holeszow, subditos
pro tunc possessoris gnosi Alberti Murawiec, subdapiseri zy-
daczouiensis, ad capitaneatum Zydaczouiensem spectantes;
tum et Sawka Salikow, comprincipales, de villa Molodynce,
gnosi Alexandri Cetuer, vexilliteri Podoliae, haereditaria, et
alios illorum complices, ipsi de nominibus et cognominibus
melius notos, — quia ipsi ausi sunt tempore incursionis Co-
sacorum, vet feria secunda post f. conceptionis B. Mariae V.
pœ præ (14/XII 1648), auso suo temerario vario armorum
genere instructi in curiam gnosi Gasparis Wielzynski, ven-
toris leopoliensis, in villa Mlynisze sitam, pro tunc mansionis
ulis olim Stanislai Wasniewski, famuli supranominati venato-
ris leopoliensis, tempore nocturno, vet media noete plurima
custodia hominum licentiosorum ad id facinus praeparatorum
vidique circumdatum inuadere, ibidem somnolentum e lecto
ad atrium adductum, vestibus spoliatum, familia curiali
dispersa, primum vulneribus lethalis per varia membra cor-
poris infectis securi in limine horrendissime et crudeler cap-
pite amputato occiderunt et tyrannice necauerunt, ipsam pro-
testantem, vestibus spoliatum, multis et innumerabilibus vu-
lueribus afflictam, contra cordinem equestrem ignominiosae
tractauerunt et ad stagnum, aqua submergendam duxerunt,
resque plurimas circa eandem invasionem, receperunt.

ІІІ.

Повов на підкаменських і кмігнницьких місці за нахід на Розділ. 26 і. ср. квітня 1649.

[Е] Ioannes Casimirus etc. Tibi illustri et magcae Annae a Potok Potocka, olim Alexandri Dominici a Kazanow Kaza-
nowski, consortii derelictae viduae, tum gnosae Annae Marianaе Kazanowska, posthumae eiusdem filiae virgini, nec non gnoso
Alexandro Cetner, oppido Knichinice domino etc... ad in-
stantiam delatorum famatorum Iacobi Bednarz, consultis, Se-
nia Manuylowego, proconsulis, Bartholomei...1) aliorumque
subditorum gnosi subdapiferi braccluiensis, oppidi Rozdol
haeredis, tum gnosae Zophiae de Vrsko, consortis olim Ioan-
nis Czerniciowski, succamerarii leopoliensis, nec non Stanisli-
Rzewuski, sundapiferi braccluiensis, qui vos citat (!) ad sta-
tuendum per vos: Stanislaum filium Rutkow, vt se asserit,
Kamienski de cognomine, Fedko Lataykow, vti principales,
atque Nicolaum Hidlowicz, Ihnat Szary, Borey Dmitr filium,
Jacco Szepelisy, Sen Borson, et alios multos de oppido Pod-
kamienie, olim magci Alexandri Dominici Kazanowski sub-
ditos; nec non famatos: Lakina syna Trokowego, Iaczka,
Kuczka, Piotra, Hryca, Iaca, Boryczowego syna Iaca et alios
plurimos de oppido Knichinice, gnosi Alexandri Cetner,
atque Olearnika Pobereznika de villa Ostrowa, eiusdem
subditos, vti principals, aliosque illorum complices, et hoc
pro eo, — quia suprascripti oppidani, dum praedicta gnosa
Czerniciowska cum familia sua ad oppidum Rozdol et mona-
sterium, nec non radius pater Vrbansus, ordinis Carmelitarum
conuentus noui loci Rozdoliensis prior, cum aliis nobilibus ex
ciuitate Leopoliensis atque oppidanis Rozdoliensisibus romani
ritus orthodoxae fidei et Iudaei tam de ciuitate Leopoliensi,
quam ex oppido Komarno ad memoratum oppidum Rozdol

1) Дальші імена, як у N. LXXXVII.
domosque suas recuertebantur supplancellilemque domesticam secum contulerunt et ad monasterium (in quo tempore plebis saeculae et incursiois Scythicarum de-solationis oppidani Rozdolienses, tam fidaci sanctae romanae quam graecae congregati erat sauentibus diis manus infestissimorum Kozacorum et Seytharum cuaserunt) composuerunt et contulerunt et per aliquod spatum temporis pace publica assecurati permanuerunt, tum temporis suprascripti principales, comprincipales et complices accepta notitia de illis et illorum bonis, in absentia gnosi subdapiferi braclauiensis, oppidum supersdictum diuersis ex locis ad se inuitatis propter patrandum seclus in oppido Podkamienie voce praeconica publicare, praeferendo: "Nune homines catholicae fidei cum Judeis et sacerdotibus congregati sunt ad oppidum Rozdol, hабебимus magnam abundantiam luceri, nisi sine vila mora propinquam!" ibidemque pro die dominico ante f. s. Luciae virg. et mart. non modicam partem hominum esse inuitalos hominesque oppidi Podkamienie praedictum Kamienki pro duce et regimentario sibi elegerunt atque modo praedonicum tempore noctis in oppidum Rozdol monasteriumque in eadem arce existens summo cum clamore tumultuarie vario cum armorum genere inuaserunt, suprascriptam gnosam Czerniewska verbis in honestis bonam famam eius laedentibus affecterunt, equos et res plurimas ad viginti millia flor. pol. receperunt et inter se dispartiti, sunt, catholicos vt nlem Ioannem Koziarowski, Thomam Iasienski, supradiici gnosi subdapiferi braclauiensis famulos, perfidum Judeaeum Abraham, arendatorem, et pecuniam penes ipsum gnosi subdapiferi braclauiensis nonigentorum flor. pol. receperunt, perfidos Judeos Zecola, Aona, Hela, Leob et alios Judeos crudeliter modo tyrannico interemerunt, secundis vero euentibus ex prouidentia divina rudus pater Vrbanus in fugam se ex arce coniecit et hic mortem tyrannicam cuasit, eundemque in procinita iterum complices post distantiam ab oppido Rozdol tribus milliaribus circa molendina, Trosciecki dicta, intere-
merunt et corpus ipsius, nescitur quo, secernunt, ad ecclesiam fores exsecarunt, res omnes ecclesiasticas tu. n nobilium et oppidanorum propter securitatem seruatas receperunt et inter se dispartiti sunt, oppidum Rozdol combrusserunt et templum spoliauerunt, violentias perpetrarunt et sunt prolapsi.


(Ind. rel. castr. Zydaisou. a. 1619-50, t. 10, p. 360-2).

IV.

Скарпя Я. М. Даниловича проти селян з Горського за нахід на червоногородський замок та проти селян з Зліпкевич і Шершеньовець за нахід на Іванц. 10 н. ст. травень 1649.

Так сама скарга на ційу громаду Шиповець і Шершеньовець підданих Стефана Вітковського за нахід на Івана, quia ipsi sub interregno ausi sunt facta mutua inter se et alios vicinos subditos cointelligentia superuenire in villam Iwanie ibidemque, chlopa na imie Hladysza zabiwszy, rebus magcum thesaurarium regni et subditos eius priuarunt.

ЗМІСТ.

I. Ухвало соймiku в Белаї. 15 н. ст. червня 1648 . Стор. 1
II. Ухвало соймiku в Галичи 17 н. ст. червня 1648 . 8
III. Скржницький подає умивських черниців за полюву шоду. 17 н. ст. червня 1648 . . . . . 15
IV. Ухвало соймiku в Судовій Вишні з інструкцією послам на конволюцію 25 н. ст. червня 1648 . 35
V. Ухвало шляхти землі Перемишльської і Сяніцької на соймiku в Судовій Вишні 25 н. ст. червня 1648 . . . . . . . . . 30
VI. Кармеліт Любомльський подає селян із Лубна за побитя і погрози. 8-ї. ст. линня 1648 . . . . 34
VII. Лист Самуїла Кушевича зі Львова до Варшави про сучасні події. 8 н. ст. линня 1648 . 35
VIII. Лист Самуїла Кушевича зі Львова до Варшави про сучасні події. 13 н. ст. линня 1648 . . 38
IX. Лист Самуїла Кушевича зі Львова до Варшави про сучасні події. 22 н. ст. линня 1649 . . 40
X. Лист Самуїла Кушевича зі Львова до Варшави про сучасні події. 30 н. ст. линня 1648 . . 42
XI. Скарга Височанських на селян зі Стуженці, Поляни, Руського і ін. за напад на днір в Борині; до-лучений факт слідства і засуду пійманних. 6 н. ст. серпня 1648 . . . . . . . . . 45
XII. Лист Самуїла Кушевича зі Львова до Варшави про сучасні події. 13 н. ст. серпня 1648 . 54
XIII. Постанова львівських стамів, аби ніхто не покидав міста. 17 або 18 н. ст. серпня 1648.

1.) Ухвалено галицького сейму 20 н. ст. серпня 1649 р.

XIV. Мартин Садовский і тов. подають міщан з Кіїв-мина за напад і побиття. 26 н. ст. серпня 1648.

XV. Лист Самуїла Кушевича зі Львова до Варшави про сусідні події 26 н. ст. серпня 1648.

XVI. Універсал Яна Володимира Потоцького до шляхти Галицької землі з зазнав збройної битви до нього проти селян-бунтівників. 28 н. ст. серпня 1648.

XVII. Лист Самуїла Кушевича зі Львова до Варшави про сусідні події. 3 н. ст. вересня 1648.

XVIII. Лист Самуїла Кушевича зі Львова до Варшави про сусідні події. 7 н. ст. вересня 1648.

XIX. Кс. Лиховий показує рапорт, що йому вчинили селяни зі Сільча. 7 н. ст. вересня 1648.

XX. Слідство в справі нападу селянських селян на місцевого Луцька і ограблених их та засуджених Костя Іванович зі Сільча. 7, 11 і 12 н. ст. вересня 1648.

XXI. Ухвала сейму в Белзі 12 н. ст. вересня 1648.

XXII. Ухвала сейму в Судовій Вишні 14 н. ст. вересня 1648.

XXIII. Лист Самуїла Кушевича зі Львова до Варшави про сусідні події. 17 н. ст. вересня 1648.

XXIV. Лист Самуїла Кушевича зі Львова до Варшави про сусідні події. 25 н. ст. вересня 1648.

XXV. Лист Самуїла Кушевича зі Львова до Варшави про сусідні події. 4 н. ст. жовтня 1648.

XXVI. Універсал Матія Лубинського до шляхти Семенівої землі 14 н. ст. жовтня 1648.

XXVII. Ухвала збагати шляхти Семенівої землі. 20 н. ст. жовтня 1648.

XXVIII. Облога Львова 1648 р., описана Самуїлом Кушевичом (без дати).

XXIX. Окупа міста Львова Хмельницькому 1648 р.

XXX. Лист Самуїла Кушевича зі Львова до батька у Кракові. 3 н. ст. паділа 1648.
XXXI. Реляція Яна Убальдії, львівського радника, про спустошення Зубрі та Сихова. 16 н. ст. падолиста 1648

124

XXXII. Лист Самуїла Кушевича зі Львова про сучасні події. В падолисті 1648

125

XXXIII. Універсал Яна Казиміра до підданих, аби заперестати бунтів. 12 н. ст. грудня 1648

128

XXXIV. Ухвали соймiku в Перемишлі й інструкція послам на коронацію 15 н. ст. грудня 1648

129

XXXV. Універсал Андрея Фірлія до війська, аби виступили на своївників. 19 н. ст. грудня 1648

141

XXXVI. Ухвал соймiku в Белії. 22 н. ст. грудня 1648

142

XXXVII. Анна Козловська повиває селян зі Смерскіця й им. за напад на двір в Гумніщах. 23 н. ст. грудня 1648

147

XXXVIII. Універсал Миколая Остророга до підданих, аби заперестати бунтів. 25 н. ст. грудня 1648

148

XXXIX. Уривок соймовикової ухвали в Раличі 4 н. ст. січня 1649

150

XL. Призначення селянина Амброжка з Живачова. 25 н. ст. січня 1649

152

XLI. Призначення селянина Андрія з Рубина, бунтівника. 9 н. ст. січня 1649

153

XLII. Скаргань Яблочаких і Грабовецького на шляхтичів-Русинів, що брали участь в бунтах. 12 н. ст. січня 1649

155

XLIII. Якуб Бядлоцовський подає селян із Перегорська за грабання. 14 н. ст. січня 1649

156

XLIV. Адам Збиковський подає селян із Хмільна за рабунок. 14 н. ст. січня 1649

156

XLV. Андрей Щапінський подає селян з Сулиць за напад і грабання. 18 н. ст. січня 1649

157

XLVI. Лазьом Робала подає селян з Городильович і Ульгіпка за звинувачення. 20 н. ст. січня 1649

157

XLVII. Флорін Мірецький подає селян з Гребенева за вируб лісу в Селищах. 20 н. ст. січня 1649

158

XLVIII. Анна Остророгська подає селян з Хотиці за напад на двір. 22 н. ст. січня 1649

159

XLIX. Співка місцеві з Руської Рави проти селян з Верхрати за напад. 26 н. ст. січня, 12 квітня, 20 травня 1649

160
L. Забиє Тесфії Ржимовської селянини з Грабівки, Сімки, на злісництво міщанами Мостик, Ніла, Кадовицького 26 н. ст. січня 1649. 167

LII. Йона, Жид з Липська, подав Симона Івановича, міщан з Гориця і селян зі Зволі за побиття й ограбування. 29 н. ст. січня 1649. 163

LII. Універсал королі до Миколая Зацьніховського, аби оступити Перемишль. 30 н. ст. січня 1649. 171

LIII. Свяржовецький подав селян з Долинця і Берляг за те, що знищили його двір і забили його жінку Анну і Анну Курковську. 3 н. ст. лютого 1649. 172

LIV. Воїнчев Старовичевский подав міщан з Калуша і селян того й Долинського повіту за бунті в осені 1648 р. 8 н. ст. лютого 1649. 176

LV. Універсал Яна Казимира до підданних, аби заперті були бунті. 8 н. ст. лютого 1649. 182

LVI. Андрій Клусовський скаргтєь ся на селян з Юрова за грабування в Городку. 9 н. ст. лютого 1649. 183

LVII. Петрі Студановський подав селян з Медухі й Семигівець (Семиговець?) за зруйновання маєща й убійство в Медуци. 9 н. ст. лютого 1649. 184

LVIII. Ал. Курдвановський подав йона з Жукова селян і міщан з Бортич за знищення його двора. 9 н. ст. лютого 1649. 184

LIX. Реляція визного про убійство Мартина Бабецького на злісництво міщанами. 16 н. ст. лютого 1649. 185

LX. Кс. Христовом Янковський подав рогатинських міщик за напад на костел. 25 н. ст. лютого 1649. 186

LXI. Зоеф Ілошенка подав селян з Кам'янки за спалення двора в Руді. 25 н. ст. лютого 1649. 188

LXII. Валерія Жардинський подав селян з Біліх і Чорних Ослян і н. за спустощення і спалення його двора. 2 н. ст. марта 1649. 189

LXIII. Ухвала соймику в Судовій Вишні З н. ст. марта 1649. 190

LXIV. Станислав Ржечковський скаргтєь ся на лисецьких міщан за напад на замок у Заболотові. 4 н. ст. марта 1649. 195

LXV. Ян Суходольський скаргтєь ся на селян з Ковота і Василевець за спалення двора в Жукові 5 н. ст. марта 1649. 196
LXVI. Ухвалено стоянку в Белії 8 н. ст. марта 1649
LXVII. Жалінє Юрія Ковацького на міщан зі Стусова, села
LXVIII. Анни Злочевська подати міщан з Товстого, села
LXIX. Ян Чапецький подає посередників міщан за спустощення його двора. 10 н. ст. марта 1649
II. *) Анна Козловська скаржиться володарям села з Річиці і Гутина за спустощення його двора в Зернихах. 11 н. ст. марта 1649
LXX. Жалінє Александра Збинського на села з Річиці і Гутина за спустощення його двора в Зернихах. 11 н. ст. марта 1649
LXXI. Ян Чапецький подає скарження села з Хоростова за спустощення його двора в Говилові. 12 н. ст. марта 1649
LXXII. Ухвалено скарження в Галиці 14 н. ст. марта 1649
LXXIII. Матій Злотнікович скаржиться на веревдовських за
LXXIV. Засуди інфамії і байців над шляхтичами - Русинами за їх участю в бунтах. 15 н. ст. марта 1649
LXXV. Станіслав Баранецький подає скарження за спустощення села з народу на Крехівці. 16 н. ст. марта 1649
LXXVI. Самуель Понятовський подає скарження за спустощення села з народу на Крехівці. 16 н. ст. марта 1649
LXXVII. Брата Голишівка скаргається на богача з Грабівки, за спустощення його двора в Голиші і Спици. 17 н. ст. марта 1649
LXXVIII. Александр Биловський подає скарження за спустощення його двора. 17 н. ст. марта 1649
LXXIX. Релецької козаку про те, що військо вбило людей у Заболотові. 17 н. ст. марта 1649
LXXX. Дрогобицькі міщане-Полки скаржуються Русинів за їх залку з Козаками. 18 н. ст. марта 1649

*) В Додатку.
LXXXI. М. Рачинський жалієть ся на теребовельських міщан за напад на його двір. 18 н. ст. марта 1649

LXXXII. Ян Панаріків подає міщан з Теребовлі й селян з Коровинки за те, що забили його брата Юрія 20 н. ст. марта 1649

LXXXIII. Самуїл Дубравський подає Григорія і Петра Угерницьких та бабинських селян за те, що убили Самуїла Роскненського. 20 н. ст. марта 1649

LXXXIV. Наполе Омельський подає селян із Тонетилуга за збрань його товару. 23 н. ст. марта 1649

LXXXV. Скарна Гаврила Заміцького на хорістківських міщан, косівських, підгайницьких і н. селян за напад на костел у Янові. 23 н. ст. марта 1649

LXXXVI. Гаврило Заміцький подає Гаврила Семигинського за зраду буданівського замку. 23 н. ст. марта 1649

LXXXVII. Роздільські міщани і шляхта посилають рогатинських міщан за напад на місто. 7 н. ст. квітня 1649

LXXXVIII. Юрій Блажовський жалієть ся на янивських міщан підгайницьких і кобилизівських селян за знищення його двора в Душім. 10 н. ст. квітня 1649

LXXXIX. Славковський і Писгаржевський подають селян зі Сміхова і Любеш на грабування. 12 н. ст. квітня 1649

X. А. Александер Рашовський подає калуських міщан, селян з Нікала, Довгого та Сороки за спалення двора в Котитичах. 12 н. ст. квітня 1649

XI. Григорія Приколусякі подає калуських міщан і селян того повіту за спалення замку в Студінці й інші криниці. 13 н. ст. квітня 1649

XII. Скарна Вишньовського на тих самих за знищення замку в Перегінську. 13 н. ст. квітня 1649

XIII. Скарна на грабовецького поня, калуських міщан мостиських, конанцьких і н. селян за знищення двора у Збрі. 18 н. ст. квітня 1649

XIV. Скарна Скоповського на селян з Улілу, Юзашиова, Кушниця (Кувичі) і н. за спустошення в Обельниці. 16 н. ст. квітня 1649

XV. Скарна на жидавецьких міщан за пограблення замка. 16 н. ст. квітня 1649
XCVI. Александер Соколовский скаржит ся на селян Буковини, Виневич, Молотова, Димидова за грабованье. 16 н. ст. квітня 1649 . . . 
XCVII. Японский и Страдомский подає селян калуського старосты i зі Спаса за напад на Суходіл, Крехов і Долину. 17 н. ст. квітня 1649 . . 
XCVIII. Скаржа Сварковскаго і Височанскаго на селяня з Високих Вишень (?) за грабованье. 19 н. ст. квітня 1649 . . . . . . 
XCIX. Скаржа Якуба Пржездацкаго на калуських міщан, селян калуського і долинскаго старосты за знищене костела в Долині. 19 н. ст. квітня 1649 . 
C. Зофія Хржеміцова цудає теребовельських міщан за знищення її двора. 20 н. ст. квітня 1649 . 
Cl. Скаржа Кржміцова Космідера на яницьких міщан, яницьких, лозинських і крехівських селян за спустошення двора. 20 н. ст. квітня 1649 . 
CII. Юрій Конюкій жалує ся на селяня Соєнова і Соколова за спустошень двора у Соєнові. 21 н. ст. квітня 1649 . . . . . . 
CIII. Журинські міщане скаржать ся на селян Явча, Васюкіна за пограбованье замку в Журоні. 21 н. ст. квітня 1649 . . . . . . 
CIV. Воїнчих Мерковський подає глинискомських міщан за знищенє женівського замку. 22 н. ст. квітня 1649 . . . . . . 
CV. Катерина Ясінська позиває калуських міщан, попа з Грабінки й інших селян за спалене дворо в Підгірках. 22 н. ст. квітня 1649 . . . 
CVI. Анна Гостомська подає журавницьких селян за знищене дворо. 23 н. ст. квітня 1649 . . . . . . 
CVII. Засуд інфамії на чайковських шляхтичів за спустошень двора Билоскурских. 23 н. ст. квітня 1649 . . . . . . 
CVIII. Скаржа на селяня з Руди за спустошень дворо. 26 н. ст. квітня 1649 . . . . . . 

*) В додатку
СІХ. Скарґа на селян з Білого Нотока і Бичковець за грабовання. 28 н. ст. квітня 1649. 256

СХ. Скарґа Миколая Зерніцкого на селян з Таранови за грабовання. 28 н. ст. квітня 1649. 257

СXI. Федір Березовський подає голинських селян за розбій. 29 н. ст. квітня 1649. 258

СХII. Скарґа Петра Міцовского на селян з Вербіка, Гонячих, Черкас і Кагуєва за напад на вербікський двір. 30 н. ст. квітня 1649. 258

СХІІІ. Войцех Мишковський подає селян з Підгайчик і Турки за напад і грабовання. 4 н. ст. мая 1649. 260

СХIV. Лист Яна Казимира з забороною силувати Жидів до руської віри. 5 н. ст. мая 1649. 261

СХV. Скарґа на селян до Симонів за спустошення двора в Пернятчах. 5 н. ст. 1649. 262

СХVI. Борис Глобинський подає міщан з Доброців, Добровів, Товщача, селян із Лапчина, Наддіки. Раківця за грабовання. 6 н. ст. мая 1649. 263

СХVII. Томаш Скитовський подає юнаківських селян за те, що не хотіли віддавати забраних йому річей. 7 н. ст. мая 1649. 264

СХVIII. Скарґа на селян з Сіхович за спалення двора в Ласкові. 7 н. ст. мая 1649. 265

СХIX. Борис Глобинський подає міщан з Городища, Лисин, Боринич, Острова, Боринич, Молодниця за напад на двір у Бориничах і забиття батька. 10 н. ст. мая 1649. 265

XСC. Скарґа Миколая Данковича проти селян з Балич, Сулчач за напад на Сулчачі, проти селян з Товстого, Лисовець, Головчиць за напад на червоно-городський замок. 10 н. ст. мая 1649. 266

СXXI. Позов на роздільських міщан, що видали такожний замок в руки Татарам. 10 н. ст. мая 1649. 269

СXXII. Пахід юрівських селян на городецький костел. 10 н. ст. мая 1649. 271
IV. *) Скарґа Яна М. Данилович проти селян з Торського за наїзд на червоноярський замок та проти селян з Шиповець і Ішерськовець за наїзд на Іванц. 10 н. ст. маї 1649 . . . . .

CXXIII. Кс. Станіслав Кумшович подає підгайницьких селян за знищення костелі в Добровів. 14 н. ст. маї 1649 . . . . .

CXXIV. Ігнація Лагодовською на яворівських міщан за грабунок. 14 н. ст. маї 1649 . . . . .

CXXV. Скарґа Дубравських на селян із Бруського (?) за напад на його сина й слугу. 15 н. ст. маї 1649 .

CXXVI. Скарґа на селян з Тюдоса за наїзд на дівір у Кутах. 15 н. ст. маї 1649 . . . . .

CXXVII. Скарґа на селян з Колодіїв, Донькової, Середньої, Луки й ін. за наїзд на дівір у Колодіїв і замок у Луці. 15 н. ст. маї 1649 . . . .

CXXVIII. Самуель Полтняновський подає мошихицьких, савчинських і запахинських селян за наїзд на дівір у Смиткові. 17 н. ст. маї 1649 . . .

CXXIX. Скарґа на селян з Манастирчан, Крічки, Порогів, Ябліки за знищення двора у Струпкові. 17 н. ст. маї 1649 .

CXXX. Скарґа на міщан з Заболотова, селян з Туглукова, Оськового, Любковець Димидча й ін. за наїзд на замок в Городенці. 17 н. ст. маї 1649 . .

CXXXI. Зуанна Повонська жалієсть ся на Андрія Струпничого, Федора Мединського, мітинницьких і новоселецьких селян за забиття її чоловіка. 19 н. ст. маї 1649 . . . .

CXXXII. Ян Повонский жалієсть ся на міліцинських селян за напад і убийство. 20 н. ст. маї 1649 . .

CXXXIII. Юрій Зарезька подає хотинських селян за пограбування його добра. 20 н. ст. маї 1649 .

CXXXIV. Скарґа на будзянівських міщан за те, що убили Юрія Семигіновського. 20 н. ст. маї 1649 .

CXXXV. Скарґа Павла Осмольского на Яна Тарновского за наїзд його підданних, городецьких міщан на Варівці. 22 н. ст. маї 1649 . . . .

*) В Додатку.
CXXXVI. Скарґа на Івана Копіньського, селян з Липнії і Славутич за спустошене замка у Се́рниках. 22 н. ст. май 1649.

CXXXVII. Самуєл Цебровський подає сходницьких селян за знищене його двора. 22 н. ст. май 1649.

CXXXVIII. Григорій Братковський скаржиться слі на сусідніських селян за спустошене двора. 26 н. ст. май 1649.

CXXXIX. Кс. Григорій Бальський подає селян з Ільківців, Сю́мерих і ін. сокальських міщан за напад на костел у Сокалі. 26 н. ст. май 1649.

CXL. Петросел Мільчовська скаржиться слі на соколівських і соснівських селян за знищене її замка. 27 н. ст. май 1649.

CXL. Скарґа Павла Лубинського на піпів з Дрогобича, Мальчич, Каменоброда за те, що розібрав його добуток. 28 н. ст. май 1649.

CXLII. Повоз Анина Яблоновської на селян Сваричова, Рівні, Топільська за участь у народі на замок у Перегінську. 29 н. ст. май 1649.

CXLIII. Універсал Станіслава Папського, поборця Галичської землі за зазнаним складати податки. 29 н. ст. май 1649.

CXLIV. Кс. Ян Грохольський подає теребовельських міщан за спустошене костел 29 н. ст. май 1649.

CXLV. Універсал комісарів Бельської землі називає день на збори сойміка. 29 н. ст. май 1649.

CXLVI. Кс. Станіслав Трускулівський подає товмачівських міщан за напад на халагіцький замок і костел у Товмачин. 31 н. ст. май 1649.

CXLVII. Скарґа на селян з Медини й Теременець за забіття Ряляля Бельського. 1 н. ст. червня 1649.

CXLVIII. Станіслав Беліцький подає теребовельських міщан за шкоди в Підгайчиках. 1 н. ст. червня 1649.

CXLIX. Той самий подає лінівських міщан, підгайцівських і кобиловолоцьких селян за шкоди. 1 н. ст. червня 1649.

CL. Фелікс Ясінський подає селян з Грабника, Запой, Рипники, Вістови, Підмийків, Угринова, шляхтичів Бережницьких за нахід на бережницький замок. 4 н. ст. червня 1649.
CLI. Катерина Лощева подає селян із Верхрати, Креща, Брусна, Лосипня, Жиравець, Мазилів за грабування у Флоринові, Наролі і н. 9 н. ст. червня 1649.

CLII. Скарна на селян з Лукашин за спустошення двора Кондаків в Руді. 9 н. ст. червня 1649.

CLIII. Станислав Ліпіццкий жаліється на шляхтичів-Вусинів Вітвіцьких за розбивання. 10 н. ст. червня 1649.

CLIV. Ухвал на собику в Белі. 11 н. ст. червня 1649.

CLV. Ян Ліпіца подає селян з Жиравець, Любичі, Верхрати, Тенетськ, Любелі, Брусна, Креща, Переорська за нахід на Липсько, Белезець, Лице. 12 н. ст. червня 1649.

CLVI. Конфесії Грицько Турчиняка зі Зборова. 18 н. ст. червня 1649.

CLVII. Скарна Стамброцького на рогатинських міщан за нахід на Середні Сержки. 18 н. ст. червня 1649.

CLVIII. Скарна Лоховського на селян з Воскресиць і Угерницькій за грабування в Воскресицях. 21 н. ст. червня 1640.

CLIX. Скарна кн. Палюшкевича на селян з Гребеня за нахід на кошт у Раві. 21 н. ст. червня 1649.

CLX. Скарна Шимона Лінаковича на сокальського мишанина Петра Вороніцького за грабування костела. 21 н. ст. червня 1649.

CLXI. Скарна Личковської на молодишцьких селян за убійство і грабування. 22 н. ст. червня 1649.

CLXII. Скарна Мельхіора Павловича, долинського мишанина, на рахинських селян за те, що ного напали й пограбили. 22 н. ст. червня 1649.

CLXIII. Скарна Юрій Гощовського, долинського мишанина, на селян Велдіка і Лолин за побиття й пограбування. 22 н. ст. червня 1649.

CLXIV. Скарна Станіслава Ресішевского на селян Пруся, Верхрати, Тенетськ. 23 н. ст. червня 1649.

CLXV. Скарна Софії Тарнашкої на селян із Кримци за спалення її двора. 30 н. ст. червня 1649.
ПОКАЗЧИК ГЕОГРАФИЧНИХ ІМЕН.

(Слова в скобках означають нинішній політичний округ; м. — місто; с. — село; р. — ріка.)

Александріна м. 35.
Азія 44.
Аняму 56.
Атени 55.
Бабинці, передм. в Рогатині 186, 188.
Баличі с. (Стр.) 268.
Бар м. 37, 57, 62, 66.
Барашів с. (Буч.) 10.
Бедриковці с. (Заліщ.) 155.
Безбороди с. (Золоч.) 283.
Бела м. 1 2, 5, 7, 72, 75, 76, 77, 146, 147, 199, 298, 299, 312, 314, 316, 317.
Белешці, м. 74, 164, 298, 312, 317, 331.
Бельське вовводство 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 144, 161, 162, 164, 166, 178, 197, 312, 314, 315, 323, 324.
Беневів с. (Підг.) 46, 52, 53.
Бережніця с. (Калуш) 241, (Калуш) 304, 306.
Березів Долінній с. (Колом.) 211.
Березка с. (Ліско) 46, 52.
Верещина с. (Жит.) 232.
Верещі 5.
Верещаїві с. (Бібр.) 267.
Верешнян (Заліщ.) 154, 155.
Верочі 80.
Вершаха м. 35.
Вещаді (Бескади) 49.
Віза Кривця 43.
Вілій Канів м. 283.
Вілій Потік с. (Черв.) 257.
Вілі Ослави с. (Надв.) 190.
Вілогород м. 39, 41.
Вірча м. 190.
Вірове с. 51.
Вишківці с. (Чорт.) 257.
Вишків с. (Підг.) 10.
Бог ріка 35.
Богородчані с. (Товк.) 185.
Богушні 94.
Борка (Бібр.) 266, 267, 268.
Борки с. (Скалат) 201.
Борян м. 49, 51, 52.
Ботелька с. (Тур.) 49.
Ботки с. (Тур.) 49.
Братківці с. (Станиславів).

207. Брацлавське вовводство 182,

206.
Брусья с. (Цімай.) 309, 322.
Бруховічі с. (Львів) 96.
Буг, ріка 283.
Будзянів м. 285, 286.
Будзянівський замок 230, 231, 232.
Букавика с. (Бібр.) 241.
Буське воєводство 74.
Буська виня 74.
Валяна с. (Перем.) 80.
Варваринці с. (Тереб.) 200.
Варів с. 228.
Варівці с. 287.
Варшава 8, 35, 40, 42, 54, 62, 64, 65, 84, 85, 92, 93, 103, 105, 123, 126, 127, 129, 206.
Васильці с. (Сок.) 196.
Васильчи с. (Рогат.) 250.
Велесницні с. 10.
Вербіж с. (Руд.) 258.
Верхрата с. (Рим) 158, 160, 162, 163, 166, 308, 320, 341.
Верзівка 35.
Вікко с. (Городен.) 279.
Викава р. 86.
Виксячі с. 241.
Винниця м. 39.
Вистова с. (Калуш) 177, 305.
Високий замок (Львів) 99, 100, 104.
Висла р. 103.
Висоцько Долімніс с. (Тур.) 49.
Високі Вишні (?) с. 246.
Вишатичі с. (Пер.) 32.
Вишневець м. 41.
Вовча гора (Львів) 97.
Воля 65, 171, 172.
Волинське воєводство 95.
Волове с. 51.
Володимир м. 65.
Волосате с. (Тур.) 46, 49, 51, 53.
Волосів с. (Надв.) 200, 284.
Волощина о3.
Воля Ноживицька с. 273.
Воскресеніці с. (Колом.) 10, 250, 337.
Вруське с. 274.
Вскова 109.
Гадинковіці с. (Гусят.) 11.
Галиця 8, 10, 12, 13, 14, 15, 151, 305, 308, 211, 277, 295, 344, 346.
Галицька виня 63, 64, 205, 207, 211, 313, 344, 345, 346.
Галицький повіт 295, 346.
Гвоздець м. 64.
Гнійниці м. 9, 37, 54, 62, 64, 84, 251, 333, 335.
Глушків с. (Городен.) 10.
Гнільня (Gnoynica) с. (Явор.) 273.
Говилів (Гусят.) с. 204.
Голешів с. (Жидач.) 347.
Голинів с. (Калуш) 212, 219.
258.
Головчиці с. (Зал.) 269.
Гонячі с. (Руд.) 258.
Городельське воєводство 74.
Городенка с. 280.
Городловичі с. (Сок.) 158.
Городище с. (Бібр.) 266.
Городок м. 42, 128, 183.
Городок с. 271.
Городок Бедрихів м. 287.
Грабів с. (Дол.) 179, 218.
Грабовець с. (Стр.) 156.
Грабовецьке воєводство 74.
Гренця 56.
Гринівка с. (Богор.) 207.
Грицівка с. (Тереб.) 230.
Гринів с. 10.
Грумів с. (Явор.) 160.
Губні с. (Буч.) 133, 134.
Гунинська с. 148.
Гусяти м. 229.
Гданськ м. 103, 109.
Горай м. 5, 11, 169, 170.
Дарахів с. (Тереб.) 200.
Мабуть, цей текст міститься в книзі, але без контексту й умов фрагментів тексту, не можна точно розібрати його сенс. Ось той частини тексту, які можна прочитати:

310, 318.
"Жигирод м. 16."
"Жуків с. (Городен.) 10, 185, (Циїн.) 321."
"Жуков м. 5."
"Журавники с. (Льм.) 253."
"Журавці — Журавці."
"Журів м. 16, 241, 250."
"Жуїв с. (Rzuchow) (Лавц.) 196."
"Заболотів м. 195, 196, 213, 220, 279."
"Завій (Луків) с. (Калуш) 216, 242, 305, 307."
"Заввишки с. (Сокаль) 278, 291."
"Загири с. (Калуш) 306."
"Закріпче с. (Томи) 10."
"Залуєва с. (Стам.) 150."
"Залуче с. (Кол.) 10."
"Заповст м. 96, 105, 106, 125, 126, 127, 173, 183, 189, 242, 262, 309, 310, 316, 318."
"Запрудниця с. (Кол.) 10."
"Зароджіськ с. (Півд.) 153."
"Заслів 57."
"Зебій с. 46, 50, 51, 53."
"Зебір с. (Калуш) 239."
"Збіжка с. (Львів) 97."
"Збірняв с. 333."
"Звона с. 169, 170."
"Зелена с. (Скал.) 201."
"Зернице с. 204."
"Зубря с. (Львів) 125."
"Іванів с. (Залім.) 351."
"Ілень с. (Долина) 179, 218."
"Ільнковичі (Ільківці) с. (Сокаль) 291."
"Ісаків с. (Городен.) 152, 135."
"Кагуїв с. (Руд.) 258."
"Кадовбнє с. (Калуш) 168, 177, 215, 216, 219, 237, 238, 241, 244."
"Каґубиска с. 310."
"Каліське воєводство 20."
"Каменів брод с. (Город.) 293."
"Камінка с. (Рава) 256."
"Камінка Струмилова м. 65, 67, 85."
"Камінки с. (Колом.) 185, 189."
"Камінне село (Надв.) 10."
"Камень с. (Калуш) 168, 177, 215, 216, 217, 238, 239."
"Каменець Подільський м. 37, 62, 84, 88, 105."
"Карпів 5, 143, 144, 197."
"Карпати 46, 51, 92, 148."
"Калуш м. 11, 168, 177, 185, 186, 212, 213, 217, 219, 237. —
Кросно п. 32.
Крушень п. 309, 322.
Кукольники с. (Галич) 206.
Кулачківці с. (Колом.) 264.
Кунашів с. 152.
Кунички Куничі с. (Рогат.)

240. Кути с. (Снятин) 275.
Ладиччини — Ланчики.
Ладиччин п. 35.
Ланчики с. (Падв.) 10, 263.
Ласгів с. (Перемишлян) 15.
Ласків с. 265.
Ласківці (Підгайці) 229.
Лежайсі п. 32.
Лежани с. 28.
Лещева (Лещівка) с. (Дол.) 178.
Лемниця р. 174.
Липс с. 328.
Линиці Долішня с. (Рогат.)

287. Липовкия с. (Дол.) 179, 216.
Лисько п. 5, 8, 109, 170.
Лисеничі с. (Львів) 102.
Лисець (Мічар місто) п. 195.
Лисиця р. 170, 270.
Лисівці с. (Заліш.) 283.
Лозина с. (Город.) 218.
Лозина с. (Дол.) 179, 218, 349.
Лопиня с. (Дол.) 179, 248.
Лосинець с. 310.
Лося с. (Надв.) 218.
Лубинці с. 317.
Лубиня с. 46, 47, 52.
Лука с. 276.
Лукавець с. (Цішанів) 311.
Луків (Завій) с. (Калуш) 210,

242, 307, 305.
Луцьк п. 65, 68, 87.
Львів п. 13, 18, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 55, 54, 58, 60, 63, 67,
69, 83, 85, 89, 90, 91, 92, 96, 97,
101, 102, 105, 106, 108, 109,
122, 123, 124, 125, 127, 128,
335, 348.
Львівська весня 16, 19, 20,
28, 30, 31, 42, 54, 70, 129, 139,
190, 191, 192.
Львівські поля 96.
Львівський замок 341.
Львове с. (Калуш) 177, 215, 216, 234.
Любеля м. 321.
Любича с. 319.
Любина с. (Кидач) 236.
Любина м. 37, 123, 142, 255, 270, 273.
Любиці с. (Свят) 279.
Льота с. 51.
Лубнянська (Лубня) с. (Льв) 34.
Ляшка с. (Бібр) 266.
Мацілів с. 310.
Майдан с. (Калуш) 305.
Максимівка с. (Калуш) 178, 218.
Мальчиці с. (Город) 202.
Манастирка с. 275.
Манастирчани с. (Богород) 278.
Маківка 43.
Медика м. (Перем) 32, 78.
Меджина с. (Кал) 301, 302.
Медуза с. (Стан) 181.
Межибоже 45, 57, 63.
Межирічне м. 57.
Милищі с. (Кам) 283.
Мислів с. (Калуш) 216.
Млинівка (Mylinosze) с (Кидач) 347.
Могильниця с. (Тереб) 10.
Молодильче с. (Кидач) 266.
Молодівсько с. (Тур) 49.
Молодів с. (Бібр) 241.
Мостиська с. (Калуш) 168, 177, 216, 219, 238, 239.
Мостиска м. 80, 141.
Мовчанів с. (Сок) 277.
Нарол м. 300, 310.
Насічня с. (Ліс) 51.
Непальські 56.
Назавчів с. (Надв) 10, 207.
Немирів м. 40.
Нестеров (Тульчи) м. 33, 36.

Нова Рахівка — Рахівка.
Новоселиця с. (Долин) 181, 246.
Новоселиці с. (Бібр) 281, 282.
Новосілки с. (Скал) 201.
Новощани с. (Дол) 178, 218.
Нагряй с. (Дол) 178, 218.
Обельниця с. (Рогат) 239, 240, 264.
Оберники м. 152.
Озарів 171.
Озерна (Зол) 335.
Олешків с. (Свят) 279.
Олешів м. 152.
Олыш 65.
Ольковець с. (Город) 10.
Ополов м. 169, 171.
Оришківці с. (Гусьт) 11.
Острів с. (Бібр) 266, 348.
Остріг 20, 57, 169, 238, 294.
Палагачі с. (Стан) 152, 300.
Пашковів с. (Калуш) 178, 218.
Писари с. (Рог) 60.
Перваці с. (Сок) 262.
Перегінсько с. (Калуш) 178, 216, 218, 238, 246, 294.
Перегорько с. 158, 323.
Перемишль м. 18, 29, 32, 33, 81, 83, 128, 129, 137, 139, 140, 141, 172.
Перемишльські відміни 16, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 33, 78, 80, 129, 133, 139, 190, 191, 192, 230.
Перепір с. (Кол) 10.
Петранка с. (Калуш) 252, 306.
Петрилов (Петриків) 11.
Нелегавичі с. (Нелегов) 10.
Нелегов с. (Нелегов) 348, 349.
Нелеговське (Город) 10.
Цівськ в. 88.
Цилавці в. 103, 140, 115.
230.
Цлавча с. 333.
Цлемовчі с. (Перем.) 20, 31.
Цьвєс. (Калуш) 152, 155, 238.
Погорільці с. (Перемишля.)
15.
Целія 1, 59, 171, 250, 260.
Целіське воєводство 10, 183, 206.
Повнянське воєводство 20.
Покути 152.
Полонне в. 43, 45, 57.
Полна с. (Ліск.) 46, 50, 53.
Понорниця в. 335.
Поперки с. (Снят.) 10.
Породульця, Породульця с.
(Снят.) 201.
Пороги с. (Богород.) 278.
Порудно с. (Явор.) 273.
Потрица с. (Сок.) 291.
Потексвич в. 158.
Потік в. 10, 152, 173, 206, 302.
Преворск в. 123.
Проленчно с. 10.
Прокишине с. 264.
Прокусь в. 158.
Пруське воєводство 25.
Пуків с. 10.
Піщенчик с. (Дол.) 178, 218.
Пидны с. (Коз.) 263.
Рава руська в. 12, 25, 160, 163, 338.
Райгород в. 179, 218.
Раковець с. (Богород.) 10, 263.
Рахія с. (Дол.) 246, 339.
Ресніки с. (Калуш) 178, 218.
Римія с. (Калуш) 177, 180, 294.
Рідкян с. (Тереб.) 200.
Ричиця с. 204.
Рибне с. (Калуш) 242.
Рибочі с. 190.
Риляшка с. (Калуш) 305.
Рогатин в. 11, 186, 188, 233, 234, 336.
Рожмітов с. (Калуш) 178, 181, 216, 218.
Розділ в. 233, 234, 269, 270, 348, 349, 250.
Рошно с. (Калуш) 178, 218.
Руда с. (Павло) 189, 256, 311.
Руське воєводство 5, 8, 15, 20, 21, 37, 49, 78, 85, 128, 129, 133, 149, 160, 205, 221, 230, 244, 289.
Руська земля 30, 35, 43, 243, 249, 260, 263, 283.
Регент с. (Город.) 62.
Рисова сержана 44, 56.
Робертова насінка (Львів) 102.
Романівка 11.
Романів в. 5.
Ростоки с. (Ліск.) 46, 49, 51, 53.
Руське с. (Ліск.) 46, 47, 49, 50, 51, 53.
Русь 64, 65, 85, 148.
Савчи с. (Сок.) 278.
Сатанів 87, 335.
Середучи с. (Гусат.) 11.
Сарбів 74, 142, 298.
Скарчів с. (Калуш) 177, 180, 216, 294.
Селища с. 158.
Сенгівці с. 184.
Семаківці с. 206.
Серки Середні с. 287, 288, 336.
Середня с. 276.
Сіяю 229.
Сіювичі с. 265.
Сині Води 36, 87, 88.
Синів с. (Львів) 125.
Скопорки с. (Сокаль) 201.
Славутін с. (Рогат.) 284.
Слобідка Кіправка с. 228.
Слобода Росія с. 190.
Смерековець с. (Город.) 148.
Снитків с. (Сок.) 277, 278.
Слухів с. (Львів) 286.
Снаття п. 10.
Сокальп с. 65, 338.
Соколів с. (Нідр.) 190, 200, 249, 292.
Солонка с. (Лєс.) 50.
Сороки с. (Калуш) 237.
Соснів с. (Нідр.) 119, 201, 250, 292.
Солянка с. (Калуш) 242.
Спіклося = Шпиклося.
Старанчі с. 80.
Стареховичі с. 253.
Старосі (Мост.) 32.
Стовпів п. 171.
Стрій п. 222, 228, 341.
Струпів с. (Над.) 279.
Струпів с. 190.
Струтов с. (Дол.) 179, 216, 218, 246.
Студія с. (Калуш) 238.
Стужиця с. 46, 47, 50, 51, 52.
Судова Вишня п. 15, 30, 32, 34, 83, 95, 120, 130, 193.
Сулівів с. 157.
Суляничі с. (Стр.) 264, 269, 290.
Суходіл с. (Дол.) 179, 243, 246.
Східниця с. (Дрогоб.) 289.
Сян п. 127, 139, 190.
Сянік п. 18, 33, 78, 83, 93, 94, 96.
Сяніцька земля 16, 19, 20, 28, 30, 31, 32, 33, 78, 81, 82, 92, 94, 95, 130, 138, 151, 190, 191, 192, 193, 194.
Сяніцький повіт 93.
Тарасевичі Пілька с. (Тов.) 10.
Тарасівка с. (Ланц.) 257, 258.
Тарна с. 286.
Тарасівка с. (Львів) 99.
Телич с. (Сокаль) 291.
Тенерівці с. (Кал.) 302.

Тенчів п. 16.
Тенетська с. (Рава) 321.
Теребовля п. 12, 14, 88, 202, 203, 204, 223, 224, 225, 247, 295, 296, 297, 303, 304.
Теребовельський повіт 205, 295, 340.
Тишківці (Город.) 10.
Тустре п. 201.
Товина п. 152, 263, 300, 301.
Товсте с. (Скал.) 289.
Товстялуг с. (Тери.) 228, 229.
Тесільсько с. (Кал.) 47, 49, 218, 294.

Торговиця 28.
Торговиця с. (Город.) 10.
Торське с. (Заліца) 350.
Торуш п. 27.
Троспівець с. 246.
Тростячів с. (Жм.) 249.
Троїці 123.
Туглуків с. (Снят.) 279.
Тужинів с. 173, 174, 177.
Туреччина 84.
Тура п. (Дол.) 247.
Турка с. (Кол.) 260, 261.
Тювів с. (Снят.) 10, 274.
Убисла с. (Гусат.) 11.
Угерниці с. 337.
Угорниця с. (Станисл.) 10.

Угринів Горішній с. (Кал.) 10.
Угринів Середній с. (Калуш) 215, 252.
Угринів Слобода (Кал.) 207, 238, 242.

Угринів Старий с. (Калуш) 305.

Уїд с. (Рогат.) 239.
Україна 1, 35, 38, 55, 64, 127, 128, 335.
Українська земля 235.
Українське старство 260.
Ультівок с. (Рава) 158.
Унівар п. 51.
Унів с. (Перемишлян) 335.
Устріки с. (Ліска) 51, 52.
Фьордянів п. 309, 310.
Француська земля 44, 50.
Хліборічі с. (Кол.) 10.
Хмільно с. 157.
Хоростки п. 204, 229.
Хотин с. (Кал.) 284.
Хотинець с. (Явор.) 159.
Хижі с. 311.
Целеві с. (Гусат.) 11.
Циїла с. (Калуш) 178, 218.
Чайковичі с. (Руд.) 215.
Чампи с. (Лісськ).
Червоногород п. (Заліщ.) 209,
 Черкаси с. (Льв.) 238.
Черепення с. (Городен.) 154.
Чернівці с. (Сіаніславів) 206.
Чернятин с. (Городен.) 270.
Чорне паро.
Чорні Осляви с. (Надв.) 190.
Чортковець с. (Городенка) 10.
Швеця 54.
Шевичі с. 45, 351.
Шерпенівці с. (Борц.) 351.

Шлях с. 204.
Щерпенів с. (Скільків) 262.
Щерпенів с. (Снігов.) 311.
Щерпенів с. (Щитків) 311.
Щерпенів с. (Город.) 240, 264.
Юрів с. 183, 271.
Яблінка с. (Богород.) 278.
Яблонів п. 10.
Яворів п. 128, 272.
Яворів с. (Дол.) 49.
Ячве с. (Ям.) 250.
Янів п. (Льв.) 128.
Янів п. (Тереб.) 170, 171,
231, 235, 248, 304.
Янушів п. 57.
Ярослав п. 127.
Ясеновець с. (Калуш) 178,
218.
Ясінь с. (Калуш) 177, 210,
Яснийка п. 52.
Яснівка с. (Город.) 248.
Яхтерів п. (Перемишля) 15.
ПОКАЗЧИК ОСОБИСТИХ ІМЕН.

Абрамко 156.
Абрамчик Іван 211.
Абродж 121.
Аброджикович Христофор 118.
Аброджинич Лукаш 110.
Аброджик 234, 250, 349
Аброджук 279.
Аброджина 59.
Аброджин Ян 81.
Аброджинович Судрак 118.
Аброджка 113.
Аброджук 121.
Аброджук, япівський парх 230.
Аброджукович Христофор 117.
Аброджук з Острога 169.
Александр 113.
Александрович Курпко, Панько 320.
Альфред 118.
Андрій, япівський парх 230.
Андрійка Христофор 117.
Андрій з Острога 169.
Андрійкович Судрак 118.
Андрійка 113.
Андрійчук 121.
Андрійчук, япівський парх 230.
Андрійчукович Христофор 117.
Андрійчук з Острога 169.
Андрійкович 121.
Андрійкович, япівський парх 230.
Андрійковичь Курпко, Панько 320.
Андрій 113.
Андрійчук 121.
Андрійчукович Христофор 117.
Андрійчук з Острога 169.
Андрійковичі 121.
Андрійковичь, япівський парх 230.
Андрійковичь Курпко, Панько 320.
Андрій 113.
Андрійчук 121.
Андрійкович Христофор 117.
Андрійкович з Острога 169.
Андрійковичи 121.
Аслон 115.
Ательбаер Ян 109.
Афтар Ян 118.
Aubscykov (Vbcykov) 335.
Бабенко Мартин 185.
Бабинів Голиків 249.
Бабицький Гриць 247. — Іван 310.
Бабський 252.
Бабки Андрій і Михайло 337.
Баварска Слава 274.
Баворовський Михайло 346.
Багрій Іван 186, 188. — Микита 279.
Багмич Стефан 216.
Байдук Федір 257.
Байбаків Гриць 318.
Байбузя 35.
Байдук Гриць, Іван 310.
Байка Степан 256.
Байстрік Іван 161, 320, 341.
Байємів 178.
Балашевій Петро 217.
Балбаків Іван 317.
Балгірович Василь 46, 52.
Балінський 188.
Баль Савуш 32, 82, 192. — Стефан, перебр. хорунжий, 130.
Бальпро Іван 200.
Бальпірів Войтко 176.
Бандівеллі Руберт 109.
Баранецький Станіслав 213.
Баранів Микита 288.
Барановський 105.
Баранок Савір 303.
Баранів Антін 306.
Баронич Іван 240.
Барнович Гаврило, Данило, Іванко 240.
Бартош Дмитро 279.
Бартосевич Гаврило 117.
Барсева 115.
Варц Микола 109.
Варщина 118.
Василько Петр 281.
Васильків Михайло, Стефан 276.
Ваіс Савка 200.
Вишчук Федір 255.
Відічак Михайло, Стась 280.
Веда Василь, Теодор 235.
Вєніарів Вікентій 215.
Вєніаровський 235. — Андрій 302.
Вєніарчик Гнат 159.
Вєніарчук 206. — Гриць 318.
Вєрбуценко Андрій 189.
Вєрбократів Савка 200.
Вєніарсько Гриць 288.
Вєлічкін Александер, Станіслав, безпокий староста 5, 8, 74, 164, 197, 284, 298, 299, 312. — Андрій 284. — Теодор 263. Юрій 189. — Микола 284. — Яків 284. — Єва
рист 261.
Вєлішимпин Проць, Федір 300.
Вєлковський Пилип 305.
Вєліварів Павлів, Войтко 215.
Вєніко Іван 310.
Вєрла Яць 204.
Вєрвенець Михайло 178.
Вєрзович Іван 222.
Вєрзовський Петро 162, 153. — Федір 258.
Вєрелько Лукіян 335.
Вєрлий Іван 178.
Вєрнірака Станіслав, Янова 116.
Вєрнатович Христофор Ян 117.
Вєрнатович 118. — Стась 214.
Вєрчук Ілько 292.
Вєглевичова Юрівка 114.
Вєлло 247.
Вєллівій 189.
Вєллівіків гасинок Хона 189.
Вєллівський Лесь 257.
Вєлікій Мартин 119.
Вєлін Іван 221.
Білівський Василь 170.
Білочиший Демис 319.
Білігів Микита 215.
Білінчик Іван 160. — Яцко 251.
Білінч Федір 229.
Більдажна Андріина 113, 119.
Більчар Гриць 257.
Біречкий Гаврило, переяславський гетьманский писар 80.
Вірчуків Семко 203.
Віщчина Яцко 221.
Відрій Симило 226.
Вицько Марко 281.
Вицько Хозяя 67.
Вицько Іван 190.
Виличин Князько 309.
Вильорска Вацлавичева 113.
Винець 284.
Вишнів 46, 49.
Виречиків Гуцько 203.
Висяко 235.
Вишніковський Матій 115.
Вишкевич Матій 217.
Відмінь 222.
Вілін вілін Андрішуко 319.
Владислав Михайло 332 — Юрий 230, 235, 332.
Владислав Гаврило, Іван 277.
Владислав Севнишин Яцко 318.
Владислав Симон 67, 68, 69.
Владислав Василь 218.
Владислав Яцко 235.
Владислав 189.
Владислав Кирило 203.
Владислав Петро 300.
Владислав Нарашко 202.
Владислав 227.
Владислав Аведик 113, 119.
Владислав Семан 296.
Владислав Луцько 247.
Владислав Андрій, сяніцький каштелян 94.
Володарчук Васько 319.
Волин Миколай 110.
Вожак Гриць 175.
Войків Іван, Матій 268.
Войко Лавро 215. — Данило 226.
Войкович Степан, Гаврило 215.
Войкович Федір, Яцко, Ігнат 177.
Волькович Іван 242.
Волощук 229. — Іван 204.
Ворадух 350.
Вордій Іван 179.
Воренко Гриць 274.
Ворей Дмитро 348.
Воршич Гриць 215.
Ворис з Городкович 157.
Ворисайко в Черемисці 154.
Ворисів Гаврило 317.
Вориславський Федір 202, 296, 303.
Ворисович Льсько 49.
Воришко Левко 338.
Ворйайко 280.
Ворцира 256.
Ворконський Андрій 271.
Воровський Миколай 53.
Ворова Василь, Лавро, Яць 217.
Ворода Лесь 221.
Воричів син Яць 348.
Вороний Свака 387.
Воросків Дмитро 308.
Воросів Сима 348.
Ворсуку Гриць 159.
Ворсо ткач 334.
Ворсучак 215.
Ворщутай 176.
Воско Івась і Максим 337.
Вощко 204.
Вореків Кіндрат 256.
Воренко Семен 247, 303.
Ворух 270.
Вохін Косько 317.
Воцьковичова Катерина 111.
Воцькович Войцев 111, 120.
Бочанів Назар 319.
Борисевич Семенчик 199.
Бояновський Войцех 140.
Босиський Ян, львівський канонік і кохонський парох, 337.
Браніцький Постф 74, 274, 312.
— Станислав 74, 76.
Брань Пилип 275.
Братковський Григорій 268, 290, 291.
Братковський Ян, львівський бургграфія 71, 114, 341.
Враги Іван 214.
Бранець Іван 215.
Браховський 90.
Бредин Іллі, Опінько, Мачьо 287.
Брекік Іван 168.
Брежіцький Мартин 5, 8, 314.
Бржозовський 303. — Андрій 350.
Брико Петро 257.
Бринжерова Станислава 115.
Брizontally Андрій, Манько, Стець, Федір 188.
Бриндович Стець 255. — Федір 254, 255.
Бриняш Кость, Стефан 276.
Бринський Галько Памько 305.
Британ Пашко 304.
Британя Яць 235.
Бродак Іллі 150.
Бродецький Христофор 114.
Бродян Дачь 200.
Бродовський Ян 114.
Броневич Мартин 242.
Броня Іван 276.
Броньовський 171.
Брчковський Семіна, Сидір 221.
Брусинський князь 309.
Брусків Кость, Лесь 249.
Бубенич Гаврало 195.
Бубеничук Хведько 338.
Бубко Данило 337.
Бублик Андрійус, Грець 285. — Роман 257.
Бублик Андрійко 309.
Бугай Івансько 200.
Бугайлік 274.
Бугійчик Іван 204.
Будна Пашко 235.
Будя Іван 277.
Бунік Луць 277.
Бушчатий Улайко 242.
Буклянчик 248.
Букрей Яцько 300.
Буха Сенько 319.
Булатка 279.
Буларка 280.
Бунько Іван 292.
Бунька 289.
Бунькевич Іван 178.
Бупа 204.
Бурячин Гриць 318.
Бурків Іван 280.
Буроній Гриць, Іван 215.
Бурский Бартоломей 332.
Бурштин Іван, Гріць 214.
Буськів Іван 264.
Буцький Іван, Михайло 305.
Беліцький Станислав 230, 342, 303.
Белєцький Мартин 111, 117.
Беляхова 118.
Бельок Гриць 59.
Беневський Войцех 210.
Бельський Брацлавич Григорій 291.
— Жагонят і Павло 301.
Белосипський Якім 150.
Белоскурська Дорога 255.
Белоскурський Микола Срощин 255.
Белюковичова Христоверова 114.
Ваврицева ватажка 276.
Вавринів Станислав 309.
Валя Іван 177.
Важна Стоянлова Катерина 111.
Вайгер Людько 125.
Валентинчи Мартин 334.
Валків Луць, Тимко 319.
Валько 320.
Вандьо 257.
Вантюра 350.
Варварич Лука 49.
Варо 37.
Вартарешович Ян 117, 118.
Вася 252.
Васин Андрій 318.
Васиа Селера 241.
Василюк Михайло, Філіпів, Францішок 177.
Василь Антін 159.
Василевна 116.
Василевич Лаз 278. — Танко 319.
Василевича Хведька Стецько 319.
Василевичів Іван, Роман 319.
Василевичів Охеля 320.
Василь 158, 179, 202, 204, 214, 252, 266, 284, 301, 303, 310.
Василець 256, 301.
Василькович Степан 116.
Василевік Микола 309.
Васич 164.
Васиччи Лесь 306.
Васильовський Станіслав 347.
Вастра ї Голицын 159.
Васюта князь 320.
Васютина Гейбко 276.
Вась Андрій Даніло 203.
Василько Кіндрат 242. — Луцько 255. Сень 204. — Ілько 318.
Васько 274, 310.
Васькович Дмитро, Федір 216.
Василько Василь, Луць, Яцько 249. — Матій 256.
Ватаг 269.
Ватапіш а Хотина 247.
Ватапанів Василь 305. — Денис 284.
Ватешник 266.
Вахленів Андрій 101, 110. — Ян 259.
Вашпшнів Іван 248, 318. — Лехо 318. — Іванець, Хведько 319.
Веверик Луцька 159.
Вевіля Навло 282.
Веверок Луцьк 159.
Велик Харко 175.
Великий Грим 175. — Ясько 303.
Яцько 202, 224.
Великовий Грим 208.
Величкович Яць 242.
Величенький Івань 263.
Венця 118. — Іонаш 109.

Венети 61.
Вентовська Регія 68, 71.
Веретелка Остап 303.
Верк Іван 199.
Ветішковата Василь, Левко, Мася 305.
Веретельний Іван 202.
Веретелка Остап 247.
Веретельник Степан 202.
Верхолука 200.
Веселовський Самуїл 200.
Веськів Олекса 200.
Відмінак Крисько 159.
Війтів Іван, Хведько 283.
Війтів брат Танко 319.
Віктор 306.
Вільський Матій 256.
Вільковський Райдер 153, 155.
Вільчків Рафаель, Стефан 250.
Вічарка Рейс 115.
Вічарка Зофія 116.
Вічечний Даніло 217.
Вінник Войтих 1 3.
Вірмени 120, 127.
Вінковський Микола 8.
Вітвицька Гена 215.
Вітвіцький Василь 311. — Іванць, Петро, Рафаель 245.
Вітковський Степан 351.
Віховатий 170.
Вінковський Христофор 238.
Вигінний Яків 147.
Виджта Адам 200. — Людвік 9, 207.
Визінь Адам 113.
Викрик Даніло 186, 188.
Вилькович Степан 251.
Вишінок 185. — Фелікс 334.
Вишник Лення 252.
Вишницький Іван, Стефан, Федір 255.
Височанська Анна 45, 47, 49. — Марія 246.
Височанський, сяньцій печник, 95.
Височанський Константин 48, 49.
 Марко 45, 47, 49, 52 — Петро 45, 47, 48, 49.
Висоцький Янко 50, 53.
Висоцька Янова 114.
Висоцький 160, 279 — Василь, Стефан 200.
Височан Семен 155, 156.
Вихват 204.
Вишні 90.
Винниківський Ярема, руський воєвода 35, 40, 41, 43, 54, 57, 64, 84, 90, 100, 103.
Владислав IV 16, 20, 44, 100, 316.
Владимир Тягно 178.
Владик 229 — Іванко 204 — Хведко 157.
Влизько Клім 215.
Вовк Іван 303.
Вовчок Роман 305.
Возницький Матій 178 — Павло 305 — Янко 270.
Возничий Янко 2, 3, 8 — Юрій, безький ловчий 5, 144.
Войців 113, 115.
Войцінська 116.
Войтико 300.
Войточ 252, 271 — Янко 178 — Палик 183.
Войтина Ян 109, 118.
Войшин Шиманова 116.
Волецини Федько 285.
Волькович Іван, Гриць 214.
Волк Добрий Іван 337.
Волькович 189.
Волоцько Іван 49.
Волоців Васько 339.
Волосик Луць 277.
Волоха 9, 91.
Волошинко Іван 106 — Филип 277 — Федір 253.
Волченко Павло 337.
Вольницька Анна 113.
Волин 274.
Вольцовів Янко 200.
Волівський 56.
Воровський 318.
Воренича Петро 338.
Вортківча Катерина 226.
Воробій Янко 158.
Воробич 185.
Ворона Іван 310.
Ворончі Василь 264.
Ворончи Антім 319.
Воронина Юзюко 303.
Воронович 218.
Воронький Андрій 300.
Воршко Людмила 308.
Воротний Козелбай 252.
Восик з Голіцина 159.
Воскочич Лесько 318.
Воєдінкович Андрій 185.
Вояковский Каспер, перен. підстоль 192.
Вродик з Голіцина 159.
Врубельський Лука 206.
Вєтовський Мартина 231.
Вічуків Ян 318.
Вудічи Іван 319.
Вульф Жілд, адміністратор Потока 152.
Вуршулович Іван, Гриць 216.
Верховський Андрій 113.
Велігурський Станіслав 240.
Веліскій Петро 287.
Вельжинська Катерина 283.
Вельжинський Каспер 268, 283, 347.
Велькопольський Ян 148.
Ветеский Станіслав 169.
Вєпкович Лука 114.
Г. Ян 114.
Гана 279.
Ганчів 305.
Гаврилов Гриць 310 — Олесько 310 — Стефан 170, 226.
Гаврикан з Білого Потока 256.
Гаврило 150, 242, 215, 341.
Гавриш 350 — ватаній 268.
Гавришів 252 — Іван 279.
Гавришів 263.
Гавришович Марко 252.
Гагалець Митько 158.
Гадич Нш Петро 214.
Гедякіс Лесько 188.
Гектор 41.
Геля Жит 349.
Гецдель 169.
Генчеровський 117.
Гікульчик 235.
Гістко Ігнат 278
Гідлович Микола 348.
Гіннич Янко 304.
Гипко Ульторин, Гриць 318.
Гладишова 120.
Гладкий Іван 287. — Гриць 310. —
Тинко 281.
Глагай Сень 166, 187.
Гладиш 351. — Гриць 226.
Гладишів Дмитро 226.
Глістейчук Павло 285.
Глібівів Кузь 176.
Глігавчич 269.
Глинович Петро 178.
Глідень Данило 212.
Глігович Симко 178.
Гловин Гриць 309.
Глодис Семько 214.
Глосковський 179.
Глух Семань 269.
Глухий Стась 200.
Глухин Сень 320.
Гнільський Ференц 53.
Гобиш Янни 350.
Гога Тинко 318.
Гогачів Іван, Тинко 318.
Гойко Степан 288.
Гозічина Дорога 15.
Голичак Матій, Нанек 249.
Голинський Іван 318. — Роман
Гусак 155, 156. — Олекса
Гачор 155, 156. — Олекса
Гакогін 155, 156. — Константин
Гапко 219. — Федір 219. — Ян
219. — Василь 168. — Павло
212. — Гриць 167, 168.
Головатів Яць 275.
Головницький Петро, козацький
Голуб 156.
Голубець Луць.
Голдовів сяк 67.
Головецький Василь 306.  
Головка Іван 319.  
Головович Яков 350.  
Голянтка Тамто 290. — Типомів  
Іван 290.  
Говчецька Янц 257.  
Гович Гриць 216.  
Гоноровий Хома 235.  
Гонар Василій, Янц, Федір, 229.  
Гончар старий 173.  
Гончарів Андрус, Онуфрей, 173.  
Гончарик 177.  
Гордій Іван 317.  
Горішний Мик 287.  
Горбар Грицько 113.  
Горишній Іван 300.  
Горбей Іван 305.  
Горбатий Стасько 248.  
Горбачевич Лавро, Федіна, Юрко, 217.  
Гордей 229.  
Городи Демко 249.  
Городий Яків 304.  
Горія Фабін 109, 112, 120.  
Горинчуковий Федір 242.  
Горинчук Яків 287.  
Гочевка 177.  
Гордуй Андрушка, Васько 204.  
Говина Степко 319.  
Гощовський 214. — Григорий  
Зайко 340. — Семь 178.  
Грабець 257.  
Грабчин Степан 217.  
Грабовецький 144. — Андрій  
Рашкович 155, 156. — Богдан 152. — Гриць Дидич  
156. — Стаськав 155.  
Грань Івасько 249.  
Гребович Матій 218.  
Грець Василь 116.  
Грегор Іван 281.  
Грегорів Федора 218.  
Грегоренко Федір 233.  
Грегорович 118. — Іван, Василь 110.  
Грегорича 119.  
Грегора 110.  
Грей 280.  
Гречкович Григорій 113.  
Грибович Олекса 252.  
Грига 279.  
Григорович Грицько 154.  
Гризач Михайло 239. — Федір 240.  
Гризач 264. — Іван 266. —  
Грица 239.  
Гриневич Дах 305.  
Гриневич 233.  
Гризькович Гриць 176.  
Грищів Андрій 305. — Роман  
306. — Юрко 270.  
Грищів Мика 308.  
Грищів Степан 276.  
Гриша 249, 258.  
Грицьковичовата — Сесян і Васько 350.  
Гризовец Іван, Іванціо 306.  
Грицак Возжий 276.  
Грищенів Степан 275.  
Гриців 176 — Данило 301. —  
Іван 341. — Мись 276. —  
Санка 276.  
Грицяк 287. — Марко 339.  
Грищів Іван.  
Гриця 68, 71, 130, 175, 199, 209,  
203, 348 — піш із Сільська  
70, 71.  
Грицьків Денис, Петро 224.  
Грицько 153, 266.  
Грицькович Степко 318.  
Гришович Гриць 306.  
Гришків Процько 204.  
Гришовський Степан 233.  
Гриць (Grczesczycy) Андрій 318.  
Груні 249.  
Грунів Робін, Мисько 251.  
Груд Василь 256.  
Губіцький Войцех 176. — Вар  
бара Дорота 176, Казервица  
218, Софія 176.  
Губиш Войцех 3, 4.  
Губіцький Гельторія 176.  
Губка Іван 266.  
Губчак 279.  
Губчаків 279.  
Гудок Степко 265.  
Гусєвич Петро 217.  
Гусьва Ласько 244.  
Гуйдан Гриць, Петро 304.
Гулик Тимко 292.
Гульчин Яцко 318.
Гуменна 28, 47, 49, 51.
Гуменний Максим 257.
Гуміцький Станіслав, сапицький войський 95, 96.
Гурnellі Стецько 318.
Гусак Мартіна 158. — Михайло 276.
Гусаків Яремко 276.
Густик Василь 304.
Гутинчка Яківка 114.
Гуцян Михайло 46.
Габрон Грицько 349.
Гавгун 260.
Гавинські Люцько 303.
Гаевський Ян 220.
Галатович Себастяня 115.
Галва, татар. суддя 101, 105.
Галпін 44.
Галаука Стась 188.
Гасеніч Йордан 179. — Феніка 179.
Гастулько 200.
Гафазич 216.
Гебрук 289.
Гедійський Навло 239.
Гелячин Микола 110, 114, 119.
Генадійський Ілля, Константин 276.
Генадійська Катерина, Софія 276.
Генадійка 122.
Генадійський 120. — Станіслав 120.
Георгій Юрій, Теодорій, Еммануель 109.
Гергелічів Захар 276.
Гезак 289.
Гідельчик Яків 109.
Гідельчук 118.
Гільцук Олекса 113.
Гімбель Данило 110.
Гінзаровичов 113.
Георгій 120.
Гладишова Анна 111.
Глембонка Катерина 206.
Глембонський Мартин 206.
Глінський Павло 239.
Глінський Станіслав, гродський

Галицький писар 9, 13, 208, 209, 344, 345.
Глобова Софія 189.
Глобіб Блажений 113.
Глобовська 113.
Глійцарський Григорій Станіслав 204.
Гнатовський Войцех 140.
Годачевський Ян 196.
Годаків Микола 239.
Головнський Бартоломей і жінка його Софія 350.
Гонєрек Ян 111, 117, 119.
Гонтаревич Михайло 179.
Гонтевич 177.
Горайський з Горая Ян 5.
Гослябер 120.
Гос Іван 48.
Гостинська Анна 253.
Гостинський Михайло 253.
Гостинський Петро 242.
Готшлігер Ян 111. — Жигмунт 116.
Готшлігерова Яківка 111.
Гошник (Кочик) Тома 160, 162.
Грабовський Ян 113.
Грабиця Ян 90, 200.
Гринвальд Гаврил 110. — Ян 126.
Гротковський Мельхіор 95, 191, 192.
Грохаер 107, 110, 119.
Гроховський Юрій 191.
Грохольський 153, 154. — Ян 296.
Грохольська 154.
Гущанка Кушка, Іван 249.
Гуковський Андрій 186.
Гутик Андрій 215.
Давид 168.
Давидович Іван 319. — Яцко 320.
Давидович Іван 177. — Іцко 169, 171.
Дав invo Кутляк 279.
Дайда 280.
Данілів Деник 320. — Гринь 177.
— Максим 205. — Остап 205. — Яремко 250.
Данило 113, 178, 250.
Данилюк Василь 242.
Даникович Василь 176. — Двітро 305. — Павло 305.
Даних Василь 310.
Даринович Гриць 233.
Даргонський Андрій 46.
Дарковський Яцко 52.
Дашійович Іван 179.
Дашко 284, 319.
Дашко Федір 251.
Дашкович 255.
Дзверницький Мудрик 51.
Дзверначани 51.
Двойниць 278.
Девотка Біна Касирова 113. — Анна 113. — Катерина 114.
Денко 168, 250.
Дашець Пірокій 263.
Дешко 276.
Денос 200.
Деноф Жанкович 278.
Деренко Іванко 114.
Деркач Іван 216.
Дерниць Тимко 213.
Дерчач Матій 263.
Десенців Гриць 160.
Дехтар Марко 303. — Федір 233.
Далла Тимко 253.
Дяковичка Анна 113. — Павло 215.
Дих 36.
Даць Микула 276.
Дяба Андрій 304.
Дябин Федір 346.
Джекел Аміл, сен. підданий 129, 240, 277. — Анна, Лука, Петро, Правдота 275.
Даний Ян 113.
Дмурда 118.
Дідь Іван 309. — Роман 159.
Дідонецький Александер, любавичівський канцеляр 179, 218.
Дьобовичевський 117.
Діон 30, 56.
Дидиць Осип 157.
Дикий, ціл 269.
Димітр Шавко 116.
Дим Фійт 111.
Дисак Костя 218.
Дишот Григорий 110, 119.
Диссудою Степан 306.
Диятро 179, 252, 288.
Дияляків Лесь 216.
Добко Янць 287.
Добось Федір 248.
Доброздірський Ян 110.
Доброяльський 119.
Довбевич Павло 305.
Довганік Бакун 249.
Добушовський Станіслав 110, 119.
Долежинський 119.
Долганський Михайло 212.
Долинський Ян 226.
Долйбі Іван 217.
Долинський Насинок Іван 199.
Долинська Анна 247.
Долинський Павло 155.
Долежинський Яків 110.
Долинський Гриць 59, 60.
Домінік Др. 110.
Домініканіа, вонахі 146.
Долина 318.
Допатничин Федір 196.
Доробенка Іван 176, 177.
Доровея Озар 216.
Дорогович Гриць 206.
Дороюки Хова 235.
Доросянів Василь 282.
Дорош Павло 278.
Драбій 156.
Драбковський Степан 115.
Драбок Василя 309.
Драгал Стефан 303.
Драговичів 275.
Драчники 119.
Дремі Іван 193.
Дрипленевич Сенінь 106.
Дришів Іван 950.
Дробочік Іван 67, 68, 70, 71.
Дрогомирецький 276.
Дронь Василь 250.
Дроzdовський 118, 115.
Дрoшко Левко 303. — Сивоцько 247.
Дроговський Яків 46, 48, 52.
Друк 249.
Друкар Себастян 116.
Дружевич 121.
Друшка Андрій 318.
Дуб Іван 283.
Дубеняк Іван 218.
Дубельчук Мартин 270.
Дубичник Павло 262.
Дубичник Мисько 277.
Дуда 34. — Артем 266. — Іван 275. — Микита 284. — Олекса 236. — Уланин 301.
Дудаляй Стах 309.
Дудниця 274.
Дудниця Василь 302. — Іван 304.
Дуджіїна Дорота 160.
Дудчиця 177.
Дульський Адам 110.
Думчів Федір 178.
Думка Іван 179.
Душеч 257.
Дунаць, піп 214, 176.
Дурків Іван 279.
Дурчін 276.
Дусялів Войтко 318.
Дукрчиця Станіслав 115.
Дуккуч Мелькіор 115, 117.
Дунець Филип 110.
Душовський 117.
Дуцій 113.
Дуць 118.
Душків Луїс 318.
Дуччи Яремко 214. — Степан 252.
Дялько Лесь 255.
Дяк Гриць 282. — Станіслав 233.
Дякін Василь 177.
Дичак Андрій 118.
Дюк 269.
Доляк Кость 307.
Дміт Гриць 159.
Дім Гриць 266.
Дірдків Валеріян 189.
Джинський Юрій 234.
Джань 229.
Дженивніць Матій 245.
Дженик Кость 242.
Джероровків Гриць, Панько, Петро, Яків 199.
Живеця Андрій 52.
Жигадлік Василь 196.
Жиганюн I. 41.
Жиганюн III. 19, 54, 56.
Жиганюн Семен 229.
Жидунович 195.
Жила 274. — Тимко 305.
Жиренецький Луцько 210.
Жираський Михайло 114.
Жичливі Войцех 110, 116, 119.
Жирко Іван 200.
Жовнір Лаврик 318.
Жоленцька Зофія 177, 226.
Жук Нестор 310. — Яків 262.
Жуків Мицько 318. — Нестор 318. — Яків 318.
Жучкін Кондрат 350.
Жухінський з Жука Гаврил, буський воєводський 5, 147, 163, 165.
Жуковська Зузана 280.
Жураковський Андрій 226. — Михайло 177. — Навроцько 212. — Стефан Черв 156.
Жуковський Дунія Броніна 8.
Жучка 200.
З. Марачня 115.
Забарович 116.
Забайський 87.
Завадова Янна 114.
Заважкрай Валентин 221.
Зайко 278.
Заковець Стець Герсін 319.
Закович Петро 319.
Закруга Васько 320.
Заржевська Софія 339.
Заласевич Войцех 117, 119.
Залізський Сава 215.
Заласевич Войцех 110.
Запісійський Каспар, більський пісар 8.
Записки, Калуський староста 35, 54, 173, 177, 189, 204, 242, 244, 252, 253, 310, 318, 319, 338, — Теодор 54.
Завоцян 127.
Закостевський Габріель, тереб. войскій, 228, 231, 235, 265, 304.
Запавка Денко, 318.
Запорожці 1, 16, 23, 97, 64, 131.
Запри́дова 350.
Запрута Михайло 188.
Зарейба Гриць 211. — Нецьків 310. — Іосиф 284.
Заснилич Василь, Луць 275.
Заславський Домінік Владислав 41, 44, 87, 103, 179, 218.
Заста́новський Попович Василь, Дя́кон Іван 251.
Затварницький Петро 53.
Зар 121.
Захарий 190.
Захарко 184, 336.
Заткович Христофор 101, 103.
Заквілівський Микола 88, 171.
Затко Гриць 159.
Замисельський Станіслав 70.
Замени Лавро 270.
Замучник Тона 116.
Запіль Ілко 274. — Мацько 303. — Завичай 185.
Завичай Клім 270.
Зборський Поніж 70, 116.
Збіральський Александер 203.
Збіжковіч Адам 156.
Зварих Дошов Андрій 226.
Зварич 179. — Іван 179. — Федько 305.
Звариче́вський Андрій 45, 47, 49,
52. — Катерина 48. — Марина 45, 47.
Згнила́ца Филип 188.
Звірі́пович Станіслав 274.
Звібідівський Адам 274.
Зєваль Семь 158.
Зекола Жид 349.
Зеленко Йохнєць 285.
Зелі́ско Василь 214.
Зельський Іван 162.
Зенбі́цький Ян 111, 114, 117, 120.
Зенко 279.
Зенлич Ян 113.
Зенчик Іван 189.
Зенко на Яремкович 310.
Зеркінський Андрій 188.
Зерні́цький Микола 257.
Зичь 183, 287.
Зихів Лукаш 114.
Злодій Княжа 277.
Злотні́цький 87, 88.
Злотнікович Маті́й 211.
Злотницка Андрі́сева 112, 119. — Льорєсенова 114.
Злочевський Адам 201.
Зозула Андрющо, Карпо, Кузька 310.
Золотачин Навло 305.
Золотейко Маті́й 285.
Золотник Феді́р 247.
Золочко Максим 319.
Золніщак Мисько 161.
Золочинський Ян 279.
Зоянчик 118.
Зора Василь 256.
Зосемчи Роман 320.
Зуба́ниць Василь 247. — Дацько 224, 225.
Зубек 189.
Зубик Сенько 278.
Зуєво́вич Феді́нка 49.
Зубі́цький Денис 107.
Зузя Валентин 233.
Зухорович 118, 121. — Шинов 110.
Закінський 233. — Як 218.
Замбіцький 335.
Зольковська Мартинона 112.
Іван 34, 123, 124, 159, 168, 178, 204, 215, 277, 284.
— Деся 320. — Лушь 309.
Іванник Дем 176.
Іванников Данил 320.
Іванницький Грицько 188.
Іванчик Тихо 310.
Іванюшин 215. — Лесь 305. — Олеко 318. — Яренко 337.
Іванків Іван 179. — Павло 176. — Налій 274. — Петро 320.
Сидір 201.
Іванко 113, 178. — дяк 68, 70, 71.
Іванкова Ганна 18.
Іванович Кость 68, 69, 70, 71, 72.
Івануський Климко 318.
Іванчич 176. — Яків 274.
Іванчик Климко 318.
Івас 250.
Івасько 266, 303. — атаман 200.
Іванюшин Василь 306.
Івахов Яків 285.
Івашко доктор 93.
Івашкович Лазур 247, 296, 303, 322. — Шимон 169, 170.
Ігнат 176, 268.
Ігнатенків 179.
Ігнатів Василь, Іван, Навло, 245, 350.
Ігнатовиши Тихо 242. — Яків 50.
Іздебский Іван 166.
Ізраель син Іон 169.
Іленин Іван 211.
Ілюкович Васько 217. — Юрій 337.
— Матвій 337.
Іловська Христофора 114.
Ілючик Самуіл 111.
Іляшів 196.
Ільків Лучка 178. — Микита 242. — Федько 159.
Ілько 214, 305.
Ілюкович Андрій, Васько, Данило 217.
Ілюницький Павло, Яків 53.
Ільчинів Іван 305.
Інтерєгратор Севастиян 117.
Інтерєграторка Навла 155.
Іренеев Това 160.
Ірина Данил, Іван 337.
Іричино Ігнат, Кує 337.
Ієнакієвська шляхта 152, 153.
Іселівич Василь 305.
Італи 229.
Іцків Носько 318.
Іцко 169.
Ікович 173.
Іпатів Угрин 178.
Ікабат Степан 199.
Кавецький 226.
Казановський 66. — Адам 302.
— Олександр Донік і донька його Анна Марія 348. — Святослав, сандомирський 95.
Казимр Як, король 22, 104, 123, 130.
Калігула 55.
Калінський 88.
Калінин Олекса 199.
Калінів Іван 319. — Стенько 319.
Калинка Марко 46. — Матвій 46, 50, 52, 53.
Калиновський Мартин 190. 244, 229. — Самуїл 224, 229. — Яків 185. — Анна 201.
Калітчак 236.
Каліччі Тихо 277.
Каліччі Сень 215.
Калінів Іосиф 334.
Калишович 189.
Калуський Як 228.
Калушка Іван 257.
Калужка Петро 318.
Кальмас Каспр 118.
Камінський Станіслав Рутків 348.
Камінчане 62.
Казахи Павло 320.
Каптінгер Федько 276.
Капіносова Зофія 110.
Капустина, козацький полковник 128.
Капустевич Вонтон 177.
Капустяк Дмитро 249. — Гарась 249.
Іван 240. — Хведір 249.
Каплун Тетя 216.
Карбина 257.
Карандин Олеся 318.
Карватчик Михайло 256.
Карватка Стефя 257.
Карпин Ківя 155.
Карвеліта 100, 234.
Карг Коренюк 158.
Карпініть Ігнат 203.
Карпович 337. — Стефан 196.
Карпович Михайло 276.
Карпова 178. — Королевич 60.
Карпун Карпо 249.
Касин Лавро 215.
Касперчик Якіч 300.
Каспр Микола 300.
Каспро 120.
Каса Павло 168.
Карина 123, 124.
Качанович Василь 168.
Качанич Юрка 204.
Камяшовський Вацлав 74.
Каміслович Федір 301.
Каминський Ян 114.
Ківч Ілько, Сенка 292.
Келівський Станіслав 252.
Керч 200.
Керняпчовий Гриця 261.
Керняпчовий Никола 221.
Киряків Демко, Остан, Роман 256.
— Федір 305.
Киряк 212.
Китрич Ігнат 49.
Кивчиш ть Василь 288.
Кишка 159. — Стефан 217. — Якіч 303.
Кишиняк Хона 303.
Кишанович 177.
Кицунів Данило 215.
Киценка Кия 256.
Кицунів Роман 236.
Киселковський 117.
Кицунів Сенка 159.
Кицунів Іван 242.
Ковалєва Стефанко 189.
Ковалський Станіслав, львівський столиця 20.
Ковалчук Семенко 159.
Ковалчук Малий Хвединка 156.
Ковбина Лесько 271.
Ковлевський 214.
Ковеля 310.
Ковельські Грицько 268.
Ковка Федір 247.
Коцютин Іван 176.
Ковнищачка Регіна 112.
Когутів Семен 303.
Когут Богданович Аведик 111. — Малій 52.
Когутова Богдановичева Гертруда 111.
Коз 290.
Коза Дмитро 218.
Козак Юхим 200.
Козак Андрій 251.
Козачина 237.
Козачок Василь 199, 221.
Козел Лаврін 158.
Козехів Василь 235.
Козик Яків 212.
Козьва Іван 309.
Козинський Кондрат 300.
Козлівка Стефани 341.
Козловський Ян 349.
Козачевський Ян 234.
Козачка 257.
Козачкевич 176.
Колбани Лесько 183.
Колек 20, 63, 64.
Колибаба Грицько 268. — Танко 301.
Колибака Грицько 288.
Колисник Кость 200.
Количчук Івашко 168.
Коломийський 120. — Фабія 111, 113.
Коломіїв Данило 356.
Коломий Напас 200.
Колушкович Стась 168.
Кольчак Іван 350.
Колушкович Ніван 214.
Кольдан Василь 247.
Коломенський Яків 113.
Колодник Лесько 309.
Кокоровський Адам, бельський су- дина 5, 8. — Александр 153. — Стефан 2, 3, 8.
Кохибір Симеон 119.
Ковбич Ян, війг 153.
Кондрий 204.
Кондрат 226, 250, 288.
Кондратів 199. — Левко 319.
Кондратович Грицько 216.
Конець Федір 302.
Концікський Гаврил 185.
Кончаків Ян 117.
Коновал Огнєв 248.
Коноплий Войцех 54.
Коноплій Жиґонт 230.
Конський Іван 168.
Контович Іван 215.
Конський Данило 311.
Конський Ян 114. — Юрій 199, 201, 249, 292.
Княта Ян 278.
Коч Станіслав 273.
Копанець 276. — Іван 168.
Копець Яцко 310.
Кописький Іван 287.
Копистеньський Кость 275.
Копистець 185.
Копкович Леся 306.
Корпор Іван 259.
Корбулич 235.
Кордийович Яренко, ватанця — Сема і син його Федір 240.
Кордик Іван 319.
Кореневич Півтора Корень 177.
Коренець Василь 223.
Корецький Волчак 118.
Корженьовська Анича 110. — Атняшка 111.
Корінкий Іван 202.
Корінський Іван князь 215, 241, 244.
Корчко Іван 308.
Корняк 292.
Корнилев Непос 55.
Корният Кароль Францішок 33, 130, 139.
Коробич Василь 217.
Коробич Степан 217.
Коронка Федір 275.
Корочник Гриць, Мисько 275.
Корояк Дацько 158.
Коровайчик Василь, Іван, Лесько, Мисько, Яцко, Стефан 251.
Коромок 200.
Король Гарасим 200. — Філіп 178.
Корольков Семе 319.
Коронка Ян 114.
Корунка Ян 113.
Корвин Дяк 249.
Корчкович 180.
Кос Василь 188.
Косаковський Андрій 176. — Ядніг 180, 181.
Коселевич 276.
Косин Максим 310.
Коскив Блацко 279. — Кортыко 279. — Осип 279. — Митько 279.
Коснід Вруцькийський Христофор 258.
Коснідоровський 117.
Косович Федір 195.
Костянтинович Максим 304.
Костел Олекса 236.
Костян Гриць, Марко, Петро 310.
Костянків Василь 177. — Іван 200. — Попович Лесько 305. — сотник 305.
Костянкович Василь 215.
Костірця 285.
Костяншин Іван 285.
Костяк 148.
Костящ, Яцко 279.
Косєцький Ян 114.
Костя а Грушова 160.
Костюк а Ульгівка 158.
Кость 199, 245, 284. — солтис 46, 50, 52.
Коталів Гриць 276.
Коталій Василь 275.
Котик Іван 275.
Котильків Ілько 235.
Котлибай 283. — Олекско 334.
Котович Луць 189. — Яць 217.
Кофабін Лесько 216.
Кохан 247.
Коховський Ян Кароль дожина-ський староста 5.
Коцеребич Михайло 179.
Коцюпи 302.
Коцюдя 160, 162. — Тома 163, 164.
Кокодія Петро 176, 214.
Кочукія Михайло 288.
Кочулія Опанас, Панас 308.
Крава Войтія 116. — Яків 117.
Кравецька Мартина 115.
Кравчук Микола 118.
Крадко Левко 159.
Крайя Матій 115.
Крайлер Мільтер 111.
Кральова стара 114.
Краско Стецько 158.
Красильник Василь 265.
Красовський Василь 111.
Красний Василь, Грицько 266.
Кривка Ян, Марія, Катерина 224.
Крепельська Марія 175.
Креховецький Гриць Дронерецький, Іван Мелончик, Михайло Цябович 245.
Кречевський 115.
Креховський Федір 53.
Кривий 247. — Василь 200. — Іван 70, 71.
Кривовіч Яцко 239
Кривовицький Іван, Яцко 264.
Кривого Андрій 199. — Опинсько 200.
Кривогіс Василь 200.
Кузьків Іван 253. — Садір 292.
Кузьків Ярослав 200.
Кулинин Юрій 296.
Кулычка Попко 188.
Кулишин Михайло 184.
Кулинський Петро 67.
Кульчицький Іван 270. — Павло 188.
Куляшин Дмитро 247.
Куличкович Станіслав 271.
Кунаш 250.
Кунашів Тишка 285.
Кунашка 235.
Куначок Савва 257.
Куценко Мартин 271. — Ясюк 183. — Юзько 271.
Куяк Яцкій 256.
Купідж Баша 61.
Кучик Андрій 214.
Кука Штанишай 159.
Кураціновський Александр 184. — Ян 13.
Курків Яцкій 200.
Куркло Гриць 240.
Курківка Ясюк 303.
Куропатка Іван 175. — Микола 174, 175.
Курта Теодор 110.
Кур Олекса 216.
Кустик Федір 256.
Кутиков Іван 200.
Кухарський Гаврило 233. — Катерина 176.
Кухар 266. — Матвієс 114. — Ян 117.
Куч Степан 235.
Кучка Яцкій 169.
Кучень Микита 178.
Кучків Ярослав 186.
Купарський Лукій 114.
Кучанів 179.
Кучарський 118.
Кучерка Андрій 176.
Кучик 200. — Павло 303.
Кучковський Ян 202.

Кучерка Василь 303.
Кучич Гриць 304.
Кушевич Самуїл 35, 38, 40, 42, 54, 64, 65, 84, 86, 89, 96, 101, 107, 122, 124, 125, 126.
Кушевский Василь 8.
Кушкович Микита 154.
Куща Степан 221.
Куштинів 289.
Кущик Михайло 50.
Лавчичи Гриць 179.
Лавка Мисько 287.
Лавко Данило 288.
Лавка Михайло 347.
Лаврик 250.
Лаврим 257.
Лавринич Андрій 303.
Лаврич 339.
Лавришевич Степан 101, 110, 115, 118.
Лаврів 67, 229, 305. — Василь 306. — Яцкій 305.
Лавро 268. — Іван 176.
Лавчишин Мартин 334.
Лагодин Семен, ватяган, 339.
Лагодовський Андрій, бобр. староста 84, 273.
Лагойдін Мелан і син його Даць 339.
Лаврів Матій 242.
Лавришов Навло 248.
Лаврко 319.
Лазарко 221.
Лазаровів Роман 218.
Лаврів Андрій, Василь 345. — Гриць 159.
Лазурко Іван 305.
Лазурко 214. — Грицько 159.
Лазурців Іван 214.
Ламіш Варвара 110.
Ламішова 118.
Ланкович Василь 221.
Лисковський Стефан 115.
Ластішині Горко (Харко) 68, 70, 71.
Латайків Федько 348.
Латайчук Андрій 239, 264.
Лахман Лесь 275.
Лаховський Александр 68.
Лач 278.
Лашков Войтех 161.
Лашова Катерина 308.
Левко 166, 249, 250.
Левкович Хведько 318.
Левковята, Іванко, Мицько, Савка, Тимко 253.
Левкій Василь 275.
Летар Олекса 215.
Лейба, Солодонів син 160.
Лейзер 169, 170.
Ленчишин Василь, Іван 276.
Ленчовський Іван 251.
Ленчика 286.
Леонтій, буринстр в Язівці 153, 155.
Леніч Глух 334.
Лептик Іван 290.
Лерушин Василь 251.
Лесик 288.
Лесків 179. — Павло 215.
Лесь 176, 215, 249.
Лесько 277.
Лех 282.
Лехович Іван 177.
Лехович Іван 175. — Лехович Мацика 319.
Лехунів Левко (син вйіта з Сільця) 68, 71.
Леців Іван 306.
Лешків Лесь 269.
Лешко, вйіт з Кийниця 59.
Лізакович Павло 215.
Лікар Василь 285.
Лічевський Юрис 277.
Лініцький Станіслав 311.
Ліпсат Ілько 46, 49, 51, 53.
Лісівський Семен старий 317.
Лісовець Марко 177.
Літус з Обертман 152.
Лихо 216.
Линкович Андріушко 156.
Лисецький Адам 212.
Лисикович 176.
Лисик Іван 162.
Лисикович Христофор 117.
Листенад Ілько 303.
Литвин Хведько 320.
Литвинець Грицько 264.
Лисковський Ян, балький підстолій. 2, 8, 143, 166.
Лихотчини Іван 318.
Лихиччин Степан 220.
Личковський Маций 339.
Личник 277.
Личник Іван, Степко 319.
Либкин Федор 46.
Лодайський Навло Радван 151, 209, 346.
Лезич Гриць 226.
Доїй Степь 288.
Дойко Яцько 183, 271.
Локайчик Іван 148.
Локотоцький 177.
Лопало Матвій 318.
Лопатинський 233.
Лопатчаків Федін 177.
Лосатицька 230.
Логинів Антін 306. — Федін 49, 50, 51, 53.
Лоховський Францішок 337.
Лубаш, дмірник 280.
Лубашіна Анна 289.
Лубинський Матвій, гнезненський архієпископ, приймає 8, 92, 93.
Лубинський Навло 293.
Лубнів 260.
Лужин Іпроць 250.
Луговський Як 275, 277.
Лужецький Федь 221.
Лукасевич Іван, Навло 215.
Лукашинів Герота 199.
Лукашинів Зенько 268.
Лукиша Танко 318.
Лукнович Андрій 133, 119.
Луценц Іван 175.
Луціч Іван 224.
Луценч Бостюк, Сенько 277.
Луців Стецько, Угримів син, Прев-ко 319.
Луцьк 263. — Артина 317.
Луцькевич Микола 70.
Лучальська Зофія 226.
Луча Яць 217.
Лучік 214.
Лучма Гриць 319.
Луччи Гаврило 274.
Лєкавська Анна 67, 68.
Лєоб Жид 369.
Лєварчак Симон 338.
Лєцьовська 114.
Лєхнович Іван 185.
Любаченський 114. — Як 111.
Любачинський Семань 200.
Любив Станіслав 56.
Людван, король 54.
Людчика 196.
Люпі Францішок 111.
Лютовський Фелікс, львівський кармеліт 34.
Лямбін 56.
Лянцкоронський Станіслав, каневецький каштелян 182.
Лясковський Петро 153. — Станіслав 195. — Стефан 111, 120.
Лих 15, 60.
Лях Матій 261.
Ляхович Михайло 177.
Ляховський Станіслав 67.
Любичевий князь Іван 310.
Людайський Ольбрих Каспер 333, 334, 335.
Льовнячка 122, 124.
Марочник Катерина 287.
Магловський Францішок 117.
Мадалінський Мартин 20, 31, 32, 120.
Мазаар 118.
Майдяра Олекса 350.
Можайський Василь 138.
Мазараків Гриць, 110.
Мазако Хар 288.
Мазурів Іван 176, 215.
Майдорода Сенько 251.
Майданяк 276.
Майдешович Войцех 111, 120.
Майнів Андрій 215.
Макар 195. — Манько 287.
Макаревич 233.
Макаровичів Гриць 215. — Іван 309.
Макарович Яць 306.
Макарова Навло 220.
Маків Савка 242.
Маковецький Рафаїл, дворянин шведського корола 9.
Маковій 279.
Максим 71, 256, 287, 305.
Максимов 242.
Максимчата Данило й Іван 215.
Максим Данило 281.
Михайлович Максим 262.
Малерович Яцко 242.
Малецький 185.
Маленький Лесько 233.
Малий Іван 337.
Малик Іван, Хона 337.
Малих Михайло 176, 215.
Малаховський 231.
Маллярка Александрова 112. — Юркова 114.
Малькус Іван 249.
Мальтуз Теодор 233.
Маніфо Яна 114.
Мандич Мартин 301. — Ян 257.
Мандей, розбійник 51.
Мандрік 214.
Мантів Стецько 188.
Мануйлович (Мануйлов) Сенько 233, 348.
Манчичський Ілько 277.
Манчичський Прокоп 277.
Манськів Матій 268. — Федір 287.
Мансько 303.
Маран 159.
Маринська в Потоки 302.
Марко 115, 167, 167, 200, 217, 274.
Марковська 176.
Марочний 217.
Мартин 257. — Василь 183. — ватаман 301.
Мартинів Лазур 200.
Мартинович Яцко 242.
Маруся 48.
Марушка 180.
Марущак Прокоп 274.
Мархваляй 119. — Станіслав 110, 115.
Марцишовський 25.
Масаровський 117.
Маснато Грицько, Яцко 320.
Масніг Яцко 341.
Маснянська Яна 186, 188.
Маціха 159.
Мась 241.
Масько 250.
Матвієнчик Іван 114.
Матвієнчик 301.
Матвій Іван 49.
Матишик Іван 177. — Стефан 177.
Матишевич Лазар 110, 112, 118.
Матица Антіон 305.
Матросів Ілько 51.
Матиш Хона 177.
Майчишин Сенько 159.
Мишин Іван, Микола 214.
Миця Савка 158.
Мацевич Грицько 178.
Мацюшин Федір 275.
Маціїв Грицько 305. — Іван 215.
Маккоцов Андрій 318.
Макович Іван 216.
Мачинський Войцhek 240.
Мачкович Ілля 196.
Машух Нарко 320.
Медведь Навло 276.
Медведська зять Михайло 334.
Медведь 285.
Медведьків Грицько Василь Іван 189.
Медяк 287.
Мединець Іван 301.
Медиський Федор 280, 281, 282.
Медова Савка 115.
Меланч Кость 178.
Мелегук Матро 46, 50. — Олекса 46, 50, 51, 53.
Мелоній Гриць 306. — Осія 217.
Мельник 178, 179, 189, 262, 266, 283, 289, 242, 275, 320, 341. — Андрій 257. —
Богдан 257. — Василь 240, 300. — Василь 257, 309. —
Гаврило 278, 300. — Гриць 148, 216, 224, 236, 269, 296. — Ігнат 306. — Лавр
ро 257. — Лесь 168. —
Матвій 318. — Микола 239.
— Мисько 309. — Олекса 337. — Омісю 350.
— Остап 320. — Назар 318. —
Петро 233, 300. — Прохід 274. — Прохід 224.
— Яць 235. —
із Сатанова 235.
Мельниковів 305. — Мацио 228.
— Роман 305.
— Мельниковів син Андрій 318.
— Яків 318.
Мельникович Ілько 265. — Осій 265.
Мелевич Павло 242.
Мельникович Семь 179.
Менько Василь 200.
Метерций 278.
Мечник Андрія 112. — Іван 233. — Мартин 112, 117. —
Микола 115. — Семань 116. —
Ян 117.
Мідак Стець 200.
Міський Яків 114
Мійко 196.
Мікула 177. — Іванць 179. —
Прохід 178.
Мікульський Станіслав 153, 155.
Мільницький Село 262.
Міха Віцько 178. — Мись 173.
Мієнсь Данило 231.
Мірецький Ям 218. — Флорин 158.
Міркуч Яків 277.
Мітер 114.
Міцковский Александр 250. —
Петро 258.
Міщенко 233
Міцкевич Василь 212.
Мінкович 275.
Михайлов Микита 210.
Михайлович Андрія 113.
Михайлів Іван 310.
Михайлов Степан 237.
Миколай 115, 116.
Микита 239, 287. — отаман 177.
Микитин Ілько 175.
Микатич Назарко 337. — Назар
903. — Прохід 178.
Микитин Семань 196.
Микулич Кузь 318.
Мильконів Зенко 282.
Миром Іван 285.
Мисал Гриць 318.
Мисерів Ілько 318.
Мисін Андрій 318. — Микита 152.
Мисків 179.
Мисиши Василь 268.
Мисловська 114.
Мисак Сидір 262.
Мисталь Іван 150.
Мись 250, 279. — Ватанія 276.
Мисько 166.
Мисковий Грицько 240.
Мискович Іван 252.
Міхай 285.
Михайлович 263.
Михайлюк Антося 157.
Михайлів Гнат 320.
Михайлів Антошка 159. — Вась
ко 159. — Тяко 256.
Михайлів Микола 48.
Михайлович Грицько 215. — Гриць 305. — Мись 275. — Тян
ко 257. — Федь 306. —
Михайло 170, 233. — Стецьку 204.
Михайлович Тихоий 221, 222.
Михайлов Матій 214.
Михій Іван 211.
Мйденьч Васько, Максим 204.
Мйдків Мірко 277.
Мйдко 277.
Мішковський Власислав 125.
Мйодовниця Варвара 66. 71.
Млодецький Яків, Софія 224.
Мишець Францішок, селянський ка-
шталія, селянський староста, 92. — Петро Навло 195.
Мовчач Мись 214.
Мовчанович Лазар 242.
Могильчика Марся 257.
Моджечний Севастян 297.
Мойдич Сінка 214.
Мокрького Федір 350.
Мокрський Ганць Андрій 101, 126, 127.
Молодий Іванко 200.
Молчанів Якіна 242.
Монта Гриць 275.
Мончкович Мишон 112.
Мураць 229. — Войцех, жидач. 
підгорничий, 317. — Кон- 
верш 100. — Мартнк 248.
Моргучач Михайло 337.
Мороз 269.
Морозкона 114.
Морозова Грекорова 111.
Москвич Роман 309, 320.
Москвишин Карп Мартин 320.
Москович Васько 318. — Іван 
Стенкіло 318.
Мостецька Катерина 119.
Мосцичанка Катерина 114.
Мотика Панько 309.
Мотиців 252.
Мочей Стицько 320.
Моччів Санка 308.
Мосько 169, 170, 171. — Тимко 
288.
Мроцовецький Юрій, секретар ко-
239, 244, 344.
Мудроновичевський 117.
Мудрак Васько 303.
Мудрик 52. — Ілько 308.
Мулик Ада 113.
Мукерович Іван 242.
Мулик Іван 200.
Муликів Стась 252.
Мулярка Янова 114.
Мустафа 115.
Мушч Федір 242.
Мековник Войтіх 116.
Мековницка 115.
Мековський Войцех 260, 261.
Мековський Войцех, льон. підскар-
бій 251.
Магчук Іван 257.
Нагірнюк 292.
Нагірнюків 292.
Надзарік Ігнат 249.
Наза Дашько, Максим 320.
Назар 159.
Назарів Іван, Васько 319.
Назарович Тимо 318.
Назарук 310.
Найденків Гриць 285.
Наконечний Семь 287.
Налевніків 269.
Налівайко 247. — Іван 319.
Намістник пів 202.
Намістик Карло, пів, 296.
Нараховський Степан 192.
Наріжний Іван 167.
Наровай Васько 233.
Нерщенків Вацько 247.
Насяко 258.
Насічанка 51.
Наставник Андрійко 202.
Науля 238.
Негречич Грицько 176.
Ненько 244.
Нергешів Андрій 211.
Неребечка 113.
Нерщенки Іван 303.
Несачок 271.
Нестершчий Лука 202.
Несторів Іван 202.
Несторович Якін 274.
Нетана Данило 242.
Неверський Лукіш 226.
Никола 163, 178.
Николаївський Олекса, пів 296.
Німенчик Федір 217.
Німичин Стефан, ізнький хрещений 4.
Никола Гриць 215.
Новицький Іван 252.
Новоселецький Степан 206, 220.
Новоселецький Семен Михайло, Катерина 280, 281.
Носаль Михайло 46, 52.
Нохун 318.
Нович Лавр 217.
Овчар 300.
Оборог Антіон 235.
Обух Тихий 288.
Обухова Яковівна 114.
Огункова 119. — Варвара 110.
Огункова 115.
Одар Степан 170, 215.
Одарко 250.
Ога Петро, львівський венський писар 16, 28, 30, 34, 79.
Оксеник Іван 320.
Ойрвановський Степан 173.
Ойрвановська Анна 172.
Окон Данило 180, 187.
Олекса 168, 213, 268, 292.
Олексій Іван 175.
Олександр Ільо 310. — Іван 318.
Олекса Василь 215.
Олецько Матвій 233.
Олійник Михайло 211.
Олійник Іван 278.
Олександр Матвій 176.
Олексій Матвій 46, 50, 52, 53.
Олексений Шимон 117.
Ольштерніца Катерина 114.
Оленик 268.
Олексіяч 189.
Олексій Іван 252.
Олексе Іван 250.
Олександр 204.
Олександрів Дмитро 305.
Олександр Ільо 242.
Онищенко Дмитро 306.
Онифрей Тихий 275.
Онифрод Василь, Данило, Лавр 306.
Онасько 318.
Онифрей Ігнат, Костян 289.
Онифрій атаман 242.
Оналенник 289.
Оналинський Гуля 249.
Оподія Кулаш 224.
Опримок Степан 310. — Федір 173.
Орловчани Лучко 154.
Органіста Яків 113.
Орда (Татары) 1, 87, 88, 96, 97, 101, 102, 105, 181.
Оренчич Андрій 168. — Ярема 168.
Орлинів Іван 306.
Оринчук Іван 218.
Орлик Лавр 275.
Окушко 178.
Осадець Авраам 279. — Матвій 170, 177, 214, 241. — Іван 279.
Осеянків Демка 320.
Осьольський Найко 286, 288.
Осіньський 44.
Осокільський Єрохин, ісіяницький староста 16, 212, 321, 341. — Юрій 309.
Остай 281.
Останін Микола 256.
Останін Хвелько 318.
Остапій, козацький полковник 102, 178.
Осташевський Найко 52.
Остахів Матвій 305.
Остапівич Гриць 49.
Остапівич Балтазар 226.
Острогонская Анна 178.
Островський Василь 206, 220. — Микола 150. — Степан 31. — Анна 159, 204.
Осьловіна Войцехова 160, 162. — Гальша 160.
Паробій Андрійко 310. — Гриць, Тимко 309.
Расічник Орісько 184.
Расічный Сень 308.
Пасик Іван 254. — Павло 254, 255.
Пасикок 173.
Паскупів Осько 217.
Паскунчик Юб 218.
Паславський Ян 114.
Пасханович Яничкович Ян 111.
Нестер Навло 111.
Настернаок Войков, Зофія, Марія, Матій, Христофор 269.
Настернак Покко 318.
Натеркуль Вехій 55.
Натарова 118.
Нацків Гебурича 306.
Нацкевич Захарка 303.
Нацкевич Степан 217.
Нацкевич Самко 214.
Нацковський Ян 126.
Негло Денис, Іван, Матій 309.
Некарка Войцкева 116, 119.
Некарський Юрій 224, 225. — Ян 223.
Нелельсько Чайковский Роман 254, 255.
Нелеш Іванко 204.
Нелехатий 248.
Нердикуча Іван 350.
Неребігайло Грицько, Лесь 188. — Станіслав, Федір 233.
Неренчінник Сидір 276.
Неренцінників Сава 305.
Нереворів Петро 317.
Нереворова Юрка, Хона 317.
Нерегівський Адрий, Петро 179.
Нерекунець Мартин, Павло 115.
Нерекуня Томашова 116. — Янцова 114.
Нерепець 204.
Нерепка Іван 216.
Нерепельчан Ух 229.
Нетенки Лесь 177.
Нетранік Петро 337.
Нетранець Машко 256.
Петраш Микита 257.
Петрашович Андрій 216.
Петрашовів Іван 199. — Кость 159.
Петрашович Андрій 185, 237. —
Марко 237.
Петренко Іван 233.
Петрів Самула 269. — Гринь 287. — Ілько 287. — Іре 
ки 177. — Юлько 287.
Петро 160.
Петриків Іван 199. — Десько 253.
Петрикович Матій 217.
Петрилов 258.
Петрило Андрій 218.
Петряхів Кідарт 200.
Петрич Лавро 217.
Петрич Олекса 337.
Петришин Іван 230. — Андрій 214. — Стамко 256.
Петро 46, 52, 68, 240, 250, 266, 267, 284. — бата 
г або полковник 350.
Петрович Іван 179.
Петрушак Швець 285.
Печени Макар, Сень 259.
Печелонь 263.
Печеник Іван 303.
Печенички Мач, Стефан 303.
Печкович Борис 275. — Василь 199. — Дмитр 246. —
Іванко 237. — Тома 116.
Печ Іван 160.
Печків Андрій 160.
Печка Іван 274.
Печкин Мись 320.
Печкин Кирило 320.
Печкин 271.
Палка 292. — Отаман 200.
Пилипиччин Ілько 285.
Пилипичка 118, 285.
Пилипич Василь, Нанько 285.
Піника Сень 188.
Пирашевич Гріць, Петро 304.
Пиріг Андрій 292. — Марко 257.
Пирожчик Яків, истощий потар 153.
Пирожчик 242.
Питовський Яків Александр 301. — Аня 301.

Пишів Васько 159.
Пишович Мисько 159.
Пишаків Гріць 317.
Пищуковка 307.
Півнична Тарасова 116. — Яко 
ва, Якова 114.
Півничний Войцех 117. — Стан 
слав 115. — Ян 113, 120.
Пірогович Семань 304.
Підгайний 263.
Підгаєцький Мартин 337.
Підгірчук Дмитро 160, 163.
Підгорецький Василь 252.
Підсадка Ігнатка 276.
Підсмірник Якіко 249.
Пікульчич Іван 175.
Пічняків Гріцько 195.

Піл в Вертебія 200. — З Гра 
bійка 177, 239, 252. —
З Жукова 184. — З Крас 
ного 176. — З Крупиця
З Медій 301. — З Техе
роноць 309. — З Тенетиск
321. — З Уїдау 239. —
З Хлібниця 261. — З Я 
сень 248. — Андрій 263.
— Антін 293. — Вас 
иль 250, 271. — Васько
257. — Гаврило 178, 189.
— Іван 178, 189, 239, 240.
— Іваношко 275. — Іль 
ко 240, 257, 285. — Кірян
303. — Десько 293. — Ло 
нака 199. — Лучка 305.
— Малар 176, 215 — Навіст 
ник 202, 224, 251, 296. —
Олесько 300. — Олефир
303. — Панько 339.
— Павло 178, 300. — Петро
293. — Стефан 175. — Ти 
мофей 276. — Федір 178.
— Ченага 300. — Якко
309. — Юрій 276.

Пірача 104.
Пісочень Ілько 161, 164.
Пісочник 237.
Пістов 229. — Стась 204.
Піх Сенько 70, 71. — Хона 68,
70, 71.
Ціхиль Василь, Тимо 200.
Ціхунчак Андрій 159.
Ціхунчак Дмитрій Іван 179.
Ціхунчик Стецько 310.
Цаклив Василь 245.
Плаксивий Максим 350.
Плахта Лі 27, 277.
Пласкарів Гриць, Тимо 395.
Пліччий Михайло 179. — Степан 216. — Хозя 179.
Плотч Василь, Тень 320.
Плітчар 53.
Побідіїнський Андрій 20, 32, 53, 94, 191, 194.
Поверзький Матій 269.
Повшок Мілько 318.
Погородка Іван 343.
Подобка Дмитро 320.
Подорожжий Васько 290.
Поздбійний Савичів 190. — Ясько 199.
Поздяк 189.
Покоровичев Миколай 115.
Покотошка Гриць 218.
Покуччь Миколай 120.
Поланський Павло 315.
Полецький Тимо 196.
Полопотих Захарка 202.
Полібовський Авидій 111.
Полікович Іван 245.
Поломків Антій 68.
Полонця Юрий 223.
Поляк Мартин 235.
Полякі 28, 37, 64, 65, 90, 152, 231, 245.
Поліканецький 115.
Поліановський Самуїл 277, 287, 315.
Поліанський 115. — Катерина 341.
Полтевка Іван 216.
Полторацький Г. 112, 115.
Понст Манько 303.

Попадяшин Яків 202.
Попаух Михайло 363.
Попаяда Федір 277.
Попель Андрій 212. — Кианян 212, 213.
Попик Іван 237.
Поповецький Николай 221.
Плечани Мартін 257.
Поновичів 155.
Поновський Яків 282.
Поповиць Іван 215. — Федіна 178.
Порак 264.
Пороковчик 119.
Поставка Іван, книзь 337.
Поступ 266.
Потоцький Андрій, галицький староста 10, 343. — Павло 151, 211, 260. — Петро 188. — Станіслав, поділ-ський воєвода 10, 206, 343, 344. — Яків, брацлавський воєвода 206, 260. — Яків Теодор, галицький підко-
Проташеній Циллій 303.
Проконечник Станіслав 115.
Прокін Іван 318. — атаки 229. 
Прокінів Кость 303. — Прокін 303.
Прокишин Андрій 179, 188. — Гриць 305. — Федір 257. — Яренко 305.
Прокопій Петро 177.
Прокін 204, 252.
Прусійовський Януш, бельський підковорій 2, 7, 8, 197, 298, 299, 312, 316.
Пруш Іван 204.
Прятка Матвій 235.
Псючка Іван 270.
Пуда Гарасія 320.
Пузик Іван 318.
Пузик Ян 235.
Пульник Андрій 269.
Пульторак 215.
Пурак Іван 320.
Пурковий Федько 216.
Пурча Олекса 247.
Пускарчак Гриць, Карпо, Петро 156.
Путерка Гриць, Тимо, Хведько 319.
Путик Тимо 318.
Путолевий Андрусь 282.
Пуччиши Ласько 319.
Пуше Федір 304.
Пшеребійський 274.
Пшибило Матис 114.
Пшембіцький Ян 114.
Пшемстальовський Ян 239.
Пшишляк Андрій 226. — Кирило 226.
Пєкарський Ян, тереб. підстароста 332.
Пєщадієвський Юрій 236.
Писецький Іван 113. — Павло 68. — Фердинанд 113.
Писечний Резійга 262.
Пятницький Івась 303. — Теодор 296.
Пятничанський, міш 202. 
Пьотрова (перекупка) 113, 115. 
Пьотровський 195. 
Равлухов 157. 
Радіанський Мартин 115 
Радекевич Андруко, Андрус, 
Лукач 179. 
Радський Олекса 310. 
Раджвіш 65. 
Радкевич Теодор, сповідник Хвельницикового 101. 
Радкович 280. 
Райковичів Іван 177. 
Радзюнова Катерина 112. 
Разко 120. 
Раковський Матій 206. 
Раковий 104. 
Рамухт 115. 
Райский Павло 164, 165, 166, 
167. 
Рарів Леся 301. 
Раріг Левко 310. 
Рарич Тамко 242. 
Раро Гриць, Левко 301. 
Рачинський Марцель Жигмонт 223. 
Рашкович Іван 279. 
Рашовський Александр 237. 
Рісковський Петро 306. 
Ребич Дмитро 161. 
Ревач Андрій 276. 
Реіна 115. 
Регуловський 117. 
Рефана 215. 
Ревак Іван 309. 
Ржевуський Степан 233, 269. 
Ржечинський Адам 112, 266, 267, 
268. — Александр 263. 
Каспер 114. — Анна 
268. 
Ржечовський 207. — Степан 195, 196. 
Ржечовський Юрій 213. 
Ржешотарський Андрій 169. 
Ржонович Яків 167, 256. — Теофіля 167. 
Рібус Гриць 226. 
Різник Антін 276. Ілюко 277. 

— Кость 59. — Петрус 237. 
Ріжняків Гаврило 276. 
Річун Андрійко, Хведко 156. 
Риба Андрій 113. 
Рибак Божий 67, 68, 70, 71. — 
Бартош 196. — Войтко 196. 
Рибій Олекса 51. 
Рибінський 104. — Шинок 116. 
Рибка Дмитро 287. 
Рибірка Григорія 113. 
Ригіляк Василь 248. — Стояк 
248. 
Риболюк Гриць 237. 
Рибчина Максим 242. 
Риманович Федір 221. 
Римар Андрій 113. — Грегор 119. 
— Гриць 117. — Григор 
113. — Павло 115, 119. 
— Шинок 115. 
Римляні 37, 230. 
Рицяків (Рижцяків) Федір 46, 50, 
52, 53. 
Риняк 288. 
Рисак Іван 168. 
Риць Павло 257. 
Риченя Ярти 217. 
Ричкін Іван, Яць 257. 
Ричул Гриць 178. 
Робак в Зволі 169, 170. 
Роберт 118. 
Робертіха 122. 
Рогатинський Яцько 113. 
Рогала Анельо 157. 
Рогальский Андрій 253, 283. 
Рожитовський Александр 226. — 
Роза 115. 
Розан Іван 256. 
Розборський Каспер 53. 
Роздольський Гаврило 188. 
Розесланко Яць 115. 
Розислачик 119. 
Ровкович Мись 215. 
Розкова Кузь, Мелень 215. 
Рознаевич Василь 168. 
Розневич Роман 214.
Ронаць Ігнат 288.
Ронаць Іван 304.
Ронацько 289.
Ронацьович Іван 255.
Ронацьовський 207. — в Ронацьова Андрій, безпільний підсудний.
5. — Станіслав 214.
Ронацьова Клима, Мись 254.
Рорайський 118. — Яків 109.
Росідко Панько 274.
Роріва 115. — Бартошова 113.
Роць Ігнат, Хведико 190.
Роцьвич Степан 178.
Русацький Степан 249.
Русацький Федір 249.
Рубцькі, кім 217.
Рудай Іван 202, 223, 224, 247, 296, 303. — Кирило 199. — Кость 263.
Рудович Іван 178.
Ружкович Лавро, Мись 170. — Федина 178.
Рукав Іван 202.
Рукавій Василь 303.
Рунельсько 97.
Руїк Яків 310.
Рудчий Іван, Федір 216.
Русин 10, 45, 74, 90, 202, 225, 239, 247.
Русич Степан 195.
Русик 124.
Руцько Димко 260.
Рухович Іван 242.
Рущин Михайло 52, 53.
Савка 41, 46, 52, 176, 310. — Сохошко 67, 68, 70, 71. — Ігнат 284. — Навак 266. — Мартін 301.
Савкіло Семен 215.
Садовський Мартін 59, 60.
Саковський 116.
Салапонович Яків 110.
Самборський Яків 221.
Самійлов Василь, Гриць, Павло 239.
Самофалік Яків 285.
Самуїл 178.
Самецький Іван 223.
Сапараб Іска 279.
Сарбівський Станіслав, коритнівський староста 74, 143, 197, 294, 299.
Сариконович 269.
Сачини Іван 270.
Саючка 168.
Сверчук Федір 179.
Светоній 56.
Світів 278.
Свихла Олекса 285.
Світокевич Анатолій 113.
Свєтович Семен 226.
Сьверський Миколай 226, 253. — Петрошула 249, 292.
Свящаравський Григорій 172, 173.
— Анна 173, 174.
Свящаравський Андрій 113.
Себастян 116.
Севельник Яків 222.
Сезур Юрко 215.
Селенай Василь 305.
Семанів 235. — Танко 304.
Семіт 304.
Сеневіч Михайло 216.
Сенімович Роман 232, 286.
Сеніта Демко 215.
Сеніквар Ірина 217.
Сеніраздий 117.
Сенів Лавро 257.
Сеніко 292.
Сенєчка 287.
Сеніччин Василь 305.
Севенч Кость 179.
Севеня Борис 259. — Іванк 306.
- Матро 50, 51. — Остіфій 201. — Ірокій 215. —
Стась 259.
Сеніків 259.
Сеничин Іван 275.
Сенічів Данило 217.
Сенчей Петро 202.
Сенкевич, кушнір 310.
Сенюшкин Андрій 173.
Сень 158, 214, 274, 301.
Сеньків Давид 292. — Іван 305. —
Кунам 257. — Федь 305. —
Хвідр 300. — Юрко 200.
Сергій Лавро 300.
Серб Володимир 288.
Серебрянський 168.
Серебрянський Станіслав 308.
Середа Мисько 278.
Серця Іван 49.
Серенчук Іван 263.
Сармок Гриць 159.
Сафяник Яків 186.
Сідельник Гриць 176.
Сідляр Ян 119.
Сікарф Шимон 116.
Сілецький 176.
Сімашко в Конанків 252.
Сімйонський 136.
Сівокохі Крайник 46, 47, 51.
Савак 178.
Сидір 158, 200.
Сидоренко 251.
Сидорів Іванець 251. — Федько 251.
Сидорович Хвідр 287.
Сильницький 275.
Сипен 307, 279.
Синків Василь 275.
Синовий Дідько 200.
Сірак Іван 277.
Сирка Іван 603.
Сирічах Мирсько 303.
Сирій Андрій Іван 255.
Сірок Іпат 249.
Сиротичка 285.
Сисаків Федір, Яків 178.
Ситьник 229. — Сеніч 303.
Сіхівські розкимани 40.
Скодівський Ян 53.
Скіль 289.
Сківара Яренко 281.
Скобецький Стефан 188. — Ілько Гриць 156.
Скопський Петро 214.
Скопальовський Томаш 208, 264, 239.
Скородинський Василь 248.
Скорунин Михайло 220.
Скотній Миколай 297, 288.
Скробівський Яків 115.
Скружина Мартин 117.
Скубич 248.
Скульський Іван 59. — він 228.
Скучнівський Ян 15.
Славита Василь 300.
Славковський Юрій 236.
Селедарка Федорова 113.
Сліпенко Василь 247.
Сліпий Ринар 199. — Степан 226.
Слінка Симо́ 49.
Слобідник Матвій 114. — Федь 270.
Случич Василь 241.
Случка Яків 116.
Случка Іван 287.
Слюсар Іван 186, 187.
Сенага Полків 256.
Сніденський Яків 304.
Смерека Полко 305.
Сніганів Федір 263.
Сніків Іван 257.
Снідничок Станіслав 248.
Слуків ілько 288.
Снукова Степан 177.
Снідкова Янина 113.
Собчак Тамага 167.
Собчаків Гриць 109. — Павло, Хома 199.
Соберай 116.
Соберайович Адам 111.
Соколян Данило 257.
Сокирка Іван 257.
Сокол Сахуїл, буський церківний писар 5, 74.
Соколівський 241.
Сокельницький 139.
Солотній Явко 296.
Солоновий Явко 298.
Соколовський Ян 255.
Соколовський Андрій 301.
Соколовський Андрій 259.
Соколовський Яків, Стась 301.
Солотній Явко 48.
Солотній Андрій 120.
Сорокин Іван 157.
Сорокин Іван 158.
Сорокин Іван 202.
Сорокин Іван 230.
Сорокин Явко 310.
Сорокин Терен 283.
Сорокин Остап 52.
Сорокин Софія 247.
Сорокин Кушнір 235.
Сорокин Федір 254.
Сорокин Філь 159.
Сорокин Христофор 256.
Сорокин Яків 248.
Стажек Ігнат 257.
Станиславський Михайло 59.
Станиславський Михайло 287.
Станиславський Михайло 288.
Станиславський Михайло 150.
Станиславський Михайло 130.
Станиславський Михайло 214.
Станиславський Михайло 283.
Станиславський Михайло 119.
Станиславський Михайло 220.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Станиславський Михайло 279.
Сулабанич Гриць 199.
Сулянцкий Александр, Долинки 274.
Сульник Трини 156.
Сулич 303.
Суприй Якіс 189.
Супронович Іван 189.
Сурпачани Олекса 4", 50, 52, 53.
Сус 179.
Сусали Петр 215.
Сусабін Філіп 215.
Сусик Гриць 236.
Сутирка 310.
Суходольский Адам, городіський староста 74. — Ян 196.
Сухондеский 161.
Сущан Граць 178.
Сведлінський Андрій 258. — Войцех 246. — Ампі 173.
Свірський Венедикт 28.
Скірненчка Товіяшева 116.
Сенівський Адам Єгорів, Львівський староста 41, 63, 90, 97, 103, 104, 239, 240, 264.
Сестренітівський Владислав 314.
Снікович Андрій 112.
Сніжинський Александр Петро 20, 32, 195.
Сенковский Войцех Ян 233.
Солнечар Ян 113.
Таба, жінка Йоан 169, 170.
Табіч Іван 176, 215.
Талапатинд Бойко 277.
Тарас 216. — війт 277.
Таранич Пироць 173.
Тарновский Ян 286, 287.
Тарновський Кость 233.
Татомир Дмитро 152

Татура Василь 175.
Тавродіїв Іван 266 — Павло 235.
Тебака Андрій, Гриць 191.
Тебенка Андрій 118
Текция 159.
Тели. Антіон 289.
Теляйко Іван 51.
Теодосий 118
Теодорчук Іван 271.
Теребуга Іван, Стецько 188.
Теребушка Іван 184.
Терещак Іван 301.
Терешків, Василь, Гриць 216.
Терлецький Мацько 188. — Стефан 218.
Терхель 257.
Тесельчак Мацько 271.
Теслів Андрій 239. — Душик 252.
Тецев Гриць, Тимко 215.
Темаків Ігнат 309.
Тепло Тимко 196.
Телицький Павло 152, 153.
Теміш 307.
Теміш 177. — Сенак 235.
Тимко з Сівки 168, 214, 248. — Отман 168.
Тимкович Федь 255.
Тимчишин Іван 309, 242.
Тинець 195.
Тиний Федір 255.
Тинчин Матвій 306.
Тинчин Левко 161.
Тарацький Войцех 140. — Сташкія 54.
Тиришни Кіцят 200.
Тихан Степан 200.
Тиханів 252.
Тихончик Мотузок 289.
Тихів Андрій 251.
Тихо 251.
Ткачевич Лесь 48.
Ткачев Яким 239.
Ткачев Матвей 236.
Ткачук Іван 275, 310.
Таунцець Василь Михайло 239.
Товбіда Димитро 186, 187.
Толапатки Трохим 277.
Толочко 118. — Осип 109.
Тона 52, 309.
Томашович Савва 196.
Тополецький Ірока 196.
Торнав Іван 242.
Торів Іванко 247.
Торович 236.
Торосович Іванко 118.
Трабин Стефан 268.
Трязбуль 55.
Трениченько Данило 275.
Треничка 260.
Трибовицький Гриць 49.
Тріка Іван 179.
Тричак Ілько 257.
Троп 242.
Троянів Василь 215.
Трояк Голян 161.
Трунків Петро 305.
Трунко Іван, Лесь, Федір 255. — Павло 254, 255.
Трунь Іван 299.
Трусік Ільча 204.
Трускулянький Станислав 300.
Трускуляська Франція 178.
Трусольський Микола, львівський печник 9. — Михайло 179.
Труско Василь 305.
Трух Семен Опричак 204.
Трух Яків 250.
Труневич Федір 179.
Трупник Яків 288.
Тудорів 260.
Тугай Бой 41, 62, 87, 97, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107.
Туниця 276.
Туляк Лящ 251.
Тумін Степан 211.
Тумани Юрко 179.
Тумашин Олекса, Макіта 178.
Тур Гаврило 178.
Турдашко Яков 196.
Турик 39, 97.
Турич Яков 176.
Турич Гарасим 233. — Макіта 173.
Тутучин Матвей 50.
Тустобод 247.
Тышлятковський Петро 240.
Тышпецький Ян 114.
Убайдін Ян, львів. радник 109, 118, 124.
Угринецький Гриць, Пiotro 226, 227.
Угра 249. — Юсип 176.
Угринів Панас 282.
Угринчик Степан 244.
Угринчук Степан 239.
Удулак 304.
Улахович Гриць 305.
Улахович Хова 305.
Улянин 175, 305.
Улянкив Явсько 200.
Ульянів Стефан 189.
Улянкив Іван 200.
Уйтан Середній 200.
Уйтанів Хведько, Яцко 200.
Уйтанів Яцко 200.
Уськов Тимофій 287.
Утеш, отаман з Медухи 184.
Утрап Андрій, Василь, Гаврило, Федь 184.
Урбай 305.
Урочка Левко 257.
Усатовий Гриць 319.
Фабрій Тимофій 233.
Файга, 169, 170.
Факаш Ферір 46, 47, 49, 51, 52, 53.
Филиппко 121.
Фарборова Адамова 117.
Феван Гришко 229.
Федунік 235. — Прощик 304.
Федір 240. 250, 279, 307. Яцко 159.
Федина 226. — Валько 287.
Федінів Ілля 309.
Федінів Іван 259.
Федінів Ігнат 301. — Іван 173
Федінів Грицько 204, 229.
Федінів Грицько 159.
Федорів Манаско 179.
Федорівські Луць 305.
Федорків Васько 305.
Федорович Матвій 110, 118.
Федусів Іван 275.
Федучинський 275.
Федуків 233.
Федько. ватанія 243, 244.
Федькович Кузь 301.
Фелигія 121.
Феник старий 235.
Феників Никола 233.
Фень 256.
Ференц 115, 281.
Ференцова Дорота 113.
Феркуш Василь, Роман 202.
Фецінів Федір 236.
Фесів Антін 215.
Фешина 229.
Фігін 235.
Фікуко Грицько 240.
Філевіч Михайло 179.
Філевіч Іван, Максим, Федора, Федір 178.
Філів Андрій 305. — Грицько 178, 305. — Лучка 305.
Фійзартів Філь 178.
Філь 258.
Фільчацький Захар 188.
Фірлій Андрій, белянський каштелян 141, 152. — Миколай 257.
Фірван Михайло 53.
Філевичів Федір 196.
Филипенко Степан 233.
Фіцик Василь 188.
Филинович Андрій 178.
Флорянко 121.
Фоска Михайло 188.

Францішкевич 150.
Фредро Ян, перемський суддя 20, 31.
Фрончак Тоса 163, 164, 166.
Футулич Матвій 50, 52, 53.
Хачук Мартин 300.
Хазуків Андрій 310.
Хаїм 169, 171.
Халік Хозяй 159.
Харбі Яцко 251.
Хилин Іван 216.
Ханіна 115.
Харків Антін 269.
Харо Габріельова 120.
Харбаль Грицько 117.
Хая 170.
Хенія 169, 171.
Хварток Грицько 305.
Хвастич Грицько 305.
Хведора Микита 242.
Хведько 158, 159, 202.
Хвостак 263. — Мись 199.
Хвукка Хведь 288.
Хвивін Іван 179.
Хлебіда Іван 303.
Хлебків Кузь 304.
Хлібчанський під 261.
Хлава Дмитро 285.
Хлебовський 154.
Хлевіцький 148.
Хмельня 118.
Хмелецький 121.
Хмельова Людвікова 110.
Хмельник Іван 214.
Хомицький Степан 256.
Ховин Степан 304.
Ходоровський Ян 241.
Хона 168, 204, 250, 287. — атаку 178, 276.
Ховин Семен 305.
Цивиців Федір 261.
Циганів Федь 287.
Циганки Вілька 246.
Цибінка Іван 252. — Марко 274.
Цицилачук Іван 240.
Цица 169.
Цибулічка Валента 116.
Цибіозов 118.
Цоркович Анія 173.
Цоцко Старий 175.
Цурирка, атаман 178.
Целінський Тома 117.
Цесельчик Мачко 183.
Цехановський Войцех 117.
Цехульський Ян 111.
Цехановський Кіліян 31, 82.
Цивінків Ігнат 178.
Цвіт Цяко 242.
Цвілок 257.
Цвілковський Гриць 153, 155.
Цвілкович Войтіх 116.
Чайкович Гаврило 217.
Чайковичів Дмитро Боян 177.
Чайковський Лука 254. — Рокан 254.
Чапак Хведько 310.
Чапак Іван 115, Ян 113.
Чаплянський Войцех 220.
Чаплянська Войцекова 116.
Чапляця 41.
Чапляця Войцекова 119.
Чарнєцький Ян 202, 204.
Чарнєцький Стефан 102.
Чарва Архім 237. — цельник 237.
Чарторийський Юрій Михайло 279.
Чарторийська Ефросина 264.
Чашнів Семко 299. — Сейтан 249.
Чаєвич Гаврило 158.
Чева Матій 220.
Ченідська Олекса 152.
Чєлінський Себастьян 18.
Чєпух 282.
Череватий 185.
Черневік Семен 214.
Черечхи Василь, піп 308.
Черкас 9.
Черницький 20. — Андрій 262.
Чернячович Андрій 177.
Чернівецький Ян 233. — Зофія 233, 234.
Черняхів Іван, Проць 173.
Чернишіцький 189.
Чернохрістянський Антін, піп, 222.
Черняк Іван 310.
Черновський Іван 196.
Чеснок Сава 157.
Четвертинський Януш 35, 42.
Чех Іван 276.
Чехович Андрій 101.
Черукский Ян 117, 119.
Чечович Шимон 110.
Чеп Кость 269.
Чибуля 167.
Чолганський 218. — Яків 179.
Чололичок Федько 292.
Чоль 219.
Чорний Іван 202. — Кни 256.
— Федько 49. — Сівчик 262.
Чорношов 179.
Чуба Іван 215.
Чуріло Миколай 20, 31, 32.
Чутроватий Василь 186, 187.
Чучвара Лесь 222.
Чучівський Юрій 8.
Шабельник Андрій 160, 162.
Шайкович Гаврило 274.
Шалай Михайло 298.
Шаленій Яць 288.
Шанда Тома 46, 47, 52, 53.
Шаправатар 269.
Шарів Федько 189.
Шаїйків Лацько 277.
Шкварко Гаврило 279.
Швартовський Себастян 111.
Шварцкоп Ян 109, 118.
— Іван 59, 264, 277. — Кінька 202. — Дамур 223,
Швідкий Іван, Левко, Роман 202.
Щепців Семен 277.
Щевчанник Яць 285.
Щевчина Максим 263.
Щевчика Штепана 186.
Щедрівський 194.
Щемлюк Петро 285.
Щембек 22.
Щебцов 110, 119.
Щемлячок Іван 248.
Щемлянський Ян 308.
Щейка Панько 204. — Сидір 308.
Щика Остап 247.
Шило Омелян 248.
Шим Андрій 120.
Шман 310.
Щихович Гриць, Филим 212.
Щиколович Іван 116.
Щихичка 178.
Шишкар 240. — Андрій 177.
— Василь 229. — Дамур 276. — Тяко 276.
Шишкарчук Войтко 277.
Шишкар Василь 115.
Шихтрак Микола 215.
Шихтар Василь, Гриць 276. — Яремко 189.
Школа Мартин 167.
Шлоповий Кузь і Сава 216.
Шлятівня Дмитро 178.
Шмітова Любанка 114, 119.
Шмідтьович Уланко 242.
Шмідал Іван 179.
Шоломко Хведір 264.
Якінович 134.
Якінович Іван, Лучка 175.
Якінович 304.
Якінович 219.
Якінович Микола 118.
Якінович іван 305.
Якінович Анна 224.
Якінович Александер 224.
Якінович Василь 59.
Якінович 116.
Якінович Иван 277.
Якінович 277.
Якінович Василь 277.
Якінович 116.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Якінович 277.
Яцко 113, 114, 167.
Яцкович Андрій 305.
Яцуревич Андрій 305.
Яцурович Іван 215.
Яшовский Евсеей 241, 244, 215.
Юда Гриць 301.
Юданів Ігнат 244.
Юдим Гриць 301.
Юлешня Іван 279.
 Юрція Уперко 292.
 Юрь Максим 250. — Іван, Панько 250. — Федір 250.
 Юрків 204. — Іван 287. — Семь 266. — Філь 266.

Юськович Михайло 215. — Федір 305.
 Юлій Цезар 55.
 Юрій, він 276.
 Юрків Михайло 178.
 Юрко 262.
 Юркович Роза 178.
 Юркович Роза 178.
 Юрювіта Іван і Фекура 177.
 Юрція Мацько 292.
 Юсевич Прокій 177.
 Ютщанів Яків 279.
 Ютшніч Степан 45, 47, 50, 53.
 Ютшніч Степан 235.
 Юхнович Ян 117.
 Юрко Яцко 278.
 Юрко Мись 278.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Сторона</th>
<th>Ряд</th>
<th>Надруковано</th>
<th>Мись буха</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>13</td>
<td>Karukowa</td>
<td>Karukowa</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>12</td>
<td>Wladystawowi</td>
<td>Wladystawowi</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>8</td>
<td>vinculus</td>
<td>vinculis</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>3</td>
<td>comprehendad (sic) ultis</td>
<td>comprehend(sis) adultis</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>16</td>
<td>w Dolinie</td>
<td>w dolinie</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>11</td>
<td>myśłę</td>
<td>myślą</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>14</td>
<td>22 octobris</td>
<td>27 octobris</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>13</td>
<td>denastationem</td>
<td>denastationem</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>10</td>
<td>Karmowa (tam y anty)</td>
<td>karmę Korniowa</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>9</td>
<td>Orarzyszyn</td>
<td>Ozarczyszyn</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>1</td>
<td>Gólausa</td>
<td>90 gina</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>11</td>
<td>Hołyniec</td>
<td>Hołyniec</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>14</td>
<td>eundemque</td>
<td>eundemque</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>8</td>
<td>Kowtanicz</td>
<td>Kowtanicz</td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>6</td>
<td>Balwirzew</td>
<td>Balwirzew</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>9</td>
<td>Hoczevka</td>
<td>Hoczevka</td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>9</td>
<td>Lusiewicz, walaman</td>
<td>Lusiewicz walaman</td>
</tr>
<tr>
<td>310</td>
<td>2</td>
<td>Haykowiczow</td>
<td>Haykowiczow</td>
</tr>
<tr>
<td>223</td>
<td>17</td>
<td>summun</td>
<td>summun</td>
</tr>
<tr>
<td>227</td>
<td>3</td>
<td>indle</td>
<td>indle</td>
</tr>
<tr>
<td>230</td>
<td>8</td>
<td>concinnatana</td>
<td>concinnatam</td>
</tr>
<tr>
<td>232</td>
<td>10</td>
<td>kiąg</td>
<td>kiąg</td>
</tr>
<tr>
<td>236</td>
<td>13</td>
<td>Golasu</td>
<td>Golasu</td>
</tr>
<tr>
<td>239</td>
<td>3</td>
<td>Zazur</td>
<td>Zazur</td>
</tr>
<tr>
<td>227</td>
<td>14</td>
<td>Katuše</td>
<td>Katuše</td>
</tr>
<tr>
<td>229</td>
<td>16</td>
<td>detesteando</td>
<td>detesteando</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td>14</td>
<td>euicnendo</td>
<td>euicnendo</td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
<td>14</td>
<td>supplpellctii</td>
<td>supplpellctii</td>
</tr>
<tr>
<td>245</td>
<td>14</td>
<td>Ryniwy</td>
<td>Ryniwy</td>
</tr>
<tr>
<td>246</td>
<td>4</td>
<td>odianna</td>
<td>odianna</td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
<td>9</td>
<td>Lukiew</td>
<td>Lukiew</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>9</td>
<td>capitaneatus</td>
<td>capitaneatus</td>
</tr>
<tr>
<td>249</td>
<td>12</td>
<td>Inaeorum</td>
<td>Inaeorum</td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td>13</td>
<td>securu habito</td>
<td>securu habit</td>
</tr>
<tr>
<td>256</td>
<td>7</td>
<td>Kaposi</td>
<td>Kaposi</td>
</tr>
<tr>
<td>257</td>
<td>3</td>
<td>Dyczkwecz</td>
<td>Dyczkwecz</td>
</tr>
<tr>
<td>257</td>
<td>11</td>
<td>Dyczkowce</td>
<td>Dyczkowce</td>
</tr>
<tr>
<td>258</td>
<td>17</td>
<td>Beldima</td>
<td>Beldima</td>
</tr>
<tr>
<td>265</td>
<td>11</td>
<td>bones</td>
<td>bones</td>
</tr>
<tr>
<td>272</td>
<td>3</td>
<td>condistamine</td>
<td>condistamine</td>
</tr>
<tr>
<td>274</td>
<td>14</td>
<td>Iwanem</td>
<td>Iwanem</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>12</td>
<td>Copednoot</td>
<td>Copednoot</td>
</tr>
<tr>
<td>279</td>
<td>17</td>
<td>od</td>
<td>od</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>15</td>
<td>Tuhluzew</td>
<td>Tuhluzew</td>
</tr>
<tr>
<td>289</td>
<td>14</td>
<td>Stratuynoworo</td>
<td>Stratuynoworo</td>
</tr>
<tr>
<td>290</td>
<td>5</td>
<td>Nowosielnych</td>
<td>Nowosielnych</td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
<td>3</td>
<td>podrapn</td>
<td>podrapn</td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
<td>16</td>
<td>šnaptacíja</td>
<td>šnaptacíja</td>
</tr>
<tr>
<td>315</td>
<td>1</td>
<td>Iouu</td>
<td>Iouu</td>
</tr>
<tr>
<td>316</td>
<td>16</td>
<td>exasdel</td>
<td>exasdel</td>
</tr>
<tr>
<td>324</td>
<td>14</td>
<td>dirunarum</td>
<td>dijumarum</td>
</tr>
<tr>
<td>341</td>
<td>14</td>
<td>Zophio</td>
<td>Zophia</td>
</tr>
</tbody>
</table>
A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

C

STALL-STUDY

CHARGE

STALL-STUDY

CHARGE