## НАРОДНЕ СКУІІІТИНЕ,

ДРЖАНЕ У КРАГУЈЕВЦУ И БЕОГРАДУ 18756



па да би тај изо́ор оржи бно преддаже да ма воје дице кандидира ове одо́орнине.

у овоме га подпомале Плија Стојановић и одрећује аа бирача Вују Васића.

Бошковиlе је иротиван овоже и тражн да се гааса попменце за све одоорннде ; а Cпасоје Тајсић рече, да нмаде и старих и нових носланнва и да би добро бндо да се прочита име нојединог посааннка, на тег онда усвојнмо.

Вујо Васић рече, ја сам но моме мвењу ова дица за кандидате тога одбора побележио, и то:

1. Иаију Стојановиһа, 2. Раку Кугића, 3. Адама Богосапьепйа, 4. Пају Вуковића, 5. Мијаила Смиљанића, 6. Јоцу Бошковића, 7. Димитрија Јовановића, 8. Сину Милошевића, и 9. Нанајота Савдуловића.

Пошто скупштина није нмала шта противу ових дщца, то их је једногласно за одборнике признала и упутшда ва рад, који им по пословном реду припада. -

$$
\text { Бр. } 4 .
$$

Одрецен одоор са црегледањем цуномоћија оавио се 16. и 17. Августа ове године, а 18. иетог месеца продужен је предходни састанак :

Шочетак у 9 и но часова пре нодне.
Присуствовали су господа : Министар иредседник Стефановиһ, војени Протић, иросвете Новаговић и правде Радовић.

Бр. 5.
На оволе продуженом предходном састанву, председнид одбора г. Дпмитрије Јовановић, позва екушштину, да сасауша извештај одборски о пре-

гледању пуномоћија ; но ире свега да се посланици по азбучном реду прозову.

Јован Бошковић као одбориик прозивве носланине.

## Отисак



Аксентије Ковачевић, Адам Богосаввевић, Алекса Станговић, Апдреја Милосављеенһ, Aнтовије ІІумкарад, Авдреја Перуничић, Арсеније Гавриловић, Алевса Поповић, Аврам Јовановић, Александер Николајевић, Арапъео Милојевић, Благоје Божић, Вујо Васић, Владислав Вујовић, Васа Стошић, Владислав Павловић, Драгутии Ризнић, Димитрије Димитријевић, Димитрије Голубовић, Димитрије Миаетић, Димитрије Јовановић, Димитрије Катић, Живојии Душманић, Жика Миленовић, Живан Јовановић, Живко Чолић, Живко Јовапопић, Живно Стевановин, Паија Мојић, Илија Стојановић, Иаија Макспмовић, Иаија Ратајац, Ивко Остојић, Јован Рајчић, Јован Бошковић, Јован Радосаввевни, Јаков Поповиһ, Јеврем Полуновић, Коста Спужић, Коста Радовановић, Коста Пејић, Јуб́а Кажевић, Аазар Владисаввевић, Милан Глигоријевић, Миаија Урошевић, Мијаило Радосавжевић, Милан Кнежевић, Мидосав Вукомановић, Милав Милутиновић, Мпјаило Сииданиһ, Милосав Марковић, Милосав Вежковић, Мијанло Радовановић, Мелентије Дробњаковиһ, Милан Топаловпћ, Милопи Симић, Мијаило Тератовић, Мияенко Ломић, Мплутин Гарашанин, Милош Глшшиһ, Миленко Петровиһ, Милија Миловановић, Младен Жјјовић, Младен Микић, Новица

Недић, Никола Круиежевиһ, Недебво Жииддиновић, Никола Милосаввевић, Новае Мидошевиһ, Heтар Катић, Петар Туричковић, Панајот Сашдуловић, Панта Јованонић, Павле Вуковиһ, Павде Салуровић, Петар Шајковић, Петар Стевановић, Рака Кукић, Радисав Мидосаввевић, Радоња Недаћ, Радисав Симиц, Радоваи Милошевић, Раденво Драгојевић, Стојадие Paдоиић, Cпасоје Тајсић, Сима Секуаић Сима Милошевић, Стеван Кіретић, Стеван Поповић, Сима Несторовић, Триゅун Милојевић, Урош Кнежевић, Цветко Минић, Ђорһе Миловановић, Ђурђе Бороваһ, Борђе Милетаћ, Ђорђе Миладиновић.

Председии одбора Јовановић важе, да има ириавьених 97. По указу нак треба да буде народних 101 и ваддиних 7 , евета 108 посланика ; па кад се је 97 пријавило, то је више од три четвртине, који логу да раде као скупштина.

Јован Бошновия чпта за овин извештај одбора, који гласи оваео :

Народној скушитини.
Одбор за прцјавьивање посланика и испитиваве њихових пуномоһија, гоји је пзабран од сакушъених на дан 15. Августа 1875. год. носланика народне скушштине но смисду члана 2. закона о пословном реду, примио је од иредставших народних посланика пуномоћства, а од владиних посланива уверена о ниховом избору; и ношто их је тачно прегледао, и пуномоһства са актвма сранио, нашао је, ла су пуномоћства пародних п уверена владнних посланика по пронису изборног закона ивдата, 11 по томе да се посланици као пуноважно овлаш-

Һени имају ирогласити ва иосанине народне скуиштине, и то за врезе предстојеће трогодишње периоде скупштинске од 1875 -те до 1877 -де године зак.ьучно.

Међу тим одбор сматра за дужност да скуиштини јави, да бирачки одб́ор за левачки срез иије заиисивао пмена бирача, за вога је воји гласао, вето су испод нмена бнраног посланика ставбани знади „почибжа (一) и то онолиьо, коливо је за кога гласадо. Но и ако је по члану $32-$ м пзборног закона вағало бележити имена бирача, то опет одбор налази, да је овај избор заковит, ношто су се одборници уверили ия акта и свију спискова избрапих поверенива, да је толико поверепика тласало, нолико је у записниву одборском означено, и пошто је и сам бирачки одбор у заииснику ставио, да је гласало 135 повереника и од тих да је за Миленка гласало 123 а за Милосава 110 , те по томе да су они савршену веһину тласова добили; 2 пошто односно бележења и нема никанве жалбе, то је одбор ннена да скупштина огласи нуномоһства поменута два посланива аа уредна и пуноважна.

Само што се тиче избора Недеяка Тивадивовића, посланива среза бугар-моравског, одбор је нашао, да није по загону учињен за то, што је на ивборној скупштини гдасало 123 шоверешика, од нојих су за Неде.вва само 39 тласали, п тако на првом избору Недељво није добио савршепу већину; а други ужи избор није држан према члану 64-м изборног закона измећу њега и Стојана Јанковића, воји је после Недељва добио највише гласова, ( 35 гласова). Зато одбор предлаже скупштиви на ре-

Шење, да се према томе занопу народи ужи пзбор између Педељка и Стојана, и ва ту!це末 ди се врате дотична акта господину министру унутрашњих дела; а дов се то ве изврми, да посланік Недеяко те учествује у решавању скупштннсвпх послова.

Противу невих избора било је и жалои од етране полицијскпх власти, нојелиних одборника изборне скупштине и-од приватних лица. Одбор је те жалб́е расмотрио и о њима нодносн своје мнење народној скупштиви, гоја ће имати да реши $у$ ноаико су нсте жалбе основане или неумесне.

Тако противу иябора Милије Миловановића и Ияије Ратајца посланика среза темнићскот постоји нека приметба од председииєа и једног одборника изборне свушштине, жалба начелника среза темнићског и жалбе Спасоја Поповића и Авсеитија МиАићсвића. Приметба је управљена на то, што су нени од повереника били ва избору под оружјем, и ша опомену председникову да се нису хтели удалпти, и штто су после избора одб́ора бирачког ненй од овнх чланова иромењени од стране незадововних иовереника, вбог чега да је било веливе ларме при иабору; а и што иије од стране среза изабрано 222 новереника према ороју поресвих глава, пего само 218. у тлавноме и среска власт наводи то шсто $у$ жало́, а додаје и то, да је било наговора и договора да се Милија и Иаија за носланине изб́еру. Авсентвје и Спасоје жале се да су снлом од неких повереника отерани као чланови бпрачког одоора, а ва њихова места други не законо за одборнике узети.

Но ове жалбе по мнењу одбора нису ни од наке

важности, кал је дато право поверепицими да ияб́еру за чланове оирачког одбора она аица, у војпна пнају највнне поверена, и кад сила и претња није употребкена иротнву кога новеренива, јер да је тавове било, онда би се но свој прплици присивени жалио на таково наснве. С тога је одбор мнења да скуиштнна иреко свију ових жалаба пређе на дневни ред.

Противу изо́ора Миленка Петровића и Милосава Вукомановића постоји жалоа начелнина среза левачкога и Вула Половића, свсһснива као новереника. Ове су жалбе управљене на то, што се одбор разишао у трє часа и 45 минута но нодне ; но одбор је мишлења, да су и те жалбе неосноване с тога, што је сам жалиоц Вуле приннао, да је он тек у 4 и но сата дошао ва оиралиште, а по чл. 59 . изборног закона одбор није дужаи бно да чека и после 4 сата по нодше, над је гласање свршено, и кад се ниво више за гласане није пријавно оспм попа Вула, воји се према завону ододнно од гдасања.

Фротиву избора Стојадина Радоњића, послаиика среза сврьичког, најавио је жалбу срески начелник, Марко Рашић, Петар Ђорђевиһ, Никола Милетић, Нпвола Јевти, Војин Транлавилоиић, Игњат Ведојвовић и Петко Кретић.

У тим жалбама напомиње се у главноме то, да је при ужем избору посланика изао́раи други одбор, а онај први да је изк.дучен; да су два одборника још док вије бно закжучеп одборски рад, отишли п нису сачекали да потнишу записник и пуномоһије носланика; и најзад да је на избору бияо подговарања, да се Стојадин за посланика из-

бере; али одо́ор сматра, да су ове жалбе неуместне, и да је избор по закопу учињеп; јер што се тиче избора чланова бирачког одбора, ту је завон дао право повереницима, да оша лица за одборнике нзб́еру, у војима́ имају пајвише поверења, осим местног кмета, који је по закону претседник одбора, и који је и на ужем избору претседавао; а што су два одборника напустнла рад пре свршетка нзбора, одбор ни ту не налази да има танове противу законитості, да би се избор могао уништити, кад је по члану 56. изборног закона довољно і три одборника за уредно бирање посланика. Тако исто неуместна је жалба и у томе, што се напомиње неко подговарање поверенива да гласају за Стојадина, кад ту није било никаквог присиљавања, щто о́и се могло узети као казнимо дело по члану 18. тачки 6. и 71. изборног закона. С тога је одбор мишлења да скупштина и преко тих жалби иређе на дневни ред.

Противу Раденка Арагојевиһа, послаиика среза звиждског ностоји жалба среског начелника, што је речени носланик и прошле године бно изабран за носланика, иа је онда скупштина у својој седници од 13. Новембра његов избор уништиаа, но одбор налази да је ова жалба нсоснована, јер као што се види из прошло-годишњег протокола скушштинсвог, носланиқ Раденко био је нод судом, на је ослоб́ођен из недостатка доказа, а по чланку 18. тач. 3 4 и чл. 22 изборног закова, пе може бити изабран само онај, који је осуђен за злочинство шли извесан престуи, а не и онај, поји је само из недостатка доказа ослобођен. Одбор држеһи се строго смисла закона, налази, да је овај нзб́ор но све за-

конит, па с тога иредлаже скупштини да преко ове жалое иређе на дневни ред.

Шротиву избора Јована Бошковиһа посланика ¢ среза јадрапскога, ностоји жалба среског начелника да је изб́ор закьучен ире 4 сата, да је 6 у место 4 дица нзао́рато за одборнике бирачке скушнтине и да је одбор забраниво прегледање рада; но одбор налази, да је ова жааба но све неоснована, кид се из записника који је поред одборника, п од стране неки поверенива оверен, види, да је избор по закону учпњен й да је одбор своју радњу завдучио после 4 сата, кад никога нцје бнло да гласа; на с тога одбор щредлаже скушштнн, да иреко ове жалбе пређе на дневни ред.

Противу избора Николе Милосавьевића посланпва среза студеничкога пзјавиаи су жалбу: Савко Жојиһ, Анђелко Радовић и остали, свега на броју седам, који су навели у главноме то, да је гласао за Нинолу Петар Андрић из Рудња, који није новереник і што је Никола и кажњен био полицијском влашһу; а норед тога навели су у жало́и још неке ствари, које нису ни од каквог значаја: но одбор држи да је и ова жалба но све неоснонана, ношто се сам одбор нз списка поверенива уверио да је Петар Андрић нзабран за новереника од етране дотичне општнне, и по томе да је био у праву да гласа ; а онај други навод жалнлаца: да да је Никола био кажњен полицјском влашну, незаслужује никаког призрења, према чл. 18. нзборног закона. За то одбор предлаже да скупштина иреко оне жалабе пређе на дневни ред.

Противу нзбора Ранка Тајсића посланика среsа

Арагачевачвог, воји није на свушштину: дошао, изјавила је жало́у и среска и окружна полицијска власт, а тако исто ноднео је жалбу и бирачкн одбор щротиву полицџјеве влаети.

Полицијјска вдаст у својој жало́п као погдавито наводи противу избора то, што је изабраши нослиник у иритвору судском због оних дела, која су наведсна у члану 18 . тач. 3 и 4 изборног закона, и да о́и скупштина могла по тој жалои своју одлуку донети ирема поменутом чяану 18. изборног закона, нужно је цредходно да се добаве авта о кривици Ранковој, каво би се скупштина могла уверити, аа какво је дело поменути носланик нод суд и у притвор стављен. С тога одо́ор износеһи ову ствар скупштини на решене, предаже, да се предходно изишту номенута акта ради наведене цеян.

Бирачки одбор у својој жалби наводи разне злоунотребе среске ваасти, које је ова ночинила ово иябюра посланика, и жали се, вако срески старешина носле свртеног нзбора вад одборницияа бирачког одоора чини неку истрагу. Одбор је мњења, да се ова жалба упути влади, те да она шо истој што скорије нспшта ствар и према пстој дабе по закону поступи.

Противу избора Миаије Урошениһа посланика вароши Зајечара жалнаи су се Тома Антоновић и Велимир Мидојковић, а поред те жалбе Велпмир је поднео и другу жалбу, у којима жалиоцл наводе да је било невог наговарања при давану гласа аа Милију; али како никаквог насньа ни притисва на бираче није бидо, то одбор према члану 18 тачки 6-ој и 71 изборног закона, кад непостоје случа-

јеви који су у тим законима предвиђени, сматра да су и ове жало́е неумесне, за то предлажте скупштпии, да и преко них иређе на дневии ред.

О избору Алексе Здравковића п Петра Плијћа, носланнка ереза зајечарског, полшцјска власт доставили је, да су авта о избору ових носланива уврадена, и за то поверенички одбор није могао пздаті пуномоһије реченим посланицима. Међу тим полицијска власт испитала је протоволарно одборнике новереничке скушштине о томе, како је избор теша и на коме је пзбор остао, па је тај протовод овамо скупштини послат. Одб́ор уверио се из испита чланова повереничве скушштине, да је на щрвом бирану пао избор савршеном већшном гласова на Алевсу Здравговића, и избор о томе објав.ьен; а за тім, да је на другом ужем избоору нзмеђу Петра Нлијћа и Уроша Милошенића, пао избор на Петра, но да овај набор није објаввеп зато што су се новереници оваи разишан; а опет пуномоћије, да није издато с тога, што је председник одборницима казао, да није оило форме од пуномоћија у одбору, а опет срески начелник на њихово понскаване да им такову пије могао дати што је код себе нцје имао, па за то су оставили за сутра да тај носао доврше, но да су иреко ноћ акта из судпщце украдена, те после иису могли пуномоћије пздати. Према оваковом стању ствари одбор је мишлења, да се избор речених посланпка огласи као законит, и они у свупштину позову, кад је саслушанем одборника доказано, да је при избору испуњено све оно, што се према изборном закону имало иавршитн.

Противу Нована Милошевића паеланика среза

црногорског, изјавно је жаалоу Милош Шоповић свеҺеник са јошт 32 нотнисата друга, у том смислу, да је за Новака неправндно један глас више додат и ако га није било, те је таво Новак само са тим једнакнм ғамсом добно савршену веҺнну, и да је вапетан иретно апсом, ако новереници гласају за кога другог, а не за Новава, но одбор, пошто је брижжнво раслотрио акта и сравнио спискове није могао наһи, да је гоји глас више додат, но што је за Новака гласало;'и за то иредлаже, да се иреко тога пређе на двенни ред; а што се тиче оног навода, да је капетап претио апсом, одбор је мнена, да се нста жалба пошье тосполину министру унутрашних делада увме на одговор номенутог срескогначелнива, и даље по закону са ния поступи.

Противу избора посланива среза Пожешког, Јеврена ІІолуповпћа ивјавиаа је жалбу среска власт, Милан Жунић и Сретен Ћовачевић, који су у главноме навели то, да је сресви шисар Јанићије Томић наговорио дуде да гласају за Шолуповића, а срески начелния да је у својој жалби јошт и то напоменуо, како је исти ІІодуповић бно под судом за нека здочинства ; али како о томе жалноди никагве докале ненаводе, а срески начелник нејавља, како еу код суда окончана она дела, за која вели, да је ІІолуповић о́но под судом, осим што наномине за јелно дело, да је ПІолуповић ослобођен из недостатка доказа, - то одбор сматра, да су ове жа.абе неосноване, и за то иредаже скуиштини, да преко петих пређе на дневни ред.

Аужност је одб́ору да напомене, да неки од носланика ннеу на скупштиуу дошли, него су од

ових и то: Јовам Кремановић посланик вароши Београда и иротојереј смедеревсви Мияутии Банић владив посланік, дали оставке на пославство; а Петар Митроии носланик вароши Јагодине тражио је 40 дана одсуства, шначе ако му се то неодобри, онда нека му се сматра молба као оставка.

Одбор је мнена да се одма нареди нов избор за варош Београд на место послапика Кренановића, ноји је дао оставку; а за Митровиһа мнена је, да му се неуважи одеуство, јер ако о́и 40 дапа одсуствовао, онда би вароп̈ Јагодина остала незаступкена ; него века му скупштина прими оставву, а за варон Јагодину нена се нов избор нареди.

Посланик Мијајяо Тераио́ашић, тражио је 12 дана одсуства, Ивко Остојиһ јавва денешоя да he до три дана доһи ва скупштину.

Посланик за варош Књажевац још шщје пзабрат, што је ужи изо́ор паређен 19. ов. м. као што јавља полицијска власт депешом.

Посланик среаа омовскога, Стапоје Торђевиһ, није дошао, него је тражио одсуство за двадесет дана. -

Тако исто п посланик вароши Лознице Цветко Јевдић, тражно је питнајесто-дневно одсуство.

Hocлaнпr среза посаво-тамнавегог Стеван Mapковић није дошао због б́олести.

Одбор је мнсна, да се Тераибанићу, Станоју и Језднһу одобри тражено одсуство, а нзฺјава Пвка Остојића и извештај о Стевану Марвовићу да се узме 5 знању.

Подносећпи одбор опај свој извештај пародпој скупштини о пзбору посланика, јавла, да се до сада

ирщавнло 96 пославива, који је број довован за пуноважно решававе у спушштини по чаану 82. устава зема.ьског пІ члану 9. закона о пословном реду.

Напослетву одб́ор приааже списак свщју посланика којй еу се до сада пријавиаи, под \% н под \% ева акта, која су одо́ору на употребу дата.
18. Aигуета 1875. тод.

у Крагујевцу.

> \#редседмие одбора,
Д. В. Јовановнћ.

## одворници:

Јован ІІ. Бошковић, И.а. Стојановић, Михащао Смиљаниһ, Рака ІІ. Кукић, Сича Мидошевпһ, ІІ. Ј. Вуковиһ, Пан. Сапдуловић, Адам Богосавьевић.
18. Августа дошао је й посдания Ивго Остојић. Оло́ор је прегледао п његово пуномоһпје, па је нашао да је уредно.

$$
\begin{aligned}
& \text { Председмек аддора, } \\
& \text { Д. В. Јовановић. }
\end{aligned}
$$

Пошто је пак г. председиик министарства зажелио још једном да се прозову посланици по азбучном реду, то је по жеяи веговој одборнию Павле Вуковић учниио, и затим су сви дошавши и прозванй носаиици ноложияи заклетву у присуству сноменутог председиика министарства.

## Бр. 6.

После подожене заклетве шо наређеюу чя. 53. уетава п чл. 10. пословног реда, а нод иредседништвом Димитрија Јовановића, као председника одоора, пристушло се избору шест лица за звање председннка и подпредседвика.

Било је и гласало 97 посланшва. Рад бележена и контролисања глисова одређен је псти одбор, којп је и за прегледање пуномоһства бпо.

По свршеном гласању добщаи су:

1. Ђубомпр Кақевиһ 78
2. Димптрије Јовавовић 62
3. Александер Николајевпһ 58
4. Сима Несторовић 48
5. Коста Сиужић 40
6. Шавле Вудовпћ 39
7. Јоца Бошковй 32
8. Милош Гаишиһ 30
9. Адам Богосавжевй 28 "
10. Мијаило Терашо́аић 27
11. Миаија Muaobaнoвuћ 20 "
12. Byјо Bacuћ

19
13. Aвтоније Шумкарац 17 ,
14. Никола Крупежевић 16 .
15. Aрагутин Ризнић 14 „
16. Мијајло Смиьания 12 "
17. Мияутин Гарашанин 12 ,
18. Павта Јовановй 7 ,
19. Craсоје Tajeић
20. Петар Катић
21. Плија Стојановић 3 "
22. Спмо Миаошевић 2 „
23. Мијајло Радовановић 2 "
24. Радепво Драгојсвић
25. Благоје Божић
$"$
26. Алекса Здравповић
27. Урош Кнежевић
"
"
28. Милош Симић
,

ИІ према овоме прва тројица имају савршену веђнну і оглашени су за кандидате.

На ужем избору измећу Несторовића, Спужиһа, Вуковића, Бошвовића, Гдишића и Богосављевића добили су:

| Несторовй Сиă | 78 | гласова. |
| :---: | :---: | :---: |
| Спужแћ Коста | 62 | " |
| Бопновић Јоца | 44 | " |
| Вуковић Паја | 42 | " |
| Musom Гaumuћ | 32 |  |
| Адам Богосавьевиһ |  | " |

п тако по оволе добиаи су аисодутву веђину Несторовић Сима и Спужиһ Коста, који су такође за кандшдате огдашени.

На трећем пак ужем пзбору, учињеном измену Ботвовиһа и Вуковиһа, добно је:

## Бошковиһ 52 гласа

Вуковић 44 "
и с тога је Бошвовиһ као пести кандидат огдашен.
Састанак је овај трајао до 11 п по сати и тад еу се поеланици разишли, а одбор је остао да састави протовол, са војия да пзвести владу о пзб́ору ових 6 кандидата сходно чл. 10. носл. реда.

$$
\text { Bp. } 7
$$

Овако устројени протокол но чл. 10. посл. реда одбор је одма тог иетог дана предао влади на даљи поступак.

$$
\text { Ep. } \mathrm{S} \text {. }
$$

Пошто је прошло ава дана, а то беше $20 . \mathrm{Ab}$ густа ове тодине пре подне, ваређен је опет предходии састанак и по трећй пут, и тад дође у свупштнну само "редседник министарства, мннистар

унутрашњих деда г. Данидо Стевановић, који саопшти указ Њьегове Светлости, да је вов вабинет образпван и да су ноставвени: аа председника миннстарства и мииистра трађевине, г. Стевча Миханиовй: за мнннтра иностраних дела, а по потреби да аастуна у дужности председника зинистарства, r. Јоваи Ристй; зз минвстра упутрашњих дела г. Јефрем Грујић ; за министра пранде г. Радивој Милојковиһ; : ва эинистра фннансије г. Коста Јовановић; за линистра просвете и црквених дела г. Алимпије Васпьевиһ; за мишистра војеног т. Тихомиль Николй.

Посде саошштеног указа рече г. Стефановиһ, да шна скупнтина очевивнти наредбе за дажи рад од новог министаретва.

Овај састанаи ои сершеп у 10 сати пре подве.
Ep. 9.
20-т Aпгуста, ове године, после подне, по четирти пут ои нарефен предходни састанак, а на томе састанву иредседннк одбора r. Діглтрије Јовановић саошти скупштини денену г. Јечрема Г'рујиһа, министря унутрашњпх деаа, којом јавва да ће ново министарство, ношто прияи дужност од пређатвег зинистарства, које се ради тога вратыло из Крагујевца у Београд, са скушштном одиочети рад 27. Авгуета, ове године.

Бр. 10.
26. Августа ове год. би састанак у 9 сахатн. На овол састанву скушштина једногдасно одлучн, да се тедеграшским путем од стране скушштине од\#rotokoan nar. cayc.
"рвви честитка имен-дана Њеној Светлости будуғој Књагињи Наталији. Депеша јеодма у том смисау ваиравьена й у свупштини ирочвтана, па шошто ои усвојена одираһена је Њеној Светаости у Шариз. На ову честитву Њена Светлост одазвала се свуиитиии истоя дана телеграфскрм путем, іл вад ои у саупштини њен одподрав ирочнтат, проиаћен је са усклщцияа „їпида."

Бp. 11.
27-г Aвrуста, ове године на шестом иреаходном састанау у 10 сати, ире подне скупите се посланшци, а у нсто време лофе и министар унутрашиих деда г. Јечрем Г'pyјиһ, воји прочита укая Његове Светдоств, војшм се ово-годимвој народној скушштии поставва за иредсединва Љубомир Кавевй, а за подпредседниа димптрие Јовановиһ.

На ово се скушштива одазва са, „пвно Кнез.*

$$
\text { Бр. } 12 .
$$

За овия предсеаник г. Кавевић паговори ове речй екунитини:

Eраһо! Хеала вам на поверену, воје ми оиим изб́орои укаsacre. Ja Һу се трудити да га ощравдам савестни вршенем закона о пословном релу, воји щрониеуе ноју дужност, - а вас молим, да ми у томе номогнете разооритнм драанем у свим питањима, која иред нас дофу, јер само стриедивим сасаумавањем један другог и нскреним поштовањем свачијен мишлена може наша редиа бити треввепа, й наши закьучци корпснй по зембу й Кнеза.

За ним устаде подиедседин г. Димптрије Јованониһ, на и он рече:

II ја вам благодарин браһо на поверењу, воје сте ми саданим избором указали, а гледаћу да г. иредседннка у дужности својски поднологнем, вако оі се посдови скупштински што орже, тачније и уредније вршити могаи.

$$
\text { Бp. } 13 .
$$

Носде ових б́еседа прочитат је и други извештај одбора за преведање пуномоһија, воји гдаси овако:

## Рађено 27. Авгуота 1875. год. У Крагујевцу.

Одб́ор аа шрегледане пуномоһија народних и владиних носланнка, прегдедао је пуномоһца в акта, воја се односе на избор посланика за варош Ііњадевад Ђоке Глапишиа и увереша пладиних посланика и то:

Милована Спасиһа, Милосава Протиһа, Радисава Тодоровића, Живна Нелића, Јакова Павловића, Димитрија Maтйа, Крсте Topheвића, Bace Maчаревића, Панте Сређковића, Ђубомира Стојановнћа, Сіосте Атанасковића и Димитрија Мплојковића, па је нашао, да су пи пуномоһија народног посланижа уредна и пуновална.

Председмш: одбори,
А. В. Јовановић.

## одворници :

II. J. Вуковиһ, Адам Богосамвевиһ, Jon. Бошковић, Миханя Смшанић, Пан. Сандудовић, Папја Стојаповић, Сима Милошевиһ, Рака II. Кукић.

## Раъено 28. Августа 1875. у Крагујевцу.

Г. г. Стојан Марковлћ, Алевса Стојвовић, Стојан Весковиһ, Јован Димитријевиһ, Марко Лазаревић, і Спма Жпиковит, вао вдадини посланици дошаи су $у$ свушштину и положпше своја уверења.

Одоор ваь прпјављнвање и преглелање пуномоŁпје, вашао је, да су пста уредна и пуноватна.

Iрредсеяиах адвора.
A. В. Јовановиц.

## a (1)

Нл. Стојановић, ІІ. Ј. Вуковиһ, Рака II. Кукић, Aдам Богосаньевић, Миханл Смнании.
и познави су сви ново дошавши носланнци да се закуну, ноји се у ирисуетву г. министа унутрашњих дела и заклме.

Бp. 14.
Пошто је и ово свршено, нредседник г. Ка вевиһ нозвао је скуищтину, да изаб́ере себи четири севретара.

Бнао је и гаасало 102 посланица.
За вонтролоре и белединке тасопа, одредиаа је скушштина: Плију Стојановића, Пивла Вуковића, Мuјана Смпьанића й Јощу Ботвовниа.

По свршеном гласању добнли су савршешу веҒину ова лица:

Плија Стојанониһ лобио је 98 гласова
Адам Богосаввевић , 86 "
$У_{\text {рои }}$ Кнежевй $~=~ 79 ~ . ~$
Шинта Среһковй , , 60 "
д сва ова четири дщца екупштина је огласваа за своје сенретаре на овогодишној народној свупштини.

Бр. 15.
Носле овог свриеног наборя иредседнив г. Кабевић нозва свуиштицу, да оареди из сваког овругл но једвопа депутата, који һе сутра дан са сстални звадияииима свупштинским ићи Његовој Светаостн,

и јавити да је свупзптина о́разоиана и поввати је да скушштниу отвори.

у депутацији избрата су ова лица:
Baca Стошић, Миан Паптић, Паве Вуповпћ, Аяександер Николајевић, Милош Симиһ, Пиво Остојиһ, Һоста Спужић, Алевса Поповић, Аитоније ШІумкарац, Миаосав Вевковић, Сима Секулиһ, Миленьо Петровић, Нивола Крупеженић, Уроп Кпежевић, Вујо Васић, Мијаило Радовановиһ, Петар Катиһ, Вдадислав Вујовиһ, Димитрпје Милојковић и Милосав Протић.

$$
\text { Бр. } 16 .
$$

Данас пак, 25. Августи у $11^{3}$ / $_{4}$ сати пре подне, отишыа је депутација у авор, да Његову Свстлост позопе у скупптину, и да јој јави, да је скупштина образована.

У нола једаи сат но подне пуцњава топова огааеп долазав Његовс Светлости у скушштиву.

Светлй Кнез Миаан пошто је допраћен миниетрпма, депутаңијом и званичницима свупштинским, а и многобројиим народом у скушштину, отворио је народну свушштину 1875 . год. овом беседом:

## БECEAA

нојои је негона еветлест, вњаа сриски, Миаан м. обреновић, IV отворио овогодитну редовну народну скупитину у Крагујенцу.

## Поитовани Посланияи!

Свагда Ми је бияо жило, да се вађем у средини шредставника мога народа, а овај пут нмао сащ више но и када до сада узрока пожелети, да се с вама састанем; јер одавно у Србијп није бнла Народна Скупштина сазвата у озбиьнијим прили-

нама но што су садашње, на за то и ако сам п досада потребовао ваше родо.дуоиве потноре, да своме тешком зддатду одговорим, данас је најнише нотребујем.

Да, поштовани посланици! Народ је паш на
 сповојству. Оставии своја поьа јелан део ваше потраничне ораће мора нод оружјем да мотрн на безбедност наше земље како на эанадној, тало и на псточној граници њешој.

Вама је познато, да су догађајп, ноји еу се нојавнди $у$ суседним вам областима, у Босни н Херцеговини, бациаи Србију у овај тежак положај. Тамошни народ, не вндећи граја својим патњама, уетао је с оружјем у руци, да се брани од злоунотреба, које подносп у пркос благни и великодушпим памерама Његовог Величашства Султана.

Царска влада, предузимајући мере, које смерају да уаире ове области, привушьа у истн мах голему војену снагу на нашим границама. Ово прикушбане војске око Сроцје отежава наш и иначе тежак положај. Докле парод наш, понледајуфи на ово скупьање вао на претну, тражп од владе мере за одорану, дотле невобници и хришћанске и мухаледанске вере, бежсһи нсцред мача и ватре, траже заклона у нашој земби, те отацбини нашој і веним властима доносе нове бриге и налеһу ил измерне жртве.

Ово стање ствари, ако би се продужидо, постало би најзад несвосно ; но вао што В. Порта у договору са гарантним силана, предузпла дело пзмирена, можемо се уздати у мудрост Његовог Ве-

дичанетва Султана и Велииих Гарантних Сила, да ће се щроваһа успешан начшн, војим he се коначшо усновојити ови грајеви, којих пам судо́иа не може бити равнодушна.

Јер пошто Сропја, као нешосредна суседва овлх области, внше нето и ко трии и у морадном If у епономноз погледу од периодичних устанака њихових становика, то је и она не зање иитересована, да се таконом стану једном за свагда крдј учини, За то hy if Ja, у граннцама наших слаоих сида, наетојавати, да се постигне резултат, који би повратно задово.бсво у узнемирене нрајеве.

Поштовани посааници! Ма да су мпниетрн поје сам у садашним ваяним околностима око себ́е сабрао, тек од мало дана наименовани, ови һе вам щак предожнти и неке заноне, воји смерају на бове уређеве наших зема.ьских установа, а ни име sнконе: о јачим јемствина за личну безбедност, о широј самоуправи оиттинекој й о веһој слободи нечатње. Како су се на пређашним скупштинама слушале же.ье, да се ови важни предмети што щре предузму, Ја и не сумнам, да не се они пововно и расиравити, пошто влада пародној жељи овако на сусрет излази.

Радујем се најпосяе, што вам могу навестити догађај, који једнано годи и Моме срцу и Мојој владалачкој дужностн. Као нотомав оне лозе, за коју је народ српеки свагда засведочавао своју оданост, мислим, да сам, испунавајуһи своју личпу жеду, нвишао на сусрет п народној, одабранши себ́и за другарицу у животу й на ирестолу своме Натадију Њетровну, нз сушленон нам народа pyског.

ва Rojil нас вежу и везе вере и крви, і много бројне dрагощене усломене прошлости.

Народна је скупитина отворена. Нева Бог удудри народно предстанништво да може своме вадатеу достојно одговорити: нека и у овој прилици зава,да она слогя, која се у овбндниМ тренугцима свагда јавдала с једне стране у самој скуиптини, а е друге изме申у Скупштине п Moje вааде.

Ту је почетаг, ту најчвршін основ наше моһш, нане будуђности.

у Крагујевцу, 28. Aвгуста 1875.

## МН. LAH М. ОЕРЕНОВИК IV. с. p.

 скушшнин се одазвала три пута са „ ¡ивно."

За тим проираһена је Његова Светдост министрнма и многобројния наролом у двор. A председник аакбучно је састанак у 2 сата по подне, и заказао први редовни састанав сутра пре подне у 9 сах.

Председккк кародне ехупитине.
Љубомир Ка.љевић.
Cengeras.
Илија Стојановић.
нодшисвици:
Трияун Миаојевяh, Ђорце Mидетиһ, Павае Самуровй, Радован Мидошенић, Никоаа Крупежевиь, Muдош Симиһ.

## ПРВИ РЕ АОВНИ САСТАНАК

29. Авгуета у 9 чаеова пре нодне.

## 

Каљевић

## cerpktar

## Адам Вогосавжевй.

За министарским столом министар унутрашњих дела Јевр. Грујй.

Oдсуствују: Миаија $\mathrm{y}_{\text {рошевић, Ma, ден }}^{\text {末у- }}$


На окупу свега 112 посланика.
Ep. 1.
 мето́е на протовод цредходне скушштнске радње протокод би исправвен и усвојен.

Бр. 2.
Севретар Квеженић чрочита два телеграфсна повдрава.

Ep. 3.
Затня председник јани, да је на реду да се изб́еру три одбора: законодавни, финансијски แ одбор за молб́е и жалбе.

За завонодавни одб́ор на првом тдасану добнли еу савршепу већнну гдасова: Кукиһ 101. Toровић 100. Илија Стојановић 94. Стојав Марвоиић 74. Стојаи Веьдовиһ 66. Аксентије Бовачевић 61. Глишић 60. На другом ужем гласању измецу Петра Батића, Вуковића, Драгојевића, Голубовића и Радована Милошевића, дообно је савршену већнну Катиһ ( 74 гаасова). На трећем ужем гаасашу пзмеђу Вуковића и Солуо́овића добио је савршену већиву Byroвit (58 raасова).

Ep. 4.
у 12 часова седница је закључена, а продужена у три часа по подне.

Пошто председнив објави да је на реду да се нзберу 9 чланова за финанцијски одбор, предузе се г,асање, под вонтролом свушштинских севретара п на приом гласању добише савршену веһину гласова: Несторовић 77. Ниголајевиһ 72. Byја Bacuћ 71.

Дім, Катић 70. Панта Јопанонић 68. Majajaо Paдовановиһ 63. На другод ужем гдасању између Muдпје Миловановића, Богосавдавнћа. Терзиопииа, Круиежевића, Максимовића и Радоње Недића, добили су саиршену веһину гаасова: Мидца Миаовановиһ 104. Терзибашиь 70, и Памја Магенмовић 61.

Затия се прешло на оирање 9 чланова за одбор за молбее ॥ жа, жб́ и на првом гласању добиаи су саиршену већину гаасова: Смиқанић 104. Служић S2. Вошковић 72. Милосаи Марковић 66. Ризниһ 62. Стошић 59. Атанацковић 59, и Сапдуловиһ 56 гласова, а на аругом ужем избору пзмећу Ивка Остојића « Богосаввевиһа, добио је Остојй саириеву већшну 56 гласова, јер је гласало свега 111 посланива.
Бр. ड.

Кад се сва три одбора избраше, А.л. Поновнћ предоаки, да председниц гандиује шест лица, који tиe протокоде скушштиневе ноднннвати, нто председник учини и свупштина једногласцо усвоја избор ових шест лица: Милоша Спмића, Крупежевића, Боку Мплетића, Радонана Милошевиһа, Павла Самуровића и Тривува Милојеииа.

Бp. 6.
Затим прелседник занључи седницу и заказа други састанав за сутра у 8 пп по часова ради договора о адресп.

Љ. Ка.ьевић.

## Cemperap

## Ад. Вогосавлевиһ.

опУномотени Нодписници:
Трив. Милојевић, Павле Самуровић, Торђе Милетид, Ник. Круиежевић, Радов. Мплошевиһ, Миаош Снмиһ.

## CACTAMAK II,

30. Asryeta isis. годиве. areacemala
b. Ka веви $\begin{gathered}\text { в }\end{gathered}$
centritar
Урош Кнежевић.
За министаревн столом г. Јевр. Грујй иинистар унутр. дела.

Од послашнка шису дошли: Cincoje Tajeah, roju је бодестан.

На скупу бияо је свега 112 посланнка.
Сединда је започета у 8 и по часова пре подне.

$$
\text { Бр. } 7 .
$$

Пошто председник отвори седвицу, секретар Адам Богосавяевић ирочита протовол ирошлог саставка.

На то виво вишта није приметно до само што нослания Алскса Поповић рече да је он предложно да председник кандпдује шест дица подпнсника протовола. Та је иримето́а усвојена.

## Бр. 8.

Председниц објави да је сад на реду да се оира одбор за адресу, па пита хоһе аи скушштина да се састави за то нарочити одбор, или да се здруже сва три већ постојећа одбора са званичнидима скупштинским; те да они пзраде адресу.

0 овом питању наста мала дебата ік жагор. Чуше се разна мнсњя. Једни веле да се састави нарочити одо́ор. Други опет да се председник договори с одборима ония, који већ постоје. Тривун Миаојениц и још неви напомињу, да у постојећа три одо́ора пису застушぁени сви опрузи и за то ои тре-

бало то попуншти. Неви опет устају и прогествују против тога наводеһи да је то противно уставу што и иредседния објасни с тия, да свави послании ваетупа парод а пе оврут.

Шосде кратве дебате усвоји се: да се понуне ова три одбора са јошт три лица из оних овруга воји нису ваступљени у одборима а ти су: беогадсви, смедеревски и гњажевачви.

К њима још да се додаду званичнщци скупщтински, т. ј. председнитво са сепретарима.

$$
\text { Бр. } 8
$$

За овим је дат одмор и ио одмору јави се да су избрани: за оврут београдски Радован Милошевиһ, за смелеревски Никола Грушежевић а за вњажевачки Антошщје ІІумварац, те се придружише к оним трижа одборіма зарад састава адресе.

Пошто се за састав нарочитог одбора као п за улаз председииштва у одоор мора тражити прнстанак од владе, то председнив објавн, да вдада сада има да да своју реч.

Министар унутр. дела Грујић у иле владе пзјави: да и шада мисдй да ири саставу одбора за адресу треба да се нодпунще пзразе мисли народа. По уставу одбор се не може саставьати по окрузнма, јер свани носданив иреставьа народ. Но влада пристаје да се према чл. 80. послов. реда образује нарочити одбор за адресу од 35 дица, т. ј. одтри одбора, војшма не се придружити званичници скупштински и три лица, које свупштина одреди. Влада вајпосле вели пристаје преха чл. 116. послов. реда да и председник може бити у одбору.

С овнм је свршен овај састапаия у $9 \%$ часова пре подве.

##  <br> Љ. Ка.љөвић

Comperap
ур. Кпежевй.
нодиисници:
Павле Салуровиһ, Бор申е Mилетић, Минош Симиһ, Ник. Крупежспиһ, Тр. Миаојевиһ, Радован

Милошевиһ.

C A CTAKAKII.
2. Сеитембра 1575. у Крагујовму,


## 乃убомирКавевић.

cerzetar
Илија Стојановй.
За министарсктм столом: мпнистар унутрашकих дела и министар правде.

На окупу пмаде 109 посланпка.
Нису дошли вао болестни: Cuacoje Tajent,


Oдеуствују са дозволенем: Алепса Поповић,
 вадановиһ.

Почетав седнице у $3^{1}$, сата но нодне,
 лог састанва, гоі о́и усвојен без ириметб́.

$$
\text { Број } 9 .
$$

Прелседния јавяа да је Терзташиһ, посланик sа варош Веоград дошао у скунштни.

Севретар Стојановй прочита извешће одбора за прегледане пуномоһщја, војим се признаје уредност пуномоһвја. Скушштниа усваја.

Epoj 10.
Спасоје Тајешһ моди за 30 дана одсуства; због болести. Председипк јавьа, да му је дао три дана, а за ресто предлаже скупштнии. Свупштина му й ресто дозводава.

Аленса Попопй моли за 20 дана одеуства. Скупштипа одобрава ; а Миаија $\mathrm{y}_{\text {рошевй јавьа се }}$ да he epos 5 , дana доһ, у у свупиттиу.

## Број 11.

Председиив јавда да ппа пеноливо уваза кнежевих :

Сегретар Наија Стојанонй чита:
а: указ, којим се овашһује министар унутрашних дела да ноднесе народној скупштии предог закона о измени и допуни закона о уетројству оиштннских ваасти.

б, угаз, војим се овлашһује министар упутрашњих дела да поднесе скупштини преддог о измени и допуши завона о печатны.

Г. линистар ушутрапннх дела јавн, да је треһі занон о већој аичној спгурности тотов, и указ подписаи од Његове Светлостп, во за то се не нодноси, птто је у штамиц.

Скупштина ирняа в знану.
Број 12.
Сегретар Илцја Стојановй мита следеһе указе:
а, указ, којин се оваашкује министар упутращних дела, да поднесе иредлог скупштини те да се вине потрошена сума у 44.209 rp . п 7 пара пор. на куповине јечла за рану п воване ноштансвпх кона аи рач. 1573 гөдншу иенлати.
б. указ, којшм се оваашһује министар упутрашњих дела да поднесе скупштини предлог, да се више потропених у рачун. 1879 . год. 16.767 гр. й 18 нара поресних на купошане јечма за пзрану поштанских вона шснлаті, I

в, указ, гојщм се оваашһује министар унутрапвих дела, да поднесе спушштии иредлот, да се внше потрошена сума о, 24.160 гр. и 24 паре пор. на вуповање сена за израну поштанских коња у рачунској 1875 год. испдати.

Сна ова три указa yпy сијском.

## Fpoj 13.

Јован Бошковић ушравда питање па председседништво у толе: каго донисшшци повина вређају посланиве са ниховия нешстнииия дописивањем ; тражн, да их председншшто ономене, да тано више нераде ; у овоме подпомаже га и драгутии Ризии.

Председинк одовара: да за посланине вреде протокоди скупттинскп, а не приватна дошисивања, й ако ои $у$ ириватиия дошисима бидо увреде, то сваки може у новннама или путем ваасти тражити да се нсцрави.

Bpoj 14.
Миаутин Гарашанип шита: зашто није дневни ред но чл. 52 посл. реда објавяен и молй да се то у будуће не догађа.

Председник признаје, да није за сада било објаве, али у будуће тиниће се све онако како пословни ред налате; а меңутим ако се не може са даши иредмет, који је на реду изнешен, иретресати, то he ce објавнти за други састанак.


Мијанло Смиљанић каже да је Ранко код полиције, а не код суда ; треба га познати у сєушшнну, а нстрагу наредити противу полицисве вдасти.

Турђе Торовић предлаже нстрагу противу полиције, но да небуде као лане у Јадру и Јагодини.

Председник одобора, Димитрије Јовановиһ, изјавьује: да је одбор зато у своме иэвешһу тражио авта, што се из извешьа полщцсле ваастн видп, да Ранно нщје слободан, веһ, да је у притвору судском; на да ои се видело, дал је Ранко доиста дат за дела она, поја га ая посланика неспособним чине, то је одбор мнења, да се акта добаве, и ова се ствар без акта не ложе ни свршити.

Министар унутрашних дедя обећава, да ће апта на најбржи начин добавнти и да he ствар тек онда решити, а за сада ни он о овој етвари ништа незна без акта да каже, као што држи, да нй скунштина без акта решавати неһе.

Крупежевић убеђен, да је Ранко Тајсић невин, тражи да се час пре у скупштину позове.

Радоња Недић тражи да се Ранко прво у скупштину доведе, на онда акта траже.

Председиик изјави, да не проһи само три четири дана док се акта набаве, и но томе придружује се не као иредседиик, но као посланик мишлену r. Смшљанића.
Г. министар унутрашњих дела: „кад хоһе скупштина једно решене да учини, то трео́а да јој важкем, могу ли да га извршим ; ја кажем немогу, док акта недобијед, а скупштиви дајем тотовост, да ие то бнти до који дан.

Адам Богосаввевић тражи, да се полпција узме на одговор, а Ранко позове у скупштину, почем су жадбе полиццјске најбожи доваз, да се у изо́оре незаконито мешају, јер одкуд то, да никад нема жало́и нротив избора вдадиних посланнва? За то, што се никад парод у њиове изборе не меша.

Александер Николајевић. Само адо је Ранно у слободи, мишнења је, да дође у скупштину и да буде носланик; јер се види да га полиција узима на одговор и ставва у притвор само да небуде посланик. То се и тиме тврди, што је касација Ранка за извесно дело ослободила.

Смияанић тражи, да се тужб́а иротив полиц. ваасти прочита.

Арагутии Ризнић мишлења је, да се Ранво позове у скупштину, а министар да повуче среског старешину на одговор, што је Ранка уапсно као носланнка, пошто је пзабран.

Председния. Дело Ранва Тајсића не може се пре решити док се акта не добаве; јер ово се све ловршно говори. У овоме га подпомаже Живко Недић.

Радоња Недић. Тражи да се тужба прочита, коју је одбор противу полиције поднео.

Председиик. - Желили скупштина?
Скушштниа усваја да се чита.
Секретар Илија Стојановић чита пајире изјаву одбора, а затим тужобу шредседшика одбора и осталих повереника. Ношто би читање сврпено г. министар унутрашњлх дела уве реч и жаза: да му је г. мннистар правде баш сада јавио, да су акта о Ранку Тајсићу по другом питању добављена и иаходе се под г. министра правде, и да he их он су-

тра ставиті на сто иредседнинтва да се од них учині употреб́а.

Сима Несторовић: аво је Ранво у сдободи, нека се позове у скушштину, а авта доцпије разгледе ; шта више да се умоди г. министар да учшни истрагу протнву шанетана ва злоупотребу.

Министар унутр. дела п но друти пут рече : да он пеможе нншта учинити док се акта не разr.ледају, а пошто су агта овде, то he се сутра учинити.

Милош Гдишић прпстаје пошто су акта овди да се та ствар сутра сврши ; али што се тиче шиءања комисије, он тражл да се из средиве свупштннске три иаи четири лица ношьу да ту ствар нотанко нсинтају, а не као што је лањске године остало нащразно, и послатл у вомнсију сами сродшици.

урош Кнежевиһ објасњана, да Ранко није у слободи, него је но лекарској сведочоп одпуштен ди издржава притвор у својој вући.

Алексапдер Николајевиһ каже да се молоба одбора оирачкога унути одо́ору за молбе и жалабе да је овај прегледа. У осталом слаже се са Глишићем, н наводи како полицијске власти свуда агитншу при нзборима. За доказ наводи да има 7 президијала при себи, и поднеће их скупштини када буде уятреб́ало.

Председник по жеви министра унутр. дела ставва иитане.

- Јесте ли зато да се авта црегдедају?

Скупштина усваја.
Министар унутрашњих деда. ІІІто се тиче комиспје ја немам шта да кажем, ако одбор нареди нстрагу и ја hy је наредити, па шта се буде сиршило јавићу скупштини.

Ђоровиһ. Тражи да се капетан разреши од дужности док се над вим чини истрага.

Мнаија Мпловановиһ. Тражи као п Гашшић састав комиспје ия чланова скушштинских.

Председник. Пошто је ствар дата одо́ору, то да се престане од комисије, дов одбор не поднесе пзвешће.

Скупштина усваја. Затим се дале чита:
Број 17.
O пзбору Милије Урошевића, посланижа зајичарскога мнлење одборско: да се цреко жалби пређе на древні ред, а избор яа законит огласи.

Сгупштина усваја.
О пзбору Алексе Здранвовића и Петра Шлијћа посланика среза зајечарвког, одбор је мпплења: да се њихов нзбор огдаси за закоинт и ако су акта новрадена, - попто је одбор на протоволу пзјавпо да су они за посланике уредно изабрани.

Скупштина усваја, и наређује да се одма нозову.
О избору Новака Милошевића посланика среза црноречкога, мшлење је одборско : да се избор озакони, а иреко жалби цређе на дневни ред, с тим, да се жалба противу полщцие пошье г. миниетру на даљи рад.

Коста Спужић, Драгутин Ризнић и Милија Mидовановнћ, предлажу, да се жалба против полиције упути одбору за молбе и жалбе да о њој одбор донесе мишлене.

Паија Стојановй и Авсептије Ковачевиһ противни су оволе, пошто је ова жалба пред једним одбором била, - за то сад треба скупштнна да реши.

Сепретар Иаија Стојанонић по жедп свупштине а на предлог Јована Бошковића чита жалоу.

Председнив ставьа на гаасање: хоһе лй се жалба упутнти одо́ору за моло́е и жало́е.

Свушштинぇ усваја да се упути одоору, та te онда бити зак.вучак й о нзбору.

O избору Јеврема ПІолуповића посланика ереза ножешвога и Јована Бошковиһа носданика среза јадранског, ностоји мишлење одбора: да је нзбор задонит и ирево жалои да се пређе на дшевни ред.

Скушштина усваја мшшлење одборско.
Број 18.
Секретар Наија Стојановић чита оставке: Jована Крсмановиһа носланика за вар. Београд, Мидутина Банића посланика владнног и Шетра Митровиһа посланика јагодинскога, а под уеловом ако му се 40 дана осуства не даде.

Мнење је одборско ово: да се свима тројицма уватне оставке, и потом нареде изб́ори за Београд is Јагодину.

Спупштина успаја мнење одоора и наређ,ује нове изборе за Београд и Јагодину.

Број 19.
Секретар чита моло́у Стојана Борцевиіа носланнка омодског за двадесето-дневно одсуство.

Свупштина одобрава одсуство.
Број 20.
Цветко Јездић посланик вароши Лознице тражи 15 дана осуства.

Пошто је цротеко рок одсуства од 15 дана то је скушштина решнла: да се Цветво позове да за 5 дана дофе; нначе, да му се отаси место за празно;

Тако исто скупштнна решава: да се п Стеван Мирковиһ, посланик посаво-тавнавски, воји је болестан нозове, шли да определи кад Һе доћи.

Број 21.
Сепретар чита жалбу противу избора Мплутнна l'арашанина, а иредседник чита денешу оирачвог одоора й бирача да је изоор законшт и да је највећи мир и норедак владао.

Радоюа Недиһ, иредлаже да се жалба одбацн.
Ғоста Спудиһ и Мияутин Г'арашании траже да иде одбору аа моаб́е іл талбе. Скушштнна усваја да се преда одб́ору.

Састанак зад.ьучен у 6 сата но подне, а сутра Һе се завазати будући састанак и објавити дневни ред. Преседмас пародие скупитане

## Љуб. Ка.ьевић

Cesperap,
Илпја Стојановнһ.
нодинсници:
Милош Симиһ, Павле Самуровић, Радован Miлошени, Ник. Грушежевиһ, Тр. Mиаојепић, Ђopl,е

Милетид.

## CACTAHAK IV.

## 7. Cenrenópa 1875.

hemachanaio

## 乃убомирКаяевић.

## cerpetaf

## У. Кнежевић.

За мщистарскн столол: миннетар увутрашњнх дела, министар спољних послопа, министар правле, миннстар просвете и црвених дела н министар финансије.

OА посланива пису донли: Aлекса Hоповиһ, који одсуствује, Мааден Жујовић и Спасоје Тајсић, који је болестан.

На овупу бнио је cвera 114 посланика.
Седиица је почета у 4 часа после подне. Ep. 22.
Председния објаии да је на реду сад пројект адресе, коју прочита, а ова гласі овако:

## A $A$ PECA

коју јө родовна народна скупштнна, држана у Крагујөвцу 1875. године, ноднела Његовој Светлости Књазу срнеком Милану М. Обреновићу IV.
ВАША СВЕТЛОСТИ,

> Премидоетиви Госиодару!

Тад народна скупштина види у својој средиви cвога племенитог вдадаода, й гад владалац, старајући се неуморно око унапређења миле нам отапбине, у овом овбияном и тешком времену очевује од народне скупштине рододубиве потноре, онда је й народно иредставништво готово, да се у вајвећел одупевьену одзове Вашој Светдости овим рододубжем и оданошћу, које се од народне скупштине с правон очегује, и које је народ српсви свагда осведочавао према славном долу Обреновића.

Господару! Заиста је тежак положај, у коме се данас Србија находи. Народ наи на граници, као нтто и Ваша Светлост навешћује, узнемирев је $y$ своме домаћем снокојству. Прикушање големе војене снаге на грапицама папим од стране Отоманске Порте, која заузима претећи ноложај према Сроији, отрже нам један део браһе наmе од својих поља и огњщшта, и принуди га, да нод оружјем мотри на бевбедност наше земье, каво на западној таво й на источној граници неној.

Народ срисвп, који је ову миду домовину мачем и гриву отлуии, добро се опомиве оних речі Ваше Светдости у прокламадији од 1872. године: „да ои грешно бнло изгубити и најману тековну наших отаца, а мало нниосно, да сами ништа не привредшк." Те су речи остале дубоко урезане у срцу свашог Србина. Добро је, да се сетимо ових речи у садањия тренуцима. Време је оабньно, али је, Тосподару, не мање озбиьна и поља срискот народа, да се нађе на висини свога положаја.

За то скушштина у нме сриског народа, оним свсчано изјављује, да је народ нашा готов, да защтити сноју отапбину, да одбрани своју слободу и да очува тевовину великог Милоша и наших дедова. Нема оне жртве, поју Сроија не би у то име принела на свети одтар наше домовине. На глас Ваше Светлости народ је готов, да вао један човек стане на браннк своје драге отацбине.

Господару, вевовечве патне принудие нашу Браћу у Босни и Херцесовини, те усташе, да сеса оружјех уруци боре за своја човечанска и народна прана.

Проливање њнхове грви вређа наша братска оссћања; њихов очајни слас налази племенитог олзива й у осталом просвећеном свету. Ми не можемо. ми не смемо бити равнодушни према ниховој судо́нн.

Свушштина је иропикиута вајдуббнм осећаमима захиадности, што види, да he Ваша Светлост настојавати, да се узнемирени крајеви коначно уснокоје, и пашој патничкој браһи стално задоволене прибавн.

І на овом патрнотеком путу може Baша Cветлоет нотиуно рачунати на потнору народа сри-
ckor. Он је готов, да иу то изе етави на pachoложене Вашој Светлости сва средства, воја о́и потребна оида, да се опај велипи задатак еретно нвцпши. Народна скупштина, нзјавбујући у ине народа сриског ин овде своју готовост на све жртве, уверена је, да he Bama Светдост са својом baaдом руководити ово ведико дело начином, који tие бнтн најсходнијй, да се Сро́ија одзове своме позиву с поHocos i पamhy.

Народша скушштина прихватиће давно очекиване преддоге, који су у престолној беседи наномевути. Она he их претрести і оценити са свом ози́ньношlь, коју предлети овог замашаја засаужују. н јопи па овој ебушштини решити их.
 Rодико је жогуће, учинити неке предлоге, који су од преже потребе за развитав наших уетаввих установа, а нарочито оне, који се тпчу памена и допуна певих наређења у уетаву, који се односе на јачу одсоворност миниетареку, на преображај нашег saюонодавства у духу жпвота народног и нетових потреба, као и на то, да се судство, и админиетрадија уцрости и скратн.

Народ се ерпски обрадовао, пто је Ваша Светлост пзаорала себи друга, а народу пнегшњу, од су племеног нам народа руског Наталщју Петровеу, поја he, красећи престо српсви, својин врлинама
 сриском његову омидену династију Обреновнћа.

Ниродна скушштина честитајући овим Вашој Светдости изоор заручнице, поред сиога одушевљења, може само подићп свој тлас уз raac пелог народа,

да Бог бдагослови сретан и дуговечан о́рачни живот Ваше Светлости пбудуће светле кнегине Наталије.

Госнодару, парод је сриски у сва времена поилао потребу слоге, а највине у садавнм озбиьннм тренуцима; и народна скушштина дели потпуно мишљење Ваше Светлости, да је ту почетак, ту најчвриһи основ наше моћи, наше будуһности.

На завршетву, народна скупштина моли Бога, да пзаије свој благослов на Baшу Оветлост й на нашу драгу отацбину, и да учврети десницу срисву, којом һе Сроин, носећи високо заставу слободе, а вођеп саавни Об́реновлием, на еве стране усहлакнути:

Живно књаз Миаан М. Обреноиић IV.
Живио народ сриски.
у Крагујевцу
7. Септембра 1875. год.

Председник народне скупитине
Љубомир М. Каљевић.
Подиредседнни
Димитрије Ђ. Јовановић.

## Cemperupu:

## Илија Стојановй.


Адам Богосављөвй.
II. C. Cpeћковй.

## Носланияи:

Aврал Јовановић. Аксентије М. Ковачевић. Алекса - Стьиковй. Алекса Стојковић. А. С. Никодајевић. Aпдреја Мнлосављевић. Авдреја Перуничић. Aрапђ, Мидојепиһ. Арсеније Гаврилонић. Антоније ІІумварац. Влагоје Вожић. Вуле Васић. Владислав Пав-

ловић. Ваадисаав Byјовић. Baco Д. Мауаревић. Васа F. Стошић. Драгутин M. Рпанй. Димитрије Димм тријевй. Д. Матиһ. Д. Ж. Милојковиһ прота нег. Д. Голуо́виһ. Димитр. Милетић. Дим. Катић. Жпнвоин Душманй. Живво К. Недић. Живко Јовавоmй. Живко Јовгонић. Живво Чолић. Живко Стерановић. Иаија Ж. Мојић. Нлија Максимовиһ. Иаија Ратарац, Јоваи С. Раичиб. Јован И. Бошковиһ. Јован Димитријевић. Протојереј Ј. Павдовић. Јаков В. Поповић. Јоваи Радисаввевй. Јенрем Нолуновић. К. J. Спужпћ. Коета Радовановић. Коста Атанацюовић. Коста Пеић. Крета Гсоргијевиһ. Дазар Ваадисавьевић. Милаи Гаигоријевић. Љ. Ж. Стојановић. Миацја Урошевй. Мшасав Р. Іротиһ. Милан Кнежевиһ. Марко А. Јазаревиһ. М. Вукомановиһ. М. Спасиһ. Михајило Радовановиһ. Михајидо Смиकанић. Милан Мпаутиновй. Младен Микић. Милосав Марковић. Милосав Веьвовии. Миаентшіе Дробњаковиһ. Милап Топаловиһ. Милош Симиһ. Мијанло Тератовиһ. Ммленко Ломиһ. М. Гарашанин. М. А. Гаишаһ. Миденго Петровиһ. М. Миловановиһ. Мих. Н. Терзпо́аии. Новица Недиһ. Нивөла Крупежеваћ. Нпкола Милосавдевиһ. Новак Милошевиһ. Шетар Катиһ. Нетар Ђуричвовиһ. Навајот Сандуловић. Панта Јовановиһ. Павле Самуровпһ. Петар Шајковић. Петар Стефапопй. Рака Кукиһ. Радисав Mилосавьевй. Р. Тодоровиһ. Радона Недй. Радисал Симй. Радоваи Милошевиһ. Радевко Драгојевль. C. Веввовпи. Стојан Марвопић. Стојадии Радонвћ, Станоје Ђорђевиһ. Сима Сскулић. Сима Милошевић. Ст. Крстић. Стеван Поповић. Сима Несторовић. Тр. Милојеввһ. Цветво Миниһ. Тока Гааваиия. Т. Ми-
 Миаадиновић. Спла Живвовић. Жика Мияеновић.

Бр. 23.
Свунитнеа се одазва са бурно „жешео кнез* а „наро $A^{\text {" }}$ па усвоји адресу већине бе пкакиих примедай іІ у основи і! у целини.

Бр. 24.
Нредседнии заrasyje да је на реду да се избере једна денутација, юоја ће однети Кшезу идресу и вели да he бити довољно шест пославика.

## bp. 25.

Aксентцје Ковачевиl каже да према овако вал нон аєту треба да буле једна групица бар од 6 посланика и председпика.

Предссдиию Каљевиһ по захтеву скупштиње канАи,дира за лепутацију ове посланике: Милопа Глишића Bују Bacıha, Мијаила Теряноаиића, Косту Спужића, Милосава Вукомановића, и Симу Несторовнћа, пто скупитнна усвоји с тим, да се тој песторици шрида и председник.

Бр. 26.
Ва овия председвик објави, да ие се прозинати сва послапици 10 реду, те да потиніпу адресу.

Ep. 27.
Cви посланици потписаше адресу и по томе је дато $1 / \star$ чaca одмора.

Ep. 28.
По одмору председпив јавьа да многи пославици ишту одсуства, па прочита њпхове молбе.

## Бp. 29.

Према томе скуишгина даде одсуства:
Димитрију Karıһу 4 дана. Међутим ноједини поеланщци почеше примецавати, да је неагодно давати одсуетва.

Радован Мидошевиһ важе да се за 4 дана може давати, а за то време нек раде одбори.

Милош Гаишй иримећује, да ниво не шште одсуства ћеша радв, већ зарад потребе. Треба давати осуство, но да би нмао нотнув број за решавање, нек председнштто води о томе рачуна.

Васо Мащаревић објасвава баІІ и кад о́и се свело на број, који је довобан за решавање, опет може настушити случај, да се по резболе, илй да добије депепу да мора ићи ит. $\lambda$. Зато треба пмати увек резерву.

Председник вели да се према садањем броју могу пуститі само петорица.

Рака Кукић каже, да мора осуствовати $4-5$ дана, због деце.

Димитрије Катић и
Милош Симиһ опет веле то исто, да морају осуствовати, на макар им се ушразнило место.

Шавле Самуровић ваводи да мора ићи да товари свнве.

Милан Топаловиһ вели да мора осуствовати због две грађевине.

Председник каже: пошто многи ипту осуство, то за пет дана нен раде одбори, а за то време, ком је близу нек оде до вуһе. Од оних вели, што ишту веће одсуство за сад да се пусте петорица, ша вад се они врате, да се пусте други.

Свушштина усвоји то и према томе дата су осуства: Самуровићу, Милошу Сизићу, Милосалу Вељковићу и Димитрију Димитријевићу по 20 дана, Mилаву Топаловићу 10 и Јакову Попонйу 6 дана.

$$
\text { Бр. } 30 .
$$

Секретар Пяија Стојановић прочита угаз Његопе Светлости, којим се овлашһује министар правде, да поднесе скушштини закон о нзмени и допуни закова о постушку судском у кривичним делияа.

$$
\text { Ep. } 31
$$

Упуһује се предлог одо́ору законодавном.

$$
\text { Ep. } 32 .
$$

Председник заказује, да после седнице остану одбори.

$$
\text { Ep. } 33 .
$$

Прима се к знану.

$$
\text { Бр. } 34
$$

Председник објав.ьује, да је на реду да се прочита извештај одбора за молбе и жалбе, о избору Ранка Tajcuћa.

Известидац тог одо́ора Коста Атанасковдћ прочита тај извештај, који гласи овако:

Пародној Скушитини!
Против избора Ранка Тајисиһа, носланика срева Арагачевског у чачанском овругу, који није на скупштнну дошао - изјавнла је жалбу среска и окружна нолицијска власт, а и бирачки одбор ноднео је жалбу, против полицијске вдасти.

Шолицијска власт вао главво у жалби наводи протнв пзбора то, што је нослаиив у суцвом при-

твору абог оних дела, која су навелена у члану 18 тачки 3. и 4. ивборног зикона.

Усвед овога, одбор за модбе и жадб́е, разгдедао је акта Ранкона оитужења, на по нима нашао је: да је Ранко од полицијске ваасти 30 . Јула ове годне оптужен сулу за 6 дела, и да је дежурии судија, за сиа та дела Ранва узео нод суд и у прнтшор ставио, али да је то решене, но жалби РанЯовој касацијони суд поништно и препоручно суду, да лруго решење донесе еходво завону.

По овоме, суд је на ново у сваном делу ценно доказе, на нанав, да у једнон делу шема кажњивости, - својим решевем од 16. Августа тенуће тодине К 11925 , ослободпо је Ранка за то дело од суђења, - а за осталих 5 дела, натав, да пзвиһај полицијски није потпун, нарочито у томе, што није извндано оно, нто је Ранво у одорану наводюо, вратио је акта ноаицијској власти, са познвом, да извиђај допуни, и за тим о сваком делу но ново размисли, имали кажнивости нли нема.

Начелништво није хтело учинити ово, што је суд тражио, веһ је суду вратидо авта, са изјавом, да суд извиди сам, шта му је нужно, - а због тога, нојавио се сувоб између начелниитва п гуда, те но том узроку, - суд је носадо сва анта госнодипу мипистру правде па далу радњу, а Ранка, но гласу решења од 23. Августа ове год. ЛЕ 12140, отнустно вући.

Измефу деда, по којима се имаде чинити донуни извиђај, полицијска власт, окачествовала је два дела, као злочинство, и по томе, што је Ранко з време избора и за та дела, био у суцном ири-

твору, нагледало бп, да Ранко по 5. тачеп чл. 18. и 21. пзборног закона, - неб́и могао быти пзаб́ран аа народвег носланива. Алі, пошто је радна, дежурног судда, вао несходпа закону, поништена касадијони судом, - то одбор узима, да нема узрока, но ком би се изоор Рангов поништити могао.

Ово ниплеве, одбор оснива на томе : а., што драи, да запододавац замишда такав суцки щритвор, гад је во доиста кавво дело учннио, и за такво дело законо у затвор ставжен. Не може се дагле и опај затвор узети, кад је воји у затвор ставьен, или против законо, шли по хрфавом разумевању закона, вао што j » према Ранку случај, б., према стању, каво сад стоји, против Ранка и нема оптужења. Јер, пошто је полицији враћено на додуни извиђај, то he се тек тия пзвиђајем потврдити, да дй донста стоје она лела, која су против Ранка извешена, и да ли пх је доиста Рапко учинио. А све дотле, Ранго се не може за кривца сматратв. Досжедно пак томе, и онај затвор, у воме је Ранко био, у време нзбора, - одбор сматра као и да постојао није. На, пошто је изб́ор Рангов и у осталом уредан, - то је одбор мишлева, да се Ранко одмах телеграмом у скушштину позове, а властима препоручи, да Ранковом доласку не праве сметне (чл, 47. иабор. закона). Одбор још јавва, да је у овоме по чл. 103. закона о нословн. реду сасдушао и г. министра унутрашњих дела, вао владиног новеренива, іл да је г. министар казао, да he своје мишлење пред скупштином дати.

ІІо се тиче жалбе бпрачког одбора, иротив нолицијсве вдасти, - одбор је мишлења, - да се

нгототоан itap. cieyu.

но тој жало́и озоибна истрага нареди，но пошто начин，који he одредити，кано не се нзвиђеше учи－ ппти，－захтева озбиьно проучавање，то һе одоор о томе доңније иэвештај поднети．

3．Септембра 1875．год．
у Крагујевцу．

> ॥редоеддик одбора,

Јован И．Вошшовић．

## Hssectusav，

## К．Атанадвовй．

## одворници：

Михајия Смиљанић，К．Ј．Спужић，Шан．Сандуло－ вић，В．К．Стошић，Драгутин М．Ризниһ， Милосав Марковић．

$$
\text { Бр. } 35 .
$$

Свупштина једногдасно усвоји одо́орсви нзве－ штај，но поме се избор Рангов сматра за законит и нареди да се Ранто позове одма телеграфскпм путем у скупштину．

Министар унутрапњнх дела у име владе изјави， да противу тога нема ништа с ногледом на решења окружног и васацшоног суда．

С тим је яавьучен овај састанав у 6 часова но подне．

$$
\begin{aligned}
& \text { 历. Каљөвић. }
\end{aligned}
$$

## Cenperap

Ур．Кнежевиね．

## нодшисници ：

Стеван Поповић，Тривун Милојевп．Радован Mи－ лошевиһ，Торце Милетић，Никола Крупежевић．

## C．ACTAMAK V．

14．Сеитембра 1875．године．

## apmatianis

## b．Каяевић

## centerap

Уроші Кнежевић．
Присутни од министара：министар упутрашњвх дела，министар грађевина и министар просвете и дрквених дела．

Oд посланика нису дошли：Алегса Стојговић， Авсептије Коначевић，Алекса Поповић，Милутии Га－ рашанин，Стојан Марвовић，Спма Живвовиһ，Турђе Ђоровић，Димитрије Димитријевиһ，Димитрије Го－ дубониһ，Димитрије Милетић，Живко Чолиһ，Ивво Остојиһ，Јоваи Димитријевић，Јавов Поювић，Ла－ зар Ваадисаивевић，Мияосав Велновиһ，Мшаан То－ наловић，Мидопи Симиһ，Милош Глишић，Недељво Жтвадиновић，Шаја Вуковић，Навае Самуровић，Ра－ допа Недић，Стојаи Вељвови，іКивво Недић，Јован Рајшчић，Маален Жујовић и Сшасоје Тајспћ．

На овупу има дакле свега 92 носланика．

$$
\text { Бр. } 36 .
$$

Председния јавба，да нема довожног броја за решаваде，на с тога заказује сутрашњи састанав у 8 часова пре подне．

Прима се．
Cexperap
уром Кнелевиі．

## Председмик пар огусиатино <br> Љ．Калевић．

подписници：
Стеван Поповиһ，Трияун Милојевиһ，Радован Mi－ лошевић，Ђорђе Милетић，Никола Крупежевиһ．

CACTAHAK YI,
15. Септембра 1875. тодине предсsaans

## Димитрије Јовановић

mozapmachamer.

## egrperap

УропІ Кнеакевй.
Присутни аиннстри: председншв линистарства, миністар грађевине, министар унутрашњих дела, миннстар фннансије, министар војени и министар просвете и црквеших дела.

ОД посланнка нису дошаи: Аксентије Ковачевић, Алекса Стојковиһ, Алевса Поповиһ, Димитрије Димитријевин, Димитрије Годубовић, Димитрије Милетлћ, Живко Чолиһ, Пвко Остојиһ, Јован Динитријевић, Јаков Поповић, Ђубомир Какепић, Дазар Владисавьевнћ, Милосав Ве.ьговић, Милап Топа-
 јовић, Недеяво Жшвадиновић, Павле Самурявиһ, Стојан Везковић и Спасоје Тајсић.

На окупу има спега 99 посланика.
Бp. 37.
Потиредседник пошто је отворио седиицу јавва да је председнику Каљевићу умра сестра, те неможе доһи, с тога he ra он застунати у председничкој дужности.

Затим извештава скушштнну, да је одређена депутација предала адресу Његовој Светлости $10-\mathrm{r}$ овог месеца у 4 часа по подне. Том приаиком вели, Његова је Светлост изјавида радост, што из тог валног акта види, да у средини скуиштнне влада

споравумдење и патриотска слога, која је нарочпто нужна у данашним шриликама, а уједно захвално је скупштини на пзјавама оданости према шему п неговом дому.

Свупштина се одазва на ово са бурио „живео Кнез."

Ep. 38.
Потиредседник јавьа да има певолико указа, којима се овлашћује влада, да поднесе пзвесне иредлоге, па познва скупштиу да шх саслупа.

Секретар Илија Стојановић чита указе и то:

1. Указ, војшм се овлашћује мивистар Финанспје да нодвесе скупитини преддог о новчаној тарифи по динарској системи;
2. $\mathrm{Y}_{\text {каз, војин се овланиује министар тннан- }}$ спје да ноднесе иредлог загона о измени 4 -те тачке чл. З5. закона о метарския мерама.
3. Указ, појщм се овлапћује мииистар тинанеије да поднесе предлог, да може из готовине државне касе оставше по рачуну за 1874 , годиву издати на плату ошвних зинистара, којп су ол 19. Августа разрешени од дужности и остали на расположењу 20.502 rp . нор.
4. У каз, којим се овлашћује мннистар тннансије да поднесе иредог, да може из државне касе поред 160.000 тр. пор. што је одрецено бущетом на драаве скупштне, издатн још 160.000 rp . пор. на нсте нотребе.
5. Указ, војим се овлашьује министар тннансије да поднесе предлог да може из државне касе издати норед оних 160.000 гр. пор. на држане скупштине јошт 2106 rp . нор.
6. Указ, војим се овлапћује миншетар фишаисије да поднесе иредлог, да се из тотовине државне касе увеһа кредит аа 1875 . рачунску годину на редовне пепредвиыене нотребе са 140.000 гроша пор. ради псплате означених потреба.
7. Указ, нојим се овлашћује министар тинаисдје да поднесе предлог, да се на терет готовине државне касе, може ставити у расход сума од 222.508 гр. и 16 пара пор. коливо је у 1874. год, на повраћај тадса неуместно у касу примвених више нздато, него што је буџетом иредрачуњено и одобрено.
S. Указ, појим се овлашћује министар фннансије да поднесе предлог, да се ша терет готовине државне касе може ставити у расход 624 гроша и 28 пара пор. колиьо је у 1873 . издато внше ва повраћај прнхода, воји су неуместно ушаи у касу.
8. Указ, којпи се овлашһује менистар финансије, да поднесе предлог, да се на терет готовине државне васе става у расход 17.738 гр. и 35 пара нор. колико је више иреко бущета потрошено у 1874 . год. за путне и подвояне трошкове финащцијских чнновника.
9. У уаз, појим се овлашһује министар финанспје да поднесе предлог: да пздатак на надвпце помажуһих амала Ђумрука београдског у 6000 гр. нор. до 1. Новемора 1875. год. стави на партају кредита одређеног на вапредне нотребе.
10. $\mathrm{y}_{\text {каз, којим се овашћује миниетар финан - }}$ спје да поднесе предлог, да може 1292 гр. " 13 нара пор. што је утрошено вие у 1875. год. на издржаваше шитомаца тинанцијске етруке, ставити на терет готовине државне васе ва ову годину.
11. Указ, којия се овлашһује министар финансијс да поднесе предлог, да се више учињени издатак 1872. год. у 625 гр. пор. на повншнцу плате чиновника у Ђумруку бооградском, стави у расход за ову годину.
12. Указ, којим се овлаmћује министар финанције да ноднесе предлог о томе: да се одобри поступав министра финанције што је у 1874. год. на терет суме рсдовиих непредвиђених нотреба утрошно више црево буџета 35.000 rp . пор. на рудничке трошкове подринског рудника.
13. Указ, којим се овааћује министар тинанције да ноднесе предлог: да може ив готовине државне васе псплатити 32.000 rp . нор. и 35 пара нор. што је утрошено више на подизане топионице олова и осталих грађевина у Ђрупњу.

Сви ови предлози упуцени су одбору финанцијском.

Ep. 39.
Потиредседния јавља да ина више молби од носданика, нојп траже одсуетва, а неки опет, који су на одсуству депешама траже продужај.

Васа Маџаревй ушита колико има посланика и дал има довожан број за решаване. Потнредседник објаснй да их има довољно а за тим сеछретар ИАија Стојановиһ чита моло́е посланика овим редом :

Спма Милошевић тражи 12 даша одсуства.
Aаје му се и то од дана кад дође Глишић.
Јован Радосављевиһ шште 12 дана иродужења.
Није mу дато.

Радисав Сшнй тражи 12 дана но после одуcrade cam.

Ааевса Поповић депешом из Новог Сада тражв да му се продужи одсуство јошт 10 дана.

Даје му се и то рачунајући од 5. ов. м. кад је прим, вен телеграм.

Лазар Владисављевић због бербе иинограда ия вукуруза тражп 25 дана.

Дозвовава му се.
Стојан Векковиһ итте пет дана одсуства рағунајући од 13. ов. мес.

Aaje my ce.
Агсевтије Ковачевић тражй јошI 3 дана продужења.

Дaје му се и то од 13. ов, мес.
Јоваи Митрићевиһ тражи 10 дана одсуства с тога, што му је син отншао на границу, а жена му се разболела.

Даје ву се.
Јавов Ноповпћ нште 4 дана одсуства п то рачунајућн од 12. ов. нес.

дознодава се.
Аимитрије Голубовић тражи 10 дана одсуства због домаће болести.

Aije my ce.
Димитрије Милетић пште 15 дана и то од 12. ов. мес. због једне опитинсве парннде а и својих посаова.

Одобрено.
Живан Јовковић тражи 15 дана због једног суъења, које му пада 19 . ов. мес.

Дозвобено му је, ноод времена кад морадне поһи.

Мидснво Петровић тражи 15 дана због бодести детине од 15 . ов, мес.

Одобрено му 10 дана.
Бр. 40.
Сепретар Илија Стојавовић чита изјаву лозничког посланика Цветка Јездића, којом јавва, да се негов педолазаку свушштину сматра као оставка.

Уважена му је оставда и наређено да се одма учивй нов изб́ор.

Ep. 41.
Секретар Иаија Стојавовиь чита пзјаву посааника Стевана Мирковића, којом јав.ља да због тешке болести иије могао до сад доћи, но да ће вроз 15 дана лоһи чим се онорани.

Прпма се ह звању.
Бр. 42.
Потпрелседник јавьа, да је власт извештена да су всһ изаорана два нова посланика и то у Beoграду Војин Ралуловић а у Јагоднй Јеврем Марковић. -

Прима се к знању.
Бр. 43.
Петар Ђуричговвһ пита председищшть, зашто иије изнет на дневни ред предлог о сауоуирави општинској вад је свршеп у одбору пре 3 лана.

Илија Стојановиһ нао члан одбора одговара да је пзвептај врло веливи те с тога још пије прешсан. पим буде готов изнеһе се.

Ep. 44.
Потиредседвик јав.ьа да нма сада пеки ствари на дневном реду, но пре пег што се почне претре-

сати позна послапика Ранеа Tajсића да положи закаетву.

Тајсић је затим у прнеуетву мин. ун. дела положно заклетву.

Бp. 45.
Навестиая одбора за модбе и тадбе Коста Атанасковић чнта пввештај одбора на жалбу иротиву пзбора посланика грочанеког Миаутина Гарашанниа и веаи: пошто жалиоци не нодносе шити нменују какве докизе, то јс одбор миена да се пређе на диевни рел.
$\mathrm{Y}_{\text {сваја }}$ се.
Ep. 46.
Известилац олбора за моабе и жалбе Коста Атанасковић чита Аа.ье пвнештај одборски по жалби г. Навла Радппојевића због незавотитог избора у ерезу моравском округу пожаревачком. Hо томе одбор валази, да треба нарелита нслеђене вад се наводе докази, а изоорни посланици Милан Миаутиновиһ і Коста Радовановиһ да остану и даке у радњи скупнтинекој до пзвиђаја.

## Број 47.

Рака Кукиһ вели да се пређе ва дневни ред, јер се жади сам Павле. Он пегодује на канетана, што није избран он за посланива.

Милија Миловановић каже, да треба нзаслати помисију и усвојити одборско мнење. Власти вели, ушивншу, свуда на пзборе п ове нам са тога одузеше трећину времена. Треба извиђај, а пзбор оне двојице нек остапе законит.

Рака Кувй вели: ја сам из тог среза. Знам паво стоји. Жалиод нмаличну иржњу на капетана. Нанио се једном па упао у влопву. Треба одбацити жалбу.

За овия затражине неви да се прочнта дйыйа. Потиредседвиь: хоће аи то свушштина, чује се са свшју страва: да се прочита.

Пیщја Мојщћ наводи, кад доказа пма, треба етвар пзвдити, па во буде прив, нек паяа трошкове.

Јован Бошковић вели: пад се нодносе докази, треба ствар извидиті, а пе једвом веровати, а аругом не.

За овим ношто је ствај нсцривена, потиредседиия ставда питане: ко је за одо́орсво мпене т.ј. да се учиши извиһај, нек седи, а ко иротив, нек устане.

Сви седе и тако је уевојено одборево мнене, но ком се нла наредити нзвићај.

$$
\text { Број } 48 .
$$

Нзвестилаң одбора за молбее и жало́е, Коста Атанасковић, чита пзвештај одбореки по жадо́и бирачког одбора у срезу драгачевском, против среског начелника. Тај извештај гласи оваво:

> Народној Скупитини !

Одбор за молб́е п жалб́е размислио је, на који Һе се начии пзвидити жалоба бирачвог одбора у срезу драгачевском, лата против начелнива реченога среза г. Навла Анцелвовића, за незагоно његово постунане, (3. Авгуета ове године) приливом нзбора посланнка за народну скупштнну, - па по дугом размшшању намяо је:

По чл. 50. и 51. пзборног загона, све жалбе против избора иредају се скупштини, те скупштина према пниа, а у погледу на чл. 47. реченог закона решава: да ли пзбрани може бити иримвеп за посланшка или не?

Ша, кад се жалое свупштини предају, и кад скупштина по ннма решава, - онда, одбор полазеһи са тога гледшшта, налази, ди по завону скуиптнна имаде удела й у пввиђању тих жалоп. Ово пак тим пре, што је жала свупштински акт, па даюле сасвим је досқедно: да скуиштина имаде учешһа и у радњи, воја нздази из тога акта. Одбор налази, да се но знкону ве може ово спорити скупштин: јер, кад ои скушштина оила сасвны изквучена пз извпђања жалои, значпло би, да је скупштина одступила од закона и да по талби пищта ни радида пије.

Сел тога, одбор налази, да he скупштнна тек само тако доһи до потнуног уверења: да ли је жа,дба на шстини основана, ако п скупштнна буде суделовала у самом извицану жалбс. То је једино, што Һе пресеһи спако даве сумњичеше о закопитој радни ириапком пзвиђања.

Са тих разлога одбор иредлаже скупштини, да се умоли влада, да према вакопу о тивоввнцима одреді комисију за извиђај речене жалбе, а тој комисщји да се као чланови шридуже нз скушштише два или три свуиштинара, које скупштина одреди. Но пошто за сад имаде приличан орој скупштинара на одсуству, а оспм тога може се појанити потреба да се јої гди комисија изашље, то да се тим изаआньањем неби окрњио орој гојије но завону нуж-

дан у скушштини за решаване, - одбор је мишдена да се у овон садашем случају одреде два скуиштинара, који ъе бити као чланови компснје.

Најзад одбор и то јавза, да је саслушао й г. министра унутрашњих дела, као влддшног повереника, па да је г. миниетар задржао право, да своје мневе иред скушштином даде.
10. Септембра 1875. г.
у Ћрагујевцу.

Предсеамкс рабора, Јован Вошковиц.
Иseecrusac oд
F. Атанацковић.

## одворници:

Шан. Сандуловић, Мидосав Mарковиһ, Aparyт. М. Ризнић, М. Смпьанй.

## Одвојено мнење :

Ако вдада држи да ирема постојећим законима не може пз скупштине ни јсдаи послания у речену комисију иһи, онда сам мишлења, да се комисија и не шаље.
10. Септемо́ра 1875. г.

у Крагујевцу.

> Z.иан одбори,
> K. J. Спужиһ.

Бр. 49.
Арагутии Ризнић вели да према извештају има он иреддог да учини, воји је нотиисан од 10 посланива.

Потиредседник иримећује, да овди није реч о предлознда, већ о извештају.

Ризниһ одговара да је у свези.
живво Недић објаснава, да је законом о чнновницима и законом о поступву кривпчном цро-

писано, како се пзвпдају жривщце чщшовника и свештеника. Од тога се не може одетупити. Но зисаим да би се могдо пзмирити то тине, да се донесе донуна за тај случај, те да буду и чланови скупитние у вожисију, няи да г. министар удесп, пошто у скупщтни има чиноввика као посланика (жагор). Ипаче ако решимо каго одбор хоће, суд he уништити иавиђај вао незаконит.

Миаија Миловановић одговара, да нигде у завону не стоји, да пз народне скупштине изабрана комисија пе може извидати злоупотребе чнионика при изборима. Пто ше стоји нашнсано, то може да буде. ІІто г. Живко каже, да суд неһе уважити, то не стоји. Скупштина је највиши суд.

Радоња Недиһ брани одборсво мнење и хоће иавйај, само да се капетан уклони, као што приметі Торовиһ.

Ииија Мојић вапомине, да треба владу пајире саслушати.

Нотиредседнив одговара да најоре скупштина треба да даде своје мнење.

Арагутии Рпзни каже да се слаже с одоором, но да бп то имадо законсву сплу, тражп да се допуни § 51. изборног sавона, ва пта он има нашисан преллог.

Јеврем ППдуповић кажс, да влада нцје осиорила то ираво скупштине, пити миене одо́ора. У вакону стојп да скушштина тумачи законе. Юад скупштниа има права суделовања у решапаьу, онда нма ирава и у ианиђвју, - зато је он за одборско мнење.

Потиредседния објаснава да су по уставу три освовне власти: завонодавна, изврива и судсва. Законодавну, вели, врши внез са скупштином, извршну кпез прево својих ортана, а судсву судови. Ако се усвоји звење одоорско интане је кавву he маст да врши комнсија. Држим да је противно уставу, да скупитина, која има само законодавну вааст, врши јошт судску, шаи извршну; скушштиға може одредити комисију, но само контролну. Таква коштрола само о́и присуствовала при пзвађају. Упустили се дале, те да даје упутства, нсљедна васт бпла би у праву да одбије свако мешане, јер она - нсьедна васт - по уетапу има посла само с зинистршла. Коптрола дакле остала ои насшвна. Према толе треба порадити код министра за пзвиђ,ај, па буде ли коме криво, може се жалити.

Рака Кукић веаи ін лане је обрпцаюо од стране министра, да не нослати јаку комиспју, па ништа. Вато треба пзаслати два члана из скупштнне.

Петар Буричковиһ одговара Недићу и Рпзиићу на оно, што неле, да треба најпре ғоряулисати прсдлог, на га узаконити, па шаже да о́и такав закоп вредио за будуће случајеве, а новратне силе нема. -

Живво Недић каже да то вреди за материјални закон, а не за формални.

Ђурнчковић остаје при речи, да се сваги суди но закону, нод бојщя се дело догодшл.
T. Боровня хоће да изађу из скупштине два члана, па вели кад је внез Милош ногао но доласеу да одреди комнсију од чиновника и градана, која је изнашла толика зла, зашто неби могай и ми.

Коста Сиужић на гопр потиредседина иримећује, кад смо дали помиспји из свупштине да Һути, зашто неб́и далй прано да што иримети? По свакојако другче стоји, вад се ири том ислеһену чиновшик удаби од власти, кад се зна да су ту јошт и два члана из свуаштиие. Вез тога не казује се лаво пстина, јер му се може лако шводити. Зато трсба да чинимо оно, што је добро за општу erbap.

Миннстар унутрашних дела говори, да овди није питање о томе, накве ои требало наиисати законе. Дође ли се до тога, да треба нисати иредлоге, влада Һе дати своју реч. Но сад је реч о толе, каво етојимо у практици, шта ложемо радити у духу закова. Ви знате да од устава јошт нигда сеуиштина није одређивала из своје среаине помисију за овакве пзвиђаје. Зшате да је то тражепо и лане, па је влада оспорила. Но садања влада по смислу чл. 42. уетава и чд. 50 . и 47. пзборног завона, ио којима избор треба да је слободан, нобна је да извиђј буде безиристраста́, на је склона, ла то буде у присуству два чаана ив скушитине ; јер скушштини принда прнмане жалби и решаване о ваконитости « незанонитости избора.

Усваја се од свупштине.
Ep. 50.
Нотпредседник позниа нзвестиоца финансијског одбора Алевсандра Пшколајевића, да прочита два шнансијсна предлоги.

Миаија Мщловановић прщмети, да треб́а пајире решити то, хоһе ли присуетвовати вапетан при пзвиђају. Потиредседник вели, та је ствар свршена.

Пзвестиад Николајевић чата предлог министра унутрашњшх дела, којим тражй да се шише нотрошених 24.160 rp . й 24 пр. пор. на пуповину сепа зв поштанске коне у 1875 . години испаати из ненотрошених гредшта. Затит чита одборско мнење, које усиаја предлог, јер се уверио да је издатак уместан.

Ep. 51.
Скуиитина усваја одборско мнење.

## Бр. 52.

Пзвестваяц Ниволајешия чита одбореко мнене е о предлогу нинистра унутрашвнх, лела да му се у расхо,у ове године ирияна више утротена сума од 44.209 гр. и 7 пр. пор. у 1874 . годнни на вуповане јечза, за рапу и коване поштанских коња, одбореко зиене одобрана иредлог, само Симо Несторонй остао је дя да мнене свуиштнна.

$$
\text { Бр. } 53 .
$$

Сизо Несторовй каже да је буџет вакоп, који вреди за годину дана. Буцет несме ннио прежорачиті. Миннетар је требао да предвиди да he јечам носеушнт. На тај начин могу сни министри трошити ирево буџета, час аа ову час за ону потребу. Такну правтнку не могу да одобрим, но нек плати на свог џена, који је трошио прево буџета, јер ако неһемо поштоватп буиет ка закон, онда нека свакн министар троши прево тодине колино хоһе, па нек нам ноднесе рачун.

Панта Јовановиһ вао председник одо́ора објаснана да је мишлење Несторовића неосповано. Истниа буиет се вели весле ирекорячити, али овде nrorogoank napod, ckymut.

ствар не зависи од во.ве министра већ од других прнива й оволности. Саобраћај ноттанскн мора се одржапати. Коњи се морају ранити. Министар несме пустити да скапавају. Што је цена скочиа то пије по вољи министровој. ТІто је дакле утрошено нреко буцета није по вояи миннстровој, веһ је то захтевала државна потреба.

Спмо Несторовић одовара да је зного одобрено на поште и да је требало у одбору имати извештај о томе, водико има шошта и кодшко кона, на да се сравни с овим што је утрошено. Што каже г. Панта да министар није могао щредвидити скушу годину то не стојі, јер он увек узима за мерило најевушбу годину.

Панта Јовановић напомиње како се често $у$ једној години од одобрених кредита поваже уштеда и нотроши се мање, но што је одобрено, тако се исто може потрошити више по што је иредвниено. Као што се мишистру не може цребацивати у првом случају, таво не може нй у другом, само треба да се оправда пред законодавном вдапћу.

Спмо Несторовић остаје ири своме да се буџет као завон песме препорачити.

Јован Бошковић призећује на говор Несторовића и као члан фннансијског одоора у вчте прндива вна, да министар увек стави у бупету највищу цифру али му ми избришемо. Сад наступи случај на пр. нестане артије, требали нозатварати ванцедарије? Друго је што се тиче пензија. Ту преко буџета недамо, алі овде је утрошено чисто на држанну нотребу.
A. Николајевић остаје при томе да је пемогуће да се не одобри овај нздатав.

Панта Јовановиһ вели: Несторовиһ се боји да нема довояно вонтроле. Свупштина је овди контрола на ће видети, да ништа није потрошено по вовін министра већ по потреби државној.

Министар унутрашних дела вели: да после објаснена председника одбора, воји је добро раздожно ствар немам шта да говорим.

Пошто је тако исцриьена етвар потиредседния пита, да ди свушштина усваја одбореко мнење и свупштина га усвоји.

Bp. 54.
Севретар Нлија Стојановић чита два указа кнежева и то један, којищ се овлашһује министар унутрашњих дела, да поднесе предлог да се засеок Веселиновап у срезу колубарсвом овругу паљевском одвоји од иетог среза и дода срезу вабевском ; и други указ, појим се овлаmhyје министар ущу трашњих дела да подпесе народној скушштини предаог да се село Добриње, у срезу моравсвом, окр. пожаревачког, одвоји од истог среза и дода срезу мдавском нстог округа.

Бp. 55.
Оба ова предлога упуһена су одб́ору завонодавном.

Са овим је зак.вучен овај састанав у 11 часова пре нодне, а сутрашњи је запазан у 8 и по часова пре подне.

## Ногаредседмик, <br> А. В. Јовановић.

## Cesperap,

у. Кнежавид.

Стеван Поповић, Трив. Милојевић, Радован Мплощевиһ, Ђорђе Милетић, Ния. Крупежевић.

## САСТАНАК VII.

16. Сентембра 1875. године Hetichaana

## b. H а вевић

Од г.г. миннстара бнаи: председник министарског савета Степча Михаиловић, мпниетар упутранњих дела Јеврен Трујић, министар војеви Тихомнљ Нпколић, министар яинансије Коста Јовановић и мннистар просвете и црввиних дела Алимпије Ba сндевй.

Састанав отвореп у $9^{1 / 2}$ сати ире подне.

## Ep. 51.

Шошто се прочита списак посланика - свега их је било на овущу 99.

Бp. 52.
За овим секретар И. Стојановиद прочпта две поздравне скушштини депеше од грађана Градишmих пи Иваничких.

Бp. 53.
За овим секретар I. Стојановић чита пнтернелацију Александра Ниволајевића на миннстра упутрашњнх дела о злоупотребама начелншва среза звшждског Павла Павлиһевића за време избора посланшка 1874. год. и пита на чему је ствар.

Сдупштина усваја да се ова пнтерпелација преда одо́ору законодавном.

Бр. 54.
Сепретар Стојановић чита ивтерпелацију пославнка Петра Катића на министра грађевина за грађеве моста између Крушевца п Карановца, воја ce yпућује тинапсијском одбору.

Бp. 55.
Да.ье, Стојановић чшта щитане, упућено ва скупштинско вредседиштво, нослаиикоу Димитрием Ми• летиһем, који иита председниттв хоће аи се иретресати питање о дућанида сеоския, на што председния одсовара, да скупштина нпје о томе већала, ниті какву одлуку донела и скушштнна усваја да овоме шитању неза места и дао танво решана да се одбади.

## Бр. 56.

Сепретар Стојановић чита питање посланиға Ђоровића, управљено на миниетра тинанције о четвртом одбору економном, на што свупштина реши да се упути одбору загонодавном.

5p. 57.
Даье, секретар Стојановић чита интернелацију Петра Стефановића, Авдрије Перувичнћа, Јеврема Шолушониа, Младена Микића, Милана Глигоријенића и Плије Мојића, уираввену ва миниетра фннанције о уииснвяьу комисијом у данак удовица, саватих и слепих, воји се без прошне не могу лебом да ране; скупштниа усваја да се ова интерпелацџја као хитна упути одбору тинансијском.

Председник јавьа, да су сада на реду преддози народвнх носланика, и

Бp. 58.
Сегретар Стојановиһ чнта предлог Јеврема ШІолуповића, Петра Стефановића, Авдрије Перуничића и Николе Милосавдевиһа о правичнијем плаћаву нореза по вредности непокретних добара и вемақа и свунштнна усвоји да се овај иредлог преда одбору тннансијсвон.

Ep. 59.
Секретар Стојановиһ чата цреддог Миије Стојановиһа, Станоја Торђевића, Николе Круиежевића и још њих 22 посланика о реорганизвцији судова и нолицје и о кругу ваасти општинске, среске и срескнх судова и васаңионе и о друтчијем уетројству срезова, и скушштнна усваја, да се одај иреддог преда одборима законодавном и финансијском.

Bp. 60.
Секретар Адам Богосавьевиһ чита свој иредлог и још неколицине посланика, којпм се предлаже скупштини да реши, да се једвим автом умоли Његова Светлост Кюаз, да дође у Іiрагујевад и ту се бани за време скушштииског рада.

Председния свупитине каже, да ово није преддот него само изјава, у којој се тражи, да се искаже жеља скушштинска, да Његова Спетлост дође у Крагујевац. Кпаз има право по уставу, ап сам одређује место бавдењу свом и за само време скупштинско, јер он онда може да опуномоћи своју вдаду, да ова отнори и затвори скупштину. С тога и треба шајпре о овоме да чујемо владиво мишлеше.

Министар упутрашњих дела каже, да према ч.д. 76. устава, гоји гаже: „Ћњаз сазива, отвара и заккучује скушштишу; он одређује време у години, кад he се, и место ғде be се она сазвати. Он може отворити и защьучити скуиштину и ирево нарочитог sa то вуномоћвнка. A ако је свуиштина саввата у случајима ча. 12., онда је отварају они, који су сазвали." Дакле ирема наређееу устава, мислия, да не би било места да зе о томе води претрес у скупштини. Аруго је то, што се може

чути као жежа, в друго је то, да се води претрес, а још мање доносити закључење какво. Ја мислим, вели, да се овај иредлог не би могио узети у саветоване према сазом уставу. Равлика је: што се може желети и разлика је, шта се шо уставу и закову може чннити и раднти. Іре свега имамо се обзирати, да не изидемо из границе, коју је устав нодожио свакој власти. То је ирво код сваке власти, да не изаази из границе заковске. И скупштина треба да остане у тим границима. Према овагом наређењу устава и ирема пословниву скушштина може да донесе, нли да се предлог остави без икаквог решења, па да се преце на дневни ред, иаи да се одложи на нензвеснно време или да се преда номе одбору на оцену. Ово трсһе неби могли примитіl да се преда коме одбору. Остаје дакле : наи да се остави без инаквог репева, на да се иређе на дневни рел иди да се одджли на неизвесно време. Octajе дакле, да се остави без икаквог решена.

Потто је још неколико посланика о овоме говорило, на питање предселника, свущштина усваја, да се овај предлог за сада остави без решена.

Бр. 61.
Севретар И. Стојановиһ чита ннтернелацију на линистра унутрашњнх дела, носланнва Ник. Крупежевића о дефектима у неким васама полицајним и пита, да ди се пропашди кривци и који су. Ова се интериедација упућује одбору Фнна нсијском.

Бp. 62.
Секретар Стојановиһ чита предлог Автонија Пумкарда, Нпколе Крупежевића и још њих 20.

носланива о томе, да се порез вуши од 1. Маја и од 1. Новемора. Но решешу спупштине и овај се премог упућује одбору тннанспјском.

Бр. 63.
Сегретар И. Стојановић чита цредмог Антонија Пумкарца, Николе Крупежевића п још деветнајест носланива, да се одреди неколиво чланова скупштине да државну касу ирегледају. И но решену скупштине и овај се предлог упуһује тинансијском oдбору.

Бp. 64.
Секретар Стојановић чита предлог Іиколе Крунежевића и још них дианајест носланива: да се насоши ияи сасвни укнну най да за них свани шлаћа. И овај је иредлог решенем скупштине упућен тивансцјсвом одбору.

$$
\text { Бр. } 65 .
$$

Председния јавда, вако су два члана подиисника на одсуству п на нино лесто предалае Стевана Шоповиһа и Владислава Павдовиһа, што скугштина усяаја.

$$
\text { Ep. } 66 .
$$

После четврт сата одмора прелседнив јав.ьа да је на реду извештај одбора за молбе и эпалбе и

Пзвестилад одбора за молбе К. Атанадковић чита пзвештај о изо́ору посланпва Новака Милошевића. Извештај тласи овако:
Народиој скуинитини

Усьед жалбе иротив избора носланика за срсз црногорски округа ужичког, одбор ва моли́е и жалб́е разгледао је жалбу и бирачке сиискове, па је нашао:

да од кандндата за посланике, на првом избору ниједан впје добно савршену нећину, но да су: Мата لॉюови п Новак Милошевлћ добили највшше гласова, те је нзмеђу вих но члану 64. нзборног закона држат ужи избор, а на овом нзбору да су по гласу записннва оирачног одбора, обојица лобнли по 61. гаае й да је затищ одбор одма огласио за посланига Новага.

Одбор у занвсииуу и то каже: да је ирн претледу снискова нанао да је још јелан новереник гдасао за Новака, али вбог веливе ларме воја се ири врају избора догоднла није записат. - Те са тог уарока тај је поверенив у бирачки списак заинсат, после, пошто је објав.ьено, да је пзбор закьучен ін тано ио том узроку Новак је добно 62. гааса и на ново од одборннва за посданика оглашен.

Већпна одбора за молб́е и жалб́е палази да је радна опрачког одбора неиравнлна према закону а ево зашто:

Шо последњем одекву чл. 33. пзбор. закона, тим је објавьено да је гласање ирестало, несме се више пичији гдас примнти. Но овди се каже, да је један повереник раније гласао, на само није записат био, али ово не вреди. По чл. 35. 36. и 65. избор. закона само су они бирачп, који су у б́ярачкй списак заиисати. Мимо ових, нико се за бирача узети неможе. Најзад чудновато пзгдеда, што бирачки одбор пале, да је за Новака гласао још јелан, војп у бирачки списак није био заиисат, - а не важе одбор, одкуд сазваде да је донста и тај гласао, нто жао бпрач није у списак ваписат.

Но овоме не уоже се узети, да је за Новака гласало 62. но па против мора остати онако, како је казаво у ночетку заниснка бпрачког одбора а то је 61 sa вета а 61 за Мату. Па каво избор при једнаком бооју гдасова оглапује Новака за посланика, а по члану 46. изб́ор. закона и не наводи се а зање је докадано да је Новак старији од Мате тодинама, то одборова радња и са тог уярока не вреди.

Мимо овога: По гласу бирачких сиискона, иле сваког бирача воји је бпо на првом и ужем избору, обележено је нлајвазом с леве и десне стране. Поред пиена Теофиа Раковића, Мише Радојевића, Танаспја Бакиһа и Милана Јанговића обележено је плајвазом само са леве стране, а то ирестаньа да су ови бирачи само један нут гласаяи.

Напротив, из бирачких спискова види се, да су Теофлдо и Мина на ирвом ивбору гиасали за јеремију Стојшића, а Тапасије - Тане - и Мияан за Василија Цвејовиһа. На ужем пак пзбору записато је, да су гдасали за Новака. (внди бр. 31. 32. 38. и 40 ).

Но према томе, што је код осталих бпрачких нмена, који су на оба пзбора гласали, - обележено плајвазом с леве и десне стране, а код номепутих бирача само с леве стране, - то се појаввује сумња да су они на ужем избору сласади, јер да је то бияо, извесно је, да би се и норед њихових пмена с обе стране обележило. Она је сумња тим вероватнија, што пменовати бирачи ва првоз избору за ноша Новака нї гласали нису, и што се жалбом иреставьа да је поп Новак по упливу власти изаб́рат. Но томе давле, кад се ова четпр бирача за која се сумња,

да су гласалщ, одузму од броја опрача на ужем нзбору, онда излази да је за попа Новава тдасадо 57. а не 61. каго је у бирачком списку ваписато.

Према таквом стању, а у ногледу на чл. 47. пзбор. закона, већпна је одборека мишлена, да се избор нона Новака огдаси за неважећи, и нов избор вареди, - па зато има част предложити скушштини, да и она пзволи то уважити.

IIIто се тиче извиыеша жалбе, дате против капетана реченог среза, одбор је мнена, да се и та жалб́а извиди на онај начин, како је решено за иавићај у драгачевском среяy. Одбор је у овом саслушао г. министра упутр. дела, вао владиног повереника и он је задржао право, да своје миплене пред скушштнну даде.

Најзад и то се јавда, да јеу одборској већини и одо́орния Ивео Остојић, - али да пзвештај пије нотписао зато แто је на одсуству.
3. Септемора 1875 год.

у Крагујевцу.
О,дорринен
K. J. Спужић

Мидосав Марковй Арагут. М. Ризнић

## Hasectuzan:

F. Атанацковй

Јоца Бошвовиһ чита ивиештај одо́орске мањине воје усваја мпене одб́ора за пријаввиване посланика - да се до извиђења пма сматрати избор Новава вао законит. ІІто се тиче извиђена, мании се слаже с већином одбора.

Председниқ говори, како су п већпна и маннна сагласнй у томе, да треба пзвиђај учинити. Разлика

је само у томе, пто већина предате, да се изо́ор посланива Новака огласи за незаконит, а мањина остав, посланижа у спупштнни дотлеп, дов се пзвиһај учнни.

Алск. Николајевиһ тражи да чује мшшлеве владино.

Министар упутрашњих дела пзјавьује, да шлада оставьа скупштнни, да она реши, хоһе ли носланик остати у скупштиии или не; щто се паг тиче извиђаја вомисије, о томе 的 влада дати своју реч.

Шосле говора Гірупежевића и Мијата воји су за то, да посланик остане у скушштини док се извпђај непвврши, Председиик ставьа шитане и скупштина усваја, да Новаг Мплошевиһ остаје у скупшгини до пзвиђаја комисије.

IIIт се нак тиче тога, како he се тај извиђај учинити, влада пзјани, да аво свупштина жели да одреди из среднне своје пекога, у томе погдеду што се тиче злоуповреба влада остаје ири ономе, mто ја у подобвој прнанци ревда о иавнђају оволо пзборе посланика Ранка Тајсића.

## Бр. 67.

Иввестилад Коста Атанаңковић чита извештај - жадби Марије жене Бранка Андрејевиһа из Pa кннца, која тражп обновлење шарнице ; али каго нитање о понавбану париида решавају судовп, а пе скупштина, одбор је мнена: да се иреко ове жалбе пређе на дневни ред, што и

Скуиштина усваја.

## Бр. 68.

Нзвестилац К. Атанадковић чита како Повак Шоњавић са још једанаеет нодннсатих лщңа нз среза

трнавског представьају разне злоупотребе среених власти и жале се, што их среске власти сада потржу ва одговор, а одбор је мнеша: ваво ова жалба пије била пред надлежинм министром, одбор о жалби не може давати мнеша ; но како се у жалои налажу деправде, доје среска власт ирема жалитељна нзврпује, то о овоме посведњем одо́р је миена, да се ова жала преда влади ради знања; - и скушштина усваја знење одбора.

Bp. 69.
Известнад К. Атанацковиһ јавља, да Катарниа Тодоровић из Београда, вао сирота са ситном деңом тражи иддраанане према заслузи свога мужа, али не подносп о томе нивакве довазе, због чега одбор иредаже, да се иреко ове молбе иређе на дневни ред, што и скушштина уснаја.

## Бр. 70.

Нзвестшаад К. Атанацговиб чита моабу Миаупа Кррина из среза козничког, који се моли за помоћ вао сии Наије Крџиһа, борца зи ослобођене; но не нодвоси о толе никакве доказе й одо́ор иредлаже да се иреко ове молбе иреф: на дневни ред, штои скупштина уеваја.

## Bp. 71.

Пзвестиааң К. Атанадвовић чита, каво Владимир Перуничиһ, нарох Плочки, среза јошаиичког доставыа неде злоупотреб́е М. Illyкиһа среског начелииа ; али како ова жало́а није била иред надлеаним министром, а нзносе се неке злоупотребе, одбор мисли, да се иреда влади на одеву. И свупштниа уснаја, да се преда владп на оцену.

Бр. 72.
Посланик Алевсандер Николајевиһ иште речи над би дата реч, он напояиве, како се јучерашним, а и данашњня претресом види, да су вдасти поАицајске на внше места препорачавале и газияе закон. То ирекорачаване, велп, није завнсидо само од њихове во.ье, него је зависило од во.ье ваастника, који су до скора на стодицама властничким биди, ІІ гоји су много аала ночинили аа ово две године. И за тим јавьа, ваво је о томе наннсао једшу изјаву, која гдаси овако:

Народној Скуиштини!
Са јучерашним и данашњия претресом ми смо браћо завршили жалоспу драму безиримерних злоупотреба полшцијских пасти при изборима народвпх посланива у скупштину, Ми видесмо где је полиција у вщще прнлика на најсуровији начин нападада дуде, који бившој влади шебеху по вољи, тде она нщје зазирала нй од каквих средстава, само да протури владине кандидате, а обори и повнзи оне ғуде, појп дедом показаше да су пародви пријатели.

Вемда ова браһо не памти призоре, каки се десише за ове две године дана од каго занаде власт у руке ьудма, војима ништа не беше свето, који завон и власт и средства, што им на расноложењу стајаху употреб́шше на то: да угуше глас варода и тиме обеябеде дуги опетанав ннхове клике ша властничвия стодицама. На можемо ди ми браһо, допустити да сви ти даплуди ирођу, а да их не жигошемо. Ми, које парод посла амо да утвранмо правицу и об́езбедимо земьу од насиьа нолицијске властн, а нарочито од оних, који тима властима

дпвтираше да онако душмансви васриу на народне .дуде. Ја мисаим, браћо, да ми неможемо и несмемо отићи нашим вућама й y народ, ако једном за свагда

- не жигошемо и не осудимо тако поступање позна- тіх нласника, па зато предлажем: да им се, пад друго но уставу не можемо, - ияјави крајюе негодовање и жеља да у нашредак Вог нас сачува и нашу земяу од таних себнчних и самоволних ваасника. -

15. Сештемо́ра 1875.

у Крагујевцу.

## Алек. С. Николајевић мосааник.

Кад је Ниволајснић свршио своју нјјаву, онда и носланшг Mex. Терзибашић пропита своју пзјаву, која raаси:

Браһо, Ми јуче решисмо, да се ив средине свупштине одреде два лица, која не као присуствујућа контрола бити, ири извићају агитирања власти, при избору посланива г. Ранка Тајспha.

Браһо, Ја дично нознајем тога вапетана, који је те неприливе безагона и чинио. Он није прво таго енергичан, да но сили своје дате му власти то чшни, јер је јако плашљив, веһ то мора да је налот, да тако чини од његовог падлежног опв. миниетра.

дотле ја небп био мнења да се гомисија шшље, док се ои ирелходно пе нояове да се исиита, јели његов ноступая био по сопствепој воби, шди но наaогу нетовог министра; јер не само овај, но у ошште сви незакови постуши спрам паших другова г.г. посланнка, а имено; Адама Богосавьевића, Миаије Миловановића, Аленсандра Ниволајевића, Илпје

Mojuћа и Бошковића, шису шх власти њихове гањале, пто су оии ма щта њиховия начелницияа или капетанима учинвли, већ су добили презпдијале министра, да таво имају поступнти, паи нзгуби ће свој лебац. II аато су прпморани тако нечовечна и незагона дела чиниги. Ја сам за то да се предходно позову све власти, поје су тавове ексцесе чиниде најпре овде у скуиштину, да се овде нспитају јесу аи та незавона дела по свој самововп наи по налогу миннетра qинили, и тада һемо увидити, да су те извршујуһе власти добнле тавоие налоге презндијалпо пІ тада нетребамо шибати комисије у срезове и овруаија веһ ноанати миннетра, који је танове презндцјале давао, да пама овде одговора, јер писмо ми заступнщци пародни нашлаћени с внда тиме, што су оставку дали, јер вад може осуда ностићи начелнива и папетана, трео́а ла ноже јон нре министа војш је вааст вавона злоупотребио, и својом самоводом заменио, које не сме бптн, и ико им не потразимо рачуна, то могу и у будуће сви госнода мпнистри вриити у народу што оһе, а кад дођу да одговарају вароду sa своја беззакона дела а они положе оставку и тиме су од сваве одговорности разрешени, које не би требало овано да буде, веһ треба да их суду на осуду дамо, и штете што су гањајуһнм лидностпма нанете да шате, иа у будуће да се уяму у памет, кога желе ганати, јер парод има своје заступннке, воји he ra од незаконог ганана аастуонти и тияе he му прнбавнти већу гаранцију за личну безбедност ниродву дотае, док псту ваконом неуредимо.

Министар унутрашњіх дела важе, да су то тако пзненадни предлози, да влада управо не може да има опредеженот мишлеша о њнма, да дй су они уставпи и но томе да ди се могу узети у чретресање, каю што sasов о нословном реау щронисује. Па зато, непресуђујући шн најэане ствари додирнуте у шぃма, неупуштајуһи се ши најнање у оцену шнову, влада мисли, да о́и требало, да се за сад оба преддога одложе. Мсђутим има се времена да се размпслимо, да лй су ти предлози тавви, да се могу увети у надлежни ноступая. И по чл. 97. пословнша може се решаване о иредлозна оддожити на нензвесно време.

Ал. Нпволајени каже, да ако се сматра негов предлог нао неуставан, оп лоли, да председнии пита: има ли 12. посланнка, који његов преддог подпомажу.

Шредседнтв велі, да се оба предлога могу упутити аавоноданном одоору, да се донесе мпшлене, да ди одговарају уставу или не. Одо́ор Һе позвати вадду, на нека она тамо даде своје миене.

Мииствр ушутрашњнх дела веаи: яко се разуме тако, да се ти иредази уцуһују одбору у тој дежи, да одбор донесе мишлене, да ли они одговарају уставнин наређењима, онда добро. Али се с тим непресуфује то, да је тиме, што су ти предлоаи упућени одо́ору, ирммьено, да су они уставни; премда б́ пранилније бпло, да се одложи решанање о нима засад, ношто се они увек могу изнети на иретрес.

Стеван Поповиһ мисли, да бй боье било, да се одма упуте одб́ору.

Председник каже, да се овим упуһивањем одбору ништа не пресу1,ује, јер се опи упуһују одоору trorozoat har. ckyn.

само зато, да одоор каже можже ли овакав предлог, као што су они, оити подвет т. ј. може ли преца уставу тавав преддог доћи иред скушштни нли не. Tимо he бити и влада позвана, па he се онде відети, има аи места, да по овозе предлогу дале радию или не.

Министар упутрашњих дела говорп, вако се ти иредлози могу упутити одо́ору само зато, да се види могу ли се упутити доцнијем одбору иаи не.

Председния наномиње, паво је овде иитане само о томе да ли но уставу може бити донет такав предлог у скуиштииу. Ради тога се п предаже, да ее упути законодавпом одо́ору да даде мишлење: да ли ови предози могу бити узети у надлежни поступав т. ј. је су аи уетанни предлози.

Бр. 73.
Председшик јавља, да је па реду иввештај законодавног одбора, о ноднешеном иреддогу занона о нзменала у уетројству општинском.

Секретар Илщја Стојановић чита извещтај, гоји гласи:
Народдој Скушштини!

Но саданем закону о устројству ошнтнна й општинских власти од 24. Марта 1866. г. ошштине су наше у врао мпогим обзшриа зависне од државних ваасти с једне стране у томе, што се аржавве ваасти норед врщеша врховног надзора, воји је нуждан зарад одржања држанно јединства и вршења постојећих закона и законитих наредаба државних власти - мешају у све скоро општивске послове таво да општине не эогу скоро ништа да

учине без иредходног пристанва, одобрена и потврде надзорних власти, а с друге опет у томе, што се ошштине упорефују малољетнима и као тавве стоје у управи са својом пмаовнном и руковању са општннским ириходом и расходнма као пи у трошењу прихода под нешрекндпим и административним туторованем државних власти таво, да се ни један поде всһи издатак из општинске касе не може учинити без иретходног одобрења надзорне власти, која у то име ирегходно одобрава и веће општинске булете. Исто таво општине по овом закону нису самосталне ни у пзбору општинских власти и представљача, јер важење избора зависи од претходие нотврде и одобрења државних власти и државне се власти могу мимо тога по вољи и нахођењу мешати и у сам пзбор општинсвих власти, на п увлањати са опттинскх ввања вметове и остале општннске щредстављаче тако, да садањи кметови вависе сасвим од полиццјских државннх влаети п да често више наличе на капетансве пандуре, но на општинске старешине. У оптте, нарецењима сада важећет оиштинског закона потрвено је скоро сасвим начело опитинске автономије, по којој опитине вава да су у својој радвп поред постојећег права државне власти на врховни надзор, самосталне, ваља да могу самостално доносити и нзврщивати одлуке у границама свопа делокруга, бирати и смењнвати општинске власти и у опште предузпмати све законске мере, воје су пужне за унапрецене општинског заједничког живьења.

У иитересу проширева ове општинсве автономије влада је Његове Светлости под 30 . ир. мес.

нодвела народној свушштини законсви иреддог, војім се у то име чпне неве измене и допуне у оншгннскоя аакову. Il пошто је вавонодавни одоор щредяог овај свестрано пспитао п проучио, нашао је, да ан нообухвата сва она нарефеша, која су но находеву одоора пужна, те да се може реһи, да наше опитие пнају бар оне самосталности у општински нословима, воја је ирема нащия аруштвешим прияикама и нотребама ногуһа ін нужва. С тога је занонодавни одоор у надднном иредлогу учннио са своје стране неке пзмене и допуие и ношто је оншма саслушао минитта унутрашвх послова у вме вдаде част му је предожати народној скунщтини ді пзволи решпти, да се што пре узаконе ове взнене п допупе у закопу о уетројетву опшнна й опmтинских властн. Taro:

1. О,дбор налази, да ва,да у ч, д. द. опнттмског закона, нојж гласе:
„ ЧА. 3. Две пли више оиmтина мory се у једну општину снојити иаи:
2. Кал то оне сале зажеле, или
3. Кад- васт вареди.

У прном случају морају се општине најпре саме изมс力у себе погодити, вако да у будуһе притетавају и уживају општинска добра, на ношто то учнне, нзјаввују својој неносредној надзорној власти иреко своји судова же.ьу ради спојена, а вадзорна власт доставане те пзаве својим путем минисгру унутрашвих дела.

у другом саучају сама не вааст учинити шта треба, те да се опптине уједно споје ; но ако дотичне онштине саме не пристану да се п њихово

посебно опитинево нзаюе уједно саставн, - тала пмане сваке поједине оиттине остаје и да.ье раядвојено.

Вдаст само онда наређује, да се две пин више општнна уједно садју, кад се нађе, да шоједина општни није у стану точво одправљати ошштнсве послове и вривти јавне дужности, воје опитине имају, било што је у војој ошштиви број житеља врдо малі, бндо из ког друсог узрова."
„Укинупм нареденем, но коме су падзорне ваасти могле и саме по својој увиђавности паредити, да се две шаи внше општнва уједно споје иаи једна од друге одвоје. -
Ho ввоме се ввај ил. замежује :

## पs. 3.

Двe илй выme oпmтma sory ce y jeany onштниу спојити, пад то оне саме зажеле. У овом случају морају се онштнне пајшре саме пзмеъу себе погодити, каво да у будуће притежавају и уживају оштннска добра, па пошто то учине, пзјаввује својој непосредној надзорној власти преко скојих судовя зееьу, ради сиојеша, а вадзорна вдаст но изисватом мнењу збора (чл. 13.) доставва својим путещ ову же.ьу министру унутрашњнх послова на решење.

A тако ието н у чл. 4. који гласи:
„ЧА. 4. Два иаи више села, која у свупу јеАну општиву сачньавају, могу се раздвојитн у за- или према потреби, по наређепу власти на онај исти начин, који је у чл. 3. излжен.

Али ире него се такова села раздвоје у засеб́не општине, морају се житељи истих села сагааспти, како he нове општине стојати медусобом, што се тиче општивсвог атара и уживања општинскех добара.
, Да се изостави носле речи: „таводе" реч: „ияи" и после речи: „житежа" речи: „иаи према потребн по наређену власти", а на крају се додаје ово: „Ако се онштине у овоме не могу да сложе, cтвар be се предати на решења избраном суду, (я 434. граћ. поступва.") -

Іо овоме се иео и.л. 4. заменује овако:
प.a. 4.
Два или више села, поја у скупу једву оиштину сачињавају, могу се раздвојити у засебне опщтине такође по жеви сиојих житеља на онај исти вачин, који је пздожен у члану 3.

Али ире него се таква села раздвајају у васеӧне општине морају се житеди истих села сагласити, како he нове општине стајати међу собом што се тиче имаовине, општинског атара и уживања општннских добара.

Ако се општине у овоме не могу да сложе, ствар Һе се предати на решење избраном суду, ( $£ 43$. граћ. постуниа)
3. Код II. под насловом: ошитински збор чл. 13. којз zласи:
„ Чя. 13. Општински зоор свршава следеће послове:

1. Бира посланиве и поверенике ва вародву скупштину.
2. Бира одборниве и њнове замепениве.
3. Aаје мненије о толе, да ди да се опитина, седо п засеов сајузи са којом другом оиштином.
4. Даје мшеније о свима предметима, које му упути надзорна вааст, нли оитински суд.

О скуповвяа селския минист. унутранњй дела щвдаће особено упутство.

По селеким општинама може општнвски суди онда сазвати општински збор, кад треба да се пто обзнани, а нађе се, да ће се то најбоље моћи учाнити у зб́ору."
„Кад има који од преднаведени послова у збору да се сврни, онда се збор свагда скупља па позив општинског суда." -

Заменује се овим:
Чs. 13.
Општински збор сврпава сяеде申е послове :

1. Бира општинског кмета, чланове општинсвог суда и вметовске помоћннге, а тако исто п одборвпне и њпове заменике.
2. Дије мнене о томе, да ли да се но нзјавбеној жеьи веһнне општинеких становника општина, село или засеок, састави са аругом војом општином (члан 2, члан 3) или да се село од дојакошне општине одвоји и за себе општину састави (ча. 4.)
3. Решава :

0 општинском ирирезу кад исти прелази суму, коју ложе ио закону о порезу од 2. Октобра 1864. год. сама управна вааст да одобри ;

а таго псто и о сваком задужењу општиве као п отуђену ненокретних општинских добара; п о

свагој опитинској грацевнии и.ли иредувећу, sя извршена вога морао би се иаи ударити на аитеже арирез прелазсһи меру заноном о порезу одређену наи учшншти зајам :

Cbe one посдове под овом тачком 3 . пазначепе июеће општински суд на решеве општинсвом зб́ору тек онда, пошто је најпре опнтпнки одб́ор о томе зав.бучшо по члапу 66.
4. Ретана и о свнма оним иредметниа sa које се овия иаи аругим војия завоном нарочнто наре1,yје да решава збор.
5. Даје зиндене о синма иредметина које му ушути надзорна власт ; і
6. Решава пштана о шјјцала.

Ғад има војш о, преднаведени нослона у абору да се сврше, онда се збор свакад скупба на предлог онттниског суда.

Оиитисси суд сазваһе оаштиисви зоор.
Или кад државна надзорна вдаст то захте;
Наи гад сам суд аа потребно нађе.
Шли кад општински одо́ор реши ;
Пли кад му паписмено пзјаве же.ьу и означе општнеку потребу за Београд внх стотни, за окружве пароши њих нетдесет, а ва варошине и села њих двадесет становнина, који имају право гласања на 360 уу у општнная до 300 пореских глава, а ако $у$ овнм општинама пма више од 300 нореских глава, онда порел оних двадссет треба да су подписати још но пет на сваку ма п непуну стотину цреко двеста.

Члан 14. појж гласи:
„4a. 14. На општинском зи́opy пмају право r.aсана.

1. y седевщи општивала :
 туторетои แли старате.ветвож, вити еу нао елуге нод наатом вод Аруги, као што су шегрти, палфе, і други, који бећарски дашаж шааћају.
2. у општннамя по нарошияа п варошшцама.
,Сви они, воји поред својетва изложени у точки 1. за седске оиштине, још нотпуни данак од пест тадира плаћају, но закону од 2. Октомбра 1864. годнне."

## Заменујс еє овим :

पл. 14.
На општивскол збору пмају ираво rдасана:
Cbil чданони онштние :

1. Ако су пупо.етни а нису нод старатевством ниті су тао сауге, шегрти, каафе п т. А. под па⿱二rом код другнх, и 2. у општннам но варошима и варошицана сви ошн, који поред тога паяћају потнуя државни данак од 6 тадира ио вакону од 2. Овтобра 1864. године. (Збор. XVII. стр. 278.)

Но од овога се изузимају они, који су ослобоһени од плаһања данка због старости, иаи зато, што има потомака и задругара, зб́ог војшх еу опи осдобођени од плаћања данка.

Чаан 18. који дласи :
„Чл. 18. Да ошштневи вбор може свршити подође најмане трећина гдасача.

Ако на збор не дође ни трећина гласача, иред-

седател општинског суда сазваће ког другог дана зо́ор на ново，и тада не евршнти носао они，који на зоор доћу，а у протоголу he се завести，на воји је начин посао свршен．＂

Додаје се после последњет одебка овај оде－未ад：„Овај се члап ше одноеи на изборе опптин－ ског кмета，чланове општинског суда，кметонских помоћннкя одо́орнина п замењеника，ва које вреди пропнс члана 21．＂－

По оөоме ъео члаи 18．заменује се овим ；

## पА． 18.

Да опитинсви збор може сяршити посао ради кога је сазван，потреб́но је，да на вбор дође нај－ мぁぁ трећина гласача．

Ако на збор не дође ни трећина гласача，ои－ штинеки he cy，савватн вога другог дана на ново ：бор，і тада he свршитй носао ови，सоји па збор доћ ，a у протоколу he се завести，ва који је на－ чнн носао сврнен．

Овај се члан не односи ва пзооре ошштивског кмета，чланова општинекою суда，кметовских номои－ нина，одоорника п заменика，за које вреди проинс члана 21.

## Fод чл．19．који еласи：

„Члан 19．Кмет нао председатељ општинског суда отвара sбор п преседава у пстом，оспл кад пма да се оира гмет，у ком случају пресе，аваде у sбору најетарији по годинама одборник．

Ради приюупьања п прео́ројавања гласова при－ ливом глясана председатељ одређује два одборника п．ли два ч．лана гласача．＂
„ Іредседатељ даје на знање надзорној власти sora he се дана збор сеупити．＂－
„У прном одељку речи：„Најстарији по годи－ нама одборник＊замепује се речза：„Најстарији по ввању члан општиневог суда ；ако се у једанпут би－ рају и кмет и сви чаанови онштинског суда и кме－ товски помоћници，онда најстарпји по тодинама од－ оорник（чл．21．тач．4．став．4．）＂а последвы став да се допуни овин ：„Председннг у општннама опру－ жних вароши иІ вароши Београду．＂－

Но овоме се члан 19．замењује овим：

## ЧА． 19.

Кмет као председник општивског суда отвара зор и председави у истом，оспм кад има да се оира кмет，у коме случају иредседаваће у збору најстарији по звашу члан оиштннског суда；ако се у јеланпут бирају и нмет и сви члановп опптин－ ског суда и кметовскпи помоһници，онда најстарији по годинама одборнив．

Ради прикупљања и пребројавава гласова при－ диком гласања збор одрефује два одборника，или два члана гласача．

Председинк у општинама окружних вароши и вароши Бсограду даје на знање надзорној власти， кога Һе се дана збор скушити．

Код чл．ұо．који гласш：
„Чл．20．На збору свави гдасач даје лично caoj raac．

Спапи члан гдасач иаказује слоб́одно своје ми－ нлење о ономе，о чему се у збору радй；алй се нелопушта，да један другом утнче у реч，да прави
y súpy qeped，tisit at rosopit peqil，roje Apyror


Iредселатед ныа право а п дужност，оноse．

 опохене продужно правити неред наи нога вређати．
 седател неноже да стина，ои рacnymтa воор ін о
 Аиде ирема величниии својстту еривнце，може уветп на o，obop．＂

У последњел одебву послс речн：„он распушта збор＂，додаје：„！0 одма та заказyje зa друти којш дан најлаве 8а осам дна，a после речн：Над－ зорна власт＂додаје се：＂Ho последшој тачци члана 19．－са додатвоз Hocдeднед одеゐна：„Faд ce aб́op таво састао да може пуноважию свршавати посао （4．л．18）．он，са се улима，да је оно свриено，т．ј． да је заぇвучак вбора，на пто пристане половина гдасача п један вище．Но о пзо́рима општивскот кмета，чаанопа ошштинеког суда，हметовских номо－ һника，одборника н замевеника вреді чл．21．＂－

Yлан 20．заменује обим：

$$
\text { ॠл. } 20 .
$$

Ha зи́opy cвarif raacaч daje лнчно raac．
Свапи члан таасач изказује слободно своје ми－ шлење о оноле，о чему се на збору ради；али се ниьоме недопупта，да један другоме утиче у реч， да прави у вбору неред или да товори речи，које Aругог вpeђajу，пли којө су нваче неучтиве и за－ бранене．

Председнив пма ираво а и дужност опоме－ вути сваног таасача ва ред іл учтивост，п из абора удалиты свакота，доји би п после учишеве опомене продужно правнти неред наи вога вре弓ати．

Догоднаи ce y soopy већє неред，па ra пред－ седни неможе да стнша，оп разцута збор，но одиа га заказује ва аруғк који даи，најдаье аа S дана， а дотвчно анце према веаичнни и својетиу кривице може увети на одговор．

Кіад се збор таго састао，дз уоже нуноважво свршавати нөсао（ч，, 18 ．）онда се узима，да је оно свриено，т．ј．да је закдучак збора，ва што ирпс－ тане подовіна гласача па збору п једап вине．Но о пзюорниа онштинског кмета，члапова општивсбог суда，вметовсви поуоһнива，одборнива п заменика џредй чл．21．овог закона．

Члан 21．којщ гласщ：
 одбориици（ча．13．точ．2．），иаи кад се збор са－ ветује о ком другом предмету（чА．13．точ．3．и 4．） онда се узнма，да је оно сиршено，на шта иристане по．яовниа рласача на збору и једаи випе．Но ако ири избору ошитинсви одоорника небуде ове санр－ шене всђине，опда he се сматрати да су онй иза－ брапи，воји добију односно пајвише гдасова．＂
，ІІІто се тиче избора посланнва за народну скупштнну，о томе важи аакон скупштинсви．＂

Аа се замени овим：
पА． 21.
Избор оиштинског вмета，чданова општивског суда，вметовсних помоћнива，одборника и заменика бива овако：

1. Одбор одређује, а општнисви суд објав.вује дан збора за оиране на десет дана пре.

Одбор Һе уједно придати предселниву збора два одб́орнива.

А ако одо́ор наређује у један дан бирање пи вмета и свију чланова општинсвог сула п кметовских помоһвика, он һе такође овначити и онога одборника, воји је у општинском одбору по годинама најстарији и поји фе цредседавати на збору й у бирачкож одбору по првоме одекку чл. 19. и по 4. ставу тачге 3 у оволе члану.
2. Збор за бирање почиње у 8. сахати изјутра.

И чим председник збора гаже, да је збор започет, бирачи ако их има дведесет а ако нема, а оно чим их се толико пакупи, нзабраһе и придати председниву још два лица од гласача на збору.

Ови пет лица (тачка 1. и 2.) састав.ьају бирачки одб́ор, воји ће водити бригу о делој радњи збора сазвапог за бирање.

Они ће носао пзмену себе полелити, а могу за писарски посао узети и општинске званичнике.

Бирачки одо́ор решава по већини гаасова.
Кмет, или кад се гмет бира најстарији члан општинсвог суда, нли ако се и вмет и сви чланови општинског суда и кметовски помоһници уједаппут бирају, најстарији по годннама одборник из општинског одбора (чл. 19.) вао председник бирачвог одбора и делог збора, дужан је старати се, да се одржн ред на збору, а где он не би могао успети да ред одржи, одбор зоже тражити помоћн од државне власти и ова је дужна притећи му у помоћ.

Цео бпрачки одбор, или најмање тројица, имају једнадо вседанати ово намештеног стода одкако је почео па до нодне и од два сахата после подне, на док непрестане збор.
4. Бирачи he за гласање прнаазити одборском столу начином који је од бпрачког одбора новазан.

Бирачки he одбор пустити да гласа само ошог бирача, воја је занисат у азбучнои списку гласача на збору іI бирач ће јавно казатн, кога хоһе sа оно 3а шіга се о́ира.

Ако је општински одбор наредио у један дан бирање влета, члапова општинског суда, кметовскнх помоһника, одборника и заменика, бирачи ће за све уједав пут гласати, т $\mathbf{j}$. казати кога за које вване хоһе.

Чим нојн бирач да глас, онај одборник, воји држи азбучни списак ударине поред неговог пмена sнак, да је гласао.

А онај одборник, који бележи оирана лица, иощто је на особеном табаку написао звање и име аица, за које је дат глас паписаһе оздо име бирача који глас даје а под његоним именом записиваһе се редом имена оних, који дају глас за псто звање и исто лице.

Бирачи могу долазити на збор у селима до три а у окружним варошима и варошицама до пет сахата после подне. У то време бирачки ће одбор, ма да сви бирачи нису дошли, изрећи и огласити, да се носле долазећи на пзбор непуштају. А потом ношто ирнми таясове од свију оних, поји су на време дошли, а још вису гласали, одбор ће бирачки решити и огласити, да је гдасање свршено.

Чим је одбор огласшо најпре да је долазење на збор свриено, нссме се ниво внще пустити на збор, а потом чим је огдасно, да је rдасаве сврнено, несле се више ничији таас принити.

Аво су у горе одре申еног иремена сви, који по иәборном списку имају право гаасања ва вбору
 оаређеног времена да је тасане свршено.
6. पим је свршено гаяани, одбор he одма сашити све габаке свију бираних уједно, обелетнти их б́ројевима један, два и т. д. с вазначењез, водико је свега тайака и е додатком на трају једвог
 нечатоу утврдити.
7. Затизt he oдбор по авбучном списку пребројати гдасове свију, који су ия дали, й на врајюем цразвох табаку бираних лица шанисаһе словима целовупан број бирача, који су гласалй и то he одма јавно казатн.
S. Hoсле the oдбор иристуиити саупьаву у уиоређивану гласова, колико је који оирани дообо, и објавиће кя од опраних има савршену већину т. j. вине од половине од свщуу, воји су гдасали.
9. Ако ни јелан од бираних нема савршену веҺнву, одбор he то јавно казатा по објава һе двојицу воји ирема остадшма пмају највшше тдасова.

Ако осим апојице, који према осталшма имају највнще гасова, има внше њих војп те нете о́ројеве гаасова имају, одо́ор he пех све назначнти.
10. у случају тачке 9. овога таапа у општинама вароши и варошица, бирачки ће одб́ор о свему

начинити п нотписати оглас, који he се опитинския судом објавити као што је објаввев у дан збора за ираво бирание.

у том огласу има стајати: колико је свега бирача, коливо је било гласача, воје је савршена веҺнва гаасова; имена оних о́нраних, који су назначени да су добили највише гласова, и излећу којих се има оирати наново; место тде 友е се иан када he се почети и завриити ужи пзбор.

Рок за ужки избор неможе бити краћи од диа ви дужи од осам дана.

На ужем нзбоору ужй оирачки одбор ради као и ва првоз избору. Но аго ои који члан оирачког одоора био сиречеп, његово һе место попунити бирачки одбор од бирача. Ужи избор бива само изменуу оних бираних, који су у огласу бирачког одбора назначени, да имају пајвише тапсова.
11. У саучају тачке 9. овога члана у сеоскнм општинама збор, који се неһе разилазити, логод се нзбор сасвим несврпи, приступиће одма ужем пзбору.

II sa то he о́ирачки одо́ор одма нозвати гласаче да raacajy an rora oд ohnx sa roje je on но 9 тачці означио, да су имали највише гласова.

И при томе гдасану ради п бирачви одбор и sб́ор као и при првол бирању.
12. О,борр бирачки објавиће и у варопким й $y$ сеоским општинама ко од оних по леветој тачци означених нма вајвнше гласова.

Апо двојица идй вите вих, који према осталнжа имају највише гасова, овда Һе бити онај, воји је годннама старијп, што Һе бирачвп одбор одма оценити и објавити.
yporogoan wap. chis.


 а сиршев абор ан бпране в но је в како је изабраи иа the се цео одбор потнеата.

Cmimose Gupayse oдбор lie o,zma предати ontiтинепоз суду.



## III.

Oпнтинсви оуд.
 председитељ са два члана. Општннском суду пмя
 писара

 й ва оделсна (виартове) зинвстер упурашни дела одобрава, да се за свако такво одедеве постави по-
 इения у ч.asy 40, и 41 .
„Hосде речи: „са диа чдана" ва.ва додати , Но оиштияе могу по потреби изабрати в више чланова за ершене општиневих норава као што се опнтинском суду и т. д. а тако и ноеледви одељав изменити у толе, да се учиии наређене, но коме министар поставза кметовскс помоһнике. -

Hо овоме члан 25. заметује се овим:

$$
\text { पл. } 23 .
$$

у општинском суду ради вмет вао председник


браты и вщще тлиова за вршене опитинекпх послова, вао ито се ошштисноя суду има ирема нотреои датн у шоноһ један наи вищи шисара.
 опружння варошпга, где бв бнло нотребе поделитн их на оделена (квартоне) ноде се постанит за спако гавво рдедеше влетовсли помођник са правима п дужпостига нздожевим $у$ члановима 40 . п 41 ,

## Члан 24. који zлacis.

„ Чs. 24. У варошн Веограду, zпо и у спнма овружння варошита н у варошнцазя вмета по чданове онитинсвог суда бира општиневн одбор на неопредевено време. Оаптиневи одбор бира іл вметовске помоћтите, тавоһе на нефиродежено врене, $\bar{y}$ оним парошнма, које би бнде на одедења подебена (ч.л. 23)." -


## पл. 24.

Опитинсаи емет, чланови општивскои суда п кнетовеки номоһници бирају се ва две године.

Роз се снаком рачуна од дана избора.
Члан 25. нојж длисе:
„ Чл. 25. Кмета п чланове оиштиневог суда по селсни оинтинама бпрају ието тако на неопредебено нреме новереицц, којп he се иматы на целе општине најире изао́ратн.

Сиаком таком приликом бира се но дванајест поверенива у општивама, воје иеб́и више од триста норесди рлаи имале, а где вине буде, пзабраће се на сваки сто поресктх глава, који бл преко они триста гаава било, но четири новереника внще. " Hо овом чео члан 25. заменује се овим:

ФА． 25.
Пређашњи могу бити наново изабрани．
Члан 26．који гласи：
„Чл．26．Ако је селска оиштнна саставвена из више села，повереници свију села угупно бирају кмета општиског，а повереници свавог села посе－ бице осим опога，тде станује киет општинсви，би－ рају себи вметовсве помоһнияе．

Приликом сваког таког бирзња има свако село изабрати за себе по дванајсст новеренива．

Одбор ошштинсви у парошима，које су на оде－ леша подевевс，а повереници у селским оиштинама， који су из више седа саставдене，приликом избора кыетовски помоһника одређуу，који де од ни бити у исто време и чланови онштннско суда．Где у овавим нарошвим и селскид општинама неби било толико вметовски помоһпика，волико је вужно чда－ нова општинског сула，онда лице，воје се има иза－ брати，да се допуни број чланова ошштвнсвог суда， бпра се на онај нети начии као и кмет општин－ ски．＂－

По овоме чсо члан 26．замеъаује се овим：

## Чл． 26.

И ако је парошка општнна нодебена на вшше оделена，а сеоска састаньена ия више села，опет општинки одбор саставдеп из свију оделења шаи села бира и кмети и чланове суда ін помоһнике．

Но помоһници кад се бирају морају битн из оделена или села，за воје се бирају．

Ако има више помоћвика，го шго трео́а чла－ нова у ошштииском суду，онда збор одрефује，који ђе од помоһвива бити уједво и члиноии сула．

Ако је зане номоһнина，во што треба чланова у ошштивском суду，онда зб́ор бира особено члана за ошштински суд．

Улан 27．који zласи：
，Чл．27．Ако у којој општнни паи селу，ма пз ног узрока неће да бирају поверепике（чл．25．и 26）， иди оии онет кмета，чланове опитнисвог суда нли номоһнн⿱亠䒑 гметовске，онда сама пеносредна власт чини изо́ор иа за оне，за које она сама избор пео－ добрава подноси учињени нзбор на одобреве на－ длежној власти，која важи и за варош и варошице．

Но овај избор нласти остаје само донде，док дотична обштина непзјави жебу．да избор но иро－ иису учини．－

По овоме чео члан 27．заметујс сс овим：

$$
\text { Чл. } 27 .
$$

Ако збор не申е ма из ког узрока да о́иа кмета онда га бира одбор，а ако ии одо́ор неће，онда ьа ноставба наджорна местна власт．

Но онај пабор одбора шаи власти остаје само донде，док збор неучини избор．

Код чаана 28．који гласи：
－पл．28．Сваки，који је за кмета，члана об－ штннског сула нли номоһшина кметовског нзабран н потврђен，или влашћу поставлен（чл．27），мора најмане содину дана служити но нстену кога вре－ мена，као и онда，ако би мефутим п пре нстека године наступиии узроци，због којй се по чл． 58 ． немора иримити избора，може дати оставку на зва－ није，која се подноси на уважеше оној власти，која сам избор одобрава．＊
 орява" вамепе речма: =опиинском 0, обору " и речн: , Il मотврдед" нвоставе. -

पА. 28.
Свиви, гоји језа ғмета, члана општиисвог сула
 ставвен (чл. 27) мора пајмапе годину дана еау-
 меһутим и ире пстева године настушнаи узроци, због војих се нвнбави но чаану 58 немора примити пабора, ложе дати оставгу на вваве, која се нодноси на уважене оиштинском одбору.

У чл. 29. којч елиси:
„Чл. 29. За вмета, чладопе општинскор суда
 нови онитине наи села, воји догу бнти одборищй (ч, .52 ).

Сеави чдаи опитине дужал је иримити се дужносгн, за коју је изабран шаи одрюһен.

Ко пемора иринити се да буде одо́орния (чл. 58), тај се немора примити ни да буде кмет или члан опитннеког суда плн помоһнив пметовсви.

Кад се пзаорани или наашһу одре申ени кога од помевутв опитински вванија неһе да ирими, дужан је тога ради најдале за осам дана, носле саошштеног му иябора, ноднети модбу опој наасти, ноја одобряна избор тога званија, (ча. 31), е означенем уброва, због поји се пеће да прими пзбора.

Преза важности разлога, дотична he влает илд
 учнини, нли молитеба решенем одо́нтн. У посдед-

شем елучају дужано је исто лице ириннти се вванија, за које је шзабрано или одрсhешо, ноје ако неби и носае добијеног решена хтело учннити, непосредно надаория вааст нариче ная ним, на корист
 If седима до пет талира, а у опитенама по варощима и варошияама до трндсеет тадира. Но ако се и восае овп казви нехтедве примити тог звавија,
⿺ седижа да плати од пет до тридесет твлира, а у варошняа и варошицама $0, \downarrow$ тридесет до сто авадесет талира."

Да се речи: оној нааен, која одобрана иаборр тот аваппја (чл. 31.) аамене са речп: „одбору": речн: „на осам дана" да се замепе са речма: „одмя
 са речн: „одбор :" речпः , надзорне власти" са речн: "одбор" и на врају да се дода: , протнву овога решења нема места жалби."

Іо овоме се чео чл. 29. замевује овнн:
Ч.л. 29.

За кмета, чланове оиитиненог суда ін вметовске помоһните могу битй пзабрани онй чланови општине пли села, који ногу бити одборници (чл. 52,).

Сваки члан опитите дужашје прпнити се дужности, ва коју је пзабран иди по члаву 27. поставвен.

Ко нелора иризитн се, да буде одборния, (чл. 55.) тај се немора прамити ии да буле гмет, или

Кад се изабранй паи влашһу поставвени (чл. 27.) вота од помевутих опшнинских ввања веће да

прии, аужан је тога ради одма а вајда.ье за три дана носле саопштеног ну изобора нодвети молбу одбору с означењем узрога, због којих се пеће да прими избора.

Чрема важности узрова одбор не нли жалоу уважити, у ком се сдучају има нов избор учнвити, ияи молитсла решењем одбити. У носледњем саучају дужно је исто лице иримити се звања, за које је изабрано ияи поставьено, које аьо неби и носле добијеног решења хтело учинити, одбор изриче над ним на корист општинске касе новчану казву у сеоским општинама и селима до нет талира, а у општинама по варошима и варовицама до тридесет талира. Но ако се изабрани и после оне єазни нехтедне примити тога звања, одбор he га осудити у сеоским опитинама и селима да илати од иет до трндесет талира, а у варошима и у варошицама од трндесет до сто двадесет тамира.

У ч.д. 30. који гласи :
Чл. 30. у општинском суду као председатељ и чланови истога немогу бити:

1. Два или више лица, која стоје эеђу собол у свези сродства до трећег стешена.
2. Државни чиновници у служо́и налазеһи се, као и пепвиопсри и свештеници и учитеян.
3. Официри и војници стајаदе војске.

Одај, воји је једном био кмет, или члаи општннског суда, или помоћник кметонсви, иа је из истог звавија из какви узрока одпуштен, неможе се на ноно оирати, док непротеку три године, од нремена одкаво је однуштен.
„У ирвој тачци носле речи: „етенена" додати реч: „аак.вучно".

Hо овоме се чл. зо. замежује ивим:
у општинском суду као предесдниц и члапови немогу бити:

1. Два или више лица, која стоје мефу собом у свези сродства до трећек степена закључво;
2. Аржанни чиновници у служои налазеһи се, као и нензионари, и свештеници и учитеын.
3. Официри и војници стајаһе војске.

Онај, гоји је једном био кмет, илй члан оиштинског сула шаи пуномоћник кметовски, на из истог звана из какзих узрока однуштен, неможе се наново оирати дов ненрттеку три године од времена, одкако је одиуштен.

Члан 31. ॠоји гласи:
Чл. 31. Избор кмета, чланова ошштивског суда и номоһника кметовски чини се у ирисуству надзорне ваасти, која сама одобрава избор чланова оиитивског суда и подоћвика куетовски, а избор кмета у нарошицама и селима нодноси на одобрене окрудном началничеству. Избор нав кмета у Бсограду и. аругим овружния варошияа нодносп се на одоб́рење мпнистру ушутрашњих дела,

Власт надзорна, која је надлежна да одобри нзбор нояоһннка кметовски, надлежва ји и зато, да одобри пзбор исти вао чланова општинског суда (4.4. 26).

Заменује се овим:
पА. 31.

1. Надзорна власт може да буде присутна ири нзб́орима кмета, чланова општинског суда и помо-
humba mveroncibx, пад иabe за потреб́но, паи је општивскп одбор шозоие. Но ни у вом саучају вааит ce везоже мешати ! биране нитд из ма кога уярока

 21. овог задона прими сонскоде бираша од бираяког одб́ ра нзвестиће одма надворну вдаст о сиршеном изб́ору.
2. Протну изборя ва збору сврнених свави
 jenuma:
 roma, is

б, Ако изаорано аице не може по завону оити оно, за шта је изабрапо.
4. Pok je as нодношај тадб́е три дапа ол лава пеб́ора.
5. 太алае се предају папнсмено оиштинскол суду, поји һс их предати оиштивском одбору, а жаАшоцу нвдаті уверене.
6. Ако опытинекн суд у овоме рову недобије никавву жалау, он he одма известити оиштински одоор в изабрана анда у дулност увести.
7. Ако паиротив опттнияп суду реченом року доб́пје калау од бирача, који има право таасања на вбору, он the одצа по истеку рона сва авта титуһа се пвбора предати опитинском одбору заједно са жалбана й својим нзвештајем.
8. Оиштивсви је одбор вадлежан да по жалбама бирача испита, одени и коначно реши: јели избор на прописпми закона пзвриен и може ди изабрано днңе по закону битй оно, за ітта јс нзбрапо.
9. Аво се недонаже да избор иијс сорыен но продисния зпкона, нан да изабрано анде неложе
 решнті, да еп жалб́ одбади.
10. Aко ес напротів доваже, шаи да пзоор није
 не ложе по sавону бити опо, аа щта је нзабрано, одбор he пздаты ренене по samonctoщ прониеу і
 if ион пареднтн.
11. A во је ретенез олоора жалби одбаясна опщтинеки he суд чия одбор реши поступитн по 6. тачді онота чадвя.

## Kо, ч vava 32. ruju zaаси:

Чл. 82. Нредседатед и чданови онитинског Сда. и помоһници вметовсви (чл. 26.), воадау иред

 дајуһем lњаsy H. H. ін отечеству веран (оти, да hy дужннсти нога званвја тачво одираввати ін оп-
 tako mil bor noworan".
"Рече: наддезния полицијения чнновином"
 "оринатн" додајо се : завдети, а на врају се додаје анај одежак: , ова завлетва на нисмево став-末ена и ваклетия дщцем потинсана, а свештениюод, војп је sанлсо, одостоверена, чува се у опитинској


$$
\begin{aligned}
& \text { II. иоеме чео чаин 32. зименује се овим: } \\
& \text { पА. } 32 .
\end{aligned}
$$

Председив и чланови општине суда и шомоћници кметнисви (ча. 26) ноаажу пред општивсним

одбором ову заклетву. Ја Н. Н. заклинем се јединим богом да бу владајућем вњазу H. Н. ии отачаству веран бити, да һу се устава п вабона зема.кскпх цриджжавати, да Һу дужност мога знања тачно оиравьати и општинске и аржавне интересе савестно застунати и бранитн, таво ми Бог помога.".

Ова завлетва написмено ставвени и нотьисана ваклетим лицем и свештеником који је у црквсном окруту заклео, одостоверена, чува се у опитиској архиви.

Kод члана 35. који гласи:
ЧА. З5. Опитински суд, вао вааст општинска, која иза да заступа и чува оиштивске ивтересе, ради caesche нослове :

1. Бира писара п друге знаничниве општинског суда, и предлаже их на потврђеже непосредво надзорној власти.

Пзбор ленара и инжинира нодноси се на одои́рне надлежнод министру.
2. Управва ошштивским ижанем, старајући се да се што од нстога не окрњи, не умали и не упишти.
3. Располаже ошштинским приходима.
4. Предааже општинстом одбору суму, која је вотреб̈на да се жао ирирея покуии, иа у сагласију са одбором располаже пети, као п друге општивске терете, на поједине житеље.
5. Води рачуи о свима приходима општннским.
6. Води бригу о спротињи опщтинској.
7. Надзирава на, туторима, који рупују са пуиияних ияањем, нэ кал иримети да тутори неса-

пество ноступају са пушиама и ғнховнм ныавем, нявештава о томе надзорну власт.
8. Даје сведочанства о владању нојединих житеља општнне, о њновом стању, пмању, сродству и о другим њновим личним однопењима.
9. Унерана се, да ли се протоводи крштени, венчави и умрли уредно воде.

у селскнм општинама ово ради надзорна вдаст.
10. Садејетвује ири ноиису жпте.ьетва са аржаввим властима. Води тачно списає члавова своје општине. сиисак лица способних за гласање на збору, вао и списак оних лица, која су дужна норез плаћати. -
11. Фува сва општинска писма, акта, књнге и томе подойшо.
12. Пздаје сведочанство о томе, да је неко жнв, да се налази у општини и тнм подобно.
13. Управда општинсвом поштом, помобу воје стоји општина у поптапсвој свези са лругим суседним оиштинама.

Како be се вриити послови општинске поште, о томе he министар унутрашнвх дела пздати особено упутетво.
14. Прима и отнушта онитинве саужителе."

У тачци 1. изостављају се речи: „неносредно надзорној вдасти," а реди: „надлежном миниетру" са речима : „општинском одбору," а у тачци 1. додају се речи: млекара, инжинера," шосле речи: ${ }_{\text {по биа }}$ п пајзад пзоетављају се речи : „и предааже на потврђеше непосрелно надзорној власти. " У дотічној тачци носле речи: „етарајући се да се" додати речи: „понише и премери," а у 7. речи: „ту-

торняа да се аатені са речн：„стараоднма ；＂у 8 ．
 －чремл чааяу 8．пол 7．последин став у тачци 9. yведа ce＂


$$
\text { पа. } 35 .
$$

 да застуии и чуиа опитиисве интересе，ради сже－ ache rociobe：

 жн⿱宀㠯я，ноднося се на одобрење оинтниском of－ бору．
 да се псто нонше и иремери и да се шго од нетога неоврин，неужнан ін веуннати．

3．Pacmoдаяе општитским ириходна．
1．IIредааже оиштинском одбору суму，која је потребви，да се кио ирирез подули，та у сагласију са оабором располаже нстн，као и друге оиштин－ ске терете пи нојадине житеве．

5．Водщ рачуне о свияа приходида општивсвид．
6．Води бригу о ошштивкој сиротннн．
7．Надзиравв пвд старатебшна，којп рувују са пушлския ижашем，па кад прияети，да стараоци несапетно постуају са пупиама ін њиховия шма－ њея，ияsештава о тоде етаратежског судвју．

8．Даје сведочаиства о владању појединих жи－ тежа оинтнне，на основу члада 8．под 7，овог за－ дона вдо и о щнховом стању，панну，сродетву и аругия личним однотајима．

9．Унерава се，да ли се иротопоаи हритених， вепчания в умјлих яредво воде．

10．Садејснвује иии ноиису житеветиа са ар－

 збору，вио а сінсав оних днца，воји оу дуапи но－ pes шлаћатн．

11．पува сыа општниени писма，акта，књиге й tome подобно．

12．Haдаје сведочанета о томе，да је zoroд жнв，да се налаз у оиштин тим подобно．
 стоји опитина у поптадевој свеви са аруим он－ mглиаза．

Kamo he ce врияті посдови опнтнисве поште，
 （iena yuyctra；п
 чаану 37．последни стад увіда се．

Yл，38．roju zласе：
ЧА．38．Опитниски сул у окрузным варотимя， иароинцама и у селнма ；где министар финанепје， паредя，прнднком нолагава рачуна одбору предааже му ујсдно и бущет ирихода п растода аа идуһу pa－ тунеку тодиву．

Ако се пз бупета увнди，да редонни ириходи оиштинеки йеу донолни，да се шодмире онитински трошкови，суд bе предложатн，да се сума у коливо недостаје до нодмирења општневи трошвова，на－ докнади ирирезом．

Ако одобор поднешени буиет，одобри，али не одою́ри да се известни нздатци прирезом подмпре，

назначи не начин, вако мисле да се ови шздатци подмирити могу; пеодобри аи пак и саме неке издатье, назначиће зашто их не одобрава и општински суд, поред епровода буцета, поднеће све те примедбе одбора, као и своје раздоге, зашто налази, да су одо́ором неодоб́рени издатди вужани, на,дзорној власти, воја ако нађе иредлог суда аа уместан, а недостатак, који је за подмирене расхода вуждан, иревазилази суму, коју падзорна вдает може сама да одобри, подноси ствар днннстру тинансије ши олоб́рене.

Овако се исто има поступати и опда, кад би се мимо буџета какви изванредни издатци нмали чинити, на на то неби хтео да пристине оиштински одбор. *

Чд. 38, укнда се.
Код члана 39. ноји гласи:
„ Чл. 39. Општиневи суд у варошшяа й варошицама држаће недежно најмање двљ шута, а у селшуа јеланпут редовна заселанија и дане, у које һе ова заселанија дралати, назначпке јошт у почетку сваве тодинс. - Но осим ових редовиих заселања, може и ванрелна држати, свагда, вад председатељ ва нужно нађе и заседаније наредп."

После речи: „нарели" да се дода: „иди вад то општински одбор због нагомиланих неслова захте."

Но овоме се ч,. 39. заметује овим:

$$
\text { Чл. } 39 .
$$

Ошштинсви суд у варошима и варошицама дртаће недевно најмане два пута, а у селима један пут редовне седнице и дане, у воје һе овн седицце аржати, назначиһе јои $y$ почетку сваге године. Но

осим ових редовних седница, може држати и ванредне свакад, кад председник за нуждно нађе и седищу нареди иди кад то општински одбор због нагомнаних послова захте.

$$
\mathrm{K}_{0 \text { д члаиа } 46, \text { поји гласи : }}
$$

„Чл. 46. Председатев оиштинсьог суда, осим овначени послова, нна јон и ово да врши:

1. Ои прима и отвара иисма на ошштннски суд упраняна. Сви се послови цреко нега доставьају општинском сулу, одбору пли абору, у колпво воме треба да се то саошшти, и стара се о извршену ниховом.
2. Он чува при себи општински шечат и удара га на писмена, што се од стране општииске ваисти издају.
3. Он нотнисује иисма, која се од стране оиштинсве ваасти шалу шай иядају.
4. Оп надзирава, да се сви послови у општини тачно врше, одговоран је за све пеуредности, узнма на одговор оне, којі неуредно, нео́режљнво и ненскрено отиравьају послове и прена томе чини даље нужне кораке.
5. Председатед ошштинеког суда у варошима и варошицама може општивске званичнике дисциилинарно казнити: укором или гуоитвом нлате до осам дана. Кад цредседате.ь нађе, да који од вваничника општински веһу од ове казне заслужује, он представда ствар надзорној вдасти.
6. у хитним случајима он сам предузима и наређује потребне мере, да се отклони свака несреһа или штета.

7. Тачка заменује се овом : „председник општивског суда може општивсве вваничниве дисцинлннарно казнити укором или тубнтвом плате до осам дана, а општински суд може их казнити губитвом нате до петнајест дана и уБлошнти их са звања.

дисцинлннарну вавну над општинским леваром и инжињсром изриче општнсви суд, а укаања их са звања општтнски одоор по предаегу оиштиाcко⿱ суда.

Но овоме се исо чл. 46. заменује овим:

## पл. 46.

Председник општинског суда осим означених нослова има јоши ово да врши:

1. Ои прима п отвара писма на опитинеки суд ушаввена, сви се послови ирево вега доставьају опптинском суду, одб́ору ваи аб́ору и ои је дужан, све наредбе надзорне власти саошнтшти оштинсвом суду, одбору иаи збору, у полико воме треба да се то саопшти и стара се о пзвриешу виховом.
2. Он чува при себи онштивсви печат и удара па на иислена, што се ол стране општинске ваасти пздају.
3. Он потинсује сва пиема, ноја се од етране општинске ваасти шабу иаи издају.
4. Ои надзрава, да се сви посдови у општини тачно врше, одоворан је за све неуредности, узима на одговор оне, који неуредво, ве брсж.ьнво и неискрено одпранбају нослове и прена толе чиии даке нужне вораке.
5. Председнив општинског суда може општинске званичниде дисциндинарно казнити увором нли

тубитвом плате до осам дана, а општинсни суд може их вазнити губитком нате до нетнајест дана и уклоиити их са звања.

Дисцишанарну казну над општинским декаром и инжннером изрече општински суд, а уклана их са звана општински одоор по иредлогу општинског еуда. -
„Чл. 47. Нредседатеж и чланови обштинског суда немогу се удаяити из обштине без иријаве и одобрења.

у окружним варошима и у вароши Beorраду председатев неможе се без одобрења надзорие власти нивуд из обштине удалити па дуже време од двадесет и четири сата : по варошицама и селима, неможе се б́з одобрена надзорне власти удалити на Ауже време од три дана, но и тада треба да извести о свон одлазку свог законог sастушника.

Одсуетво до месец дана даје прелседатељу надзорна власт, а ва одсуство дуже од тога времена нотребно је одобрене неносредно више ваасти.

Кад иредседатеб добије овако одсуство, или је спречан другим увровом, да дужност своју врши, надзорна власт одрефује, ко he га од чланова опщтинског суда, или од одборнива застушати у дужност. За краһе нак нреме заступаће га старији по избору чдан ошштннског суда.

Предселатеж даје члановима обттивског сула и званичницима обштинским одсуство у варошима до три, а у варошицама и селима до седам даша; за дуже одсуство потреб́н је одобрене вадзорне васти.

Oво, што је казано за члапове онштинскӧ суда, важи "1 за помоһнике кметовске.

Чдана суда, аго је потребпо, заступа члан одбори, вога иредседатељ на то одреди.

Спагда кад вметовски помоһния добије одсуетво, bиаст, која одсуство одобрава, одредиће у једно, ко he са за то вреле у дужности ваступати.

Ономе, ко је одређен, да засгуа у дужности одсустеују hee иредседатеба наи чааиа оиштнеког суда пли номоһника вметонског, кад то вршене дужности трајс дуже од десет дана, даје се накнада. Та накнада иринддежи сало онима, који неврше нแкакву арусу платежну службу и равна је нлати онога, вога се дужност врни. Ононе, воме се одсуство ол дужности вби болести даје, тећи he шлата и за време одсуства, а у сиия друтин случајима одсуства плата престаје.

Заненује се овим:
Чл. 47.

1. Нредседнив, чланови оиитивског суда, киетовсвй нолоһници и сви остали званичвици општински везогу се удалити из општине без ирщаве и одобрена.
2. Општннском кмету, члановпи суда и кметовским нолоћнициа, даје одсуство до десет дана општниски суд сам, а до mест недева но предходноз о,добрењу одбора.

Свима осталим општннским званичницима даје одсуетво сам општинсви суд.
3. У хитном и одаагана нетриеһим саучајевма може дати одсуства до три дана: Председнику, ч.лана суда воји га по вакону заступа, а предсе-

дник чаановнма општшнсвог суда, бметовсвнм помоһншцима пІ свима осталим званичдицима оиштинским.
4. Нредсединва, кад одсуствује шаи је спречен заступа у дужпости по звању старији ч,дан општинеког суда.

万. Члана општннеког сула, кад одсуствује шли је спречен, заступа кметовски помоћвнк, који мије члан, ияли ако их је више, који нису чаанови, онај кога одреди општински суд.

А тад нема кметовсвн помоћника, онда ч.лан одбора, кога одреди ошптински суд.
6. вметовсвог помоћника који вије члан општинског суда, кад одсуствује иди је спречен, заступа чдан оппттвског одбора.
7. Општннским званичницим тад одсуетвује или су спречени, одре申,ује застуинива општинеки суд
8. Овоме, који је одређен застуиа у аужности одсуствујућер председника ияи чляна ошштинскоир суда иаи номоћшива кметовскот, кад то яастушане траје дуже од нетнајест дана, даје се наннала равна плати онога, кога одређени заступа. Накнада ова припада само оним, воји неврши нивакву другу платежву службу. Опоме, коме се даје одсуство од дужности наи који је епречен у вршеву дужности због болести, тећи Һе наата и за време одеуства, а у свима другим случајевима одсуства због свога поела или због посла општинеког или наролног, којп је нарочито пааћен, нао и у саутају одсуства дужет од петнајест дана, плата престаје.

Код IV, чод настовом : отитински одбор код члана 53 који гласи:

पлан 53. Не могу бити изабрани за одборнике:

1. Чиновници надлежателстеа, који над општином непосредно надзоравају.
2. Општински званичници нод платом (осим председатеяа и чланови општинсвог суда), у "чему се и свештешици и учитељи јавни школа подразумевају, као и ошштински и други наддежателства служите.ыा.
3. Сродниці до друтог стетена.

Aко су ованопи сродници случајно изабрани етаријй но избору узима се иа одборника.

Аржавни чивовннци осим они нод 1. могу се примити за одборника само по одобрењу своји надлежни министра.

У другом одежву рени: „свештеници* игостав.ва се.

Но опоме се члан 53. заменује овим:

## प.s. 53.

Немогу оиты нзабрани за одборниве:

1. Чиновници надмежателства, који над општином непосредно надзоровају.
2. Општински званичници под наатои осим чредседика и чланова опитинског суда, учитежи јавних швола као и слу天пте.ы општинскп и другнх јавних надлежателетва.
3. Сродници до другог стенена заквучно.

Ако су овакн сродници случајно пзабрани, старији по пзбору узима се за одборника.

Аржавни чиновннци осим оних нод 1 могу се примитй аа одборниве само по одобрену сеојих надлежних министара.

Код чл. 55. који гласи:
廿Д, 55. Избор одборника и зауененика важи за четири године узастопце; али свагда шосле две године подовлна одборника изстуша пз одбора, а који һе одборници уједно време изабрани изстушити, решава се воцком.

Пређаппни одборници и заменнци могу бити наново нзабранн."

По оооме чео члан 55 замснује се оөим:

$$
\text { पл. } 55 .
$$

Одборници служе аве године. Прва ноловина одстуна носле једне годнне ноцком, а после сяань годшне заоставша половина одступа без коцке.

Чл. 58. који zласи:
„Чл. 5S. Сваки члав опитине, који буде нзабран за одб́орника, нли замененива, дужан је примити се тога пзбора и одправаати дужности одбориива за време, за које је избран:

Нзбора се пак не морају примити:
1., Они, који су навршили шесдесет година.
2.. Они, који зоюо дуготрајуће болести и слабости нису у стану вршити лужност одборника.
3., Они чланови општине, воји се но свом редовном занияању већином налазе на страни или на путу.
4., држанни чнновищци у саужо́и наодеһи се
5., Они који су бпаи о,дориици и замененици за прве четири године после тога, кад су престали бити одборницн."

Да се речи у тачқи 5. „ирве четири године* замене речма: ледну годину."

Но овоме се обај члан заменује:

प.л. 58.
Свави чаан општипе, поји буде изабран за одо́орнина, ияи sамененика дужан је примити се тога пзо́ора и одправвати дужности одоорннка за време, за воје је изаб́ран.

Нзбора се пак не торају примити:

1. ови, који су напршвли шесдесет година.
2. онї који због ауготрајуदе болести и слабостн вису у стању вршити дужност одборннка.
3. Опи, чланови општине, који се но свом редонном занимању већином налазе на етрани иаи на нуту.

4 Аржавни чиновници у служби находећп се, й
5. Они, који су бияи одборници и заченици за једну годину после тога, кад су престали оити одборници или заменщци.

У чану 59. којз гласи :
„Чл. 59. Разлоге овнх чланова ошштине, воји еу у точки 1.2.3. и 5. чл. 58. споменути, прегледа и уважара опитинсви суд п кад те разлоге уважн, онда се но наредо́и надзорне власти иай бпрају нови одборници на њихово место, или одбор заменешицима попуњава број одборншка.

Ако општински суд неуважи разлоге исти чланова ови се могу шротиву тога жалити вадзорној власти, која је, према важности разлога, може разрешити од дужности одборника, али дожле се не разреше, дужни су вршти своје дужпост вао одборници и замененици."

Речи у 4. реду првом одеблу: „надзорне власти" реч „одбора" а тако исто пу другом одељду,

Члан 59. замежује се овим:

## प. 59.

Разлоге оних чланова општине, ноји су напощенути утачвама 1.2.3. и 5. ч.аана 58. прегдеда и уважава општинсви суд, и вад те разлоге уважн. опда се по наредб́и одбора илй б́ира новн одо́орници на њнхова места, или одбор заменидама попунана број одо́ориика.

Аво ошштински суд не уважи раздоге истих чланова, они се эогу противу тога жалити општинском одбору која их према важности разлога може разрепити од дужвости одборнива, ади довде не булу разрешени дужни су пршити евоје држвости вао одборници пи замененици.

У члану 60. који гласи:
„Чл. 60. Кад које лшце, осим опи у чд. ธь. именонани, нео́и хтео примити се дужности одборника и замененшва, дужно јо тога ради пајда.е за осам дана после саопштеног му пзбора, поднети молоу онштинском суду а у селнма надзорвој вааспт с назначењем узрока, због који не може да се прими избора. Према важности разлога дотичва he власт иди молбу уважити, у ком се случају има други за одборнива или замененика изябрати, ндп he модитеља решенем одо́тт. Ако је молитељ решенем одбпјен, па опет неће да се поверене му Аужаносы прпми, пазни he се новчано, и то го селима ло десет талшра, по варошшма и варошицама до . ваесет талира, и опет се мора дужности шримвти.

Казну ову изриче п извршада у варошима $y$ варошицаза општипски суд, а у селима надзорна власт, а повци од исте кавне утичу у оба случаја y општинсеу насу.*

Да се речи: „а у селияа вадзорној власти" валене са речи: „одбор" а„ дотична власт" са речи : ,ошитински суд" а последыи одељак да се пзмени тако, да казну изриче без разлике општински суд

Iо овоме се чеп члан 6о. зиненује овим :

## Ч4. 60.

Кад које лице оснм оних у чаану 58. именованих нео́и хтеди примити се дужности одборника и заменика, дужно је тога ради најдале за осам дана после саопштеног му избора поднети молбу општниском суду са пазначењем уярока, вбог којпх пе може да се ирими избора. Ірема важности, pasола, дотачна be власт нлй молбу уважити у ноче се саучају има други за одо́орника шли заменика пзаорати, пли не молитеба решењем одоити. Ако је молитея решенем одо́ијен на онет нсһе да се црими новерене му лужности, назниће се новчано и то: уселима до десет, а но варошима и варошицама до двадесет талира й опет се мора пзбора примити.

У члану 64. који zласи:
„Фл. 64. Све што ошштински суд има по решену оннтинсвог одбора да уради нодлежии надзору одбора, гоји кад је незадовобан радњом општинеког суда, жали се па исти надзорној власти."

Да се на прају речи; ,тали се надзорној власти" замене решма: „поступа по чаану 70. опог saroha."

IIо овоме чео члан 64 sаменује се овим:

## Чл. 64.

Све што општински суд има по решеву оиштинског одо́ора да уради, нодлежи надзору одбора,

еоји пад је незадововеп радном оиштинског суда, ностуна но члану 70. овог вавона.

Код члана б6 који гласи:
„पА. 66. Садејствована и пристајане одбора нотребно је :
1., да се може из општинске касе на неву потребу учинити издатак, који није у буџету.
2. Да се заведе нево ново општннско звапие, иди да се умложи орој општииски вваничника и служитева.
3. да се но оваасти, да може онштину у нарницама иред судом застунати.
4. Да се одобри куповина и продаја вао и даване под закуп неповретни добара.

Без одобрења законодатне власти ни једна оиштина неможе од свое непокретног имана иншта отуђиті.

О дввану општински зема.а оскудним, као и о ощштинској щуми и потесу постоје особена правила.
5. Да се обштина може задужити, нотреи́но је решеве законодатне вмасти, (види устрјствАржавног совета од 17. Aвгуста 1861 године
B. . 1657.
C. . 1597. 36. XIV, erp. 156 . y §. 3. точ. А.)
6. Да се иредузму ма какве онштинсве грађевине, ако трошак за псте а у варотима и варошицама ияноси внше од пелесет, а у седским општинана више од пет дувата песаревн.

7, да се ва општину разреже ирирез, или иначе та се опшчна прими ма вакьог терета, воји би имали тегаити пли поједини житеви општине, илі сама општина.

Одо́ор садејствује са општивепнм судон, 12 се прнрези и аруги теретн, но смпслу закона на поједиие разрежу.

У случају том кад треба да се нанав јавни посао уради, за ноје је потребан већи број булии и подвозии ередства, одбор у шле оиштине паређује, каво да се та потреб́а подмирп општия радом.

у овном саучајпма дужан је радити сиаки житељ општние, коп подлежпп плаћању државног пореза.

Аржавни чиновници, свештена лица, учите.ьи, општински званиници, служитеяи кнажевог двора, вао п општинсви државни служители, нераде лично, него се одкупьују новцем но олређенлј такси, вли шиву у место себе лруто аице, воје је за рад епособно.

А и остали житеми општине могу место себе послати ащце за рад способно, а по одобрењу општнненог суда могу се и новцем од личног рада одвупнти по одреъеној такси.

у варошима одбор може овластити онштински суд, да разрезује терет рада на ноједине, $y$ гом случају одоор води ковтролу, да аи се то уредно paspeayje.
8., да се удјествује сне оно, за шта се у овом 38бову каже да је потребно ла ощтина уради, или да она пристане;
9., да се ко прими за члана ошштине осим случаја, кад ко по закову постоје члан. "
„Тачка 1. замењује се овнм:
"1.a, да може из општинског прихода нди иа опщтинске гасе учинити кажав издатак, који није саставвен у предрачун;

б, да се одоб́ри општиасвін прирез, но ако шети прелази меру законом одре申ену, потребно је још и одобрене збора (ча. 13 тачка 3,) на ако и збор усвоји, подпсһе се предлог о томе ва одобреве држанној вдасти (чА. 9о. тачка 5. устава.)
o, да одобрава даване по, вакуп општинских добара,"

2 , Да може општина кушити кавво непопретно 200́po,"

Tayma 4. заменује се овом :
„4, Да може општнна продати и уонште отуђпти што од својих ненобретних лобара," и најзад танाа 5, заменује се овод:
»ј. Да се може општина задужити. Ho у о́́a ова саучаја под 4. и 5. потребно је још и сагласије збора (чл. 13 , тачธа 3.) и одобрење држанне власти (чл. 90. тачке S. и 9. уетава.)"

Hi. овоме се чео чл. 66 заметууе овим:

## Чл. 66.

Садејствовање и иристајаие одбора иотрейно је:

1. а, да се може из општинсяи прихода или нз онштинске касе учинити какав пздатак, који није ставден у предрачун.

б, Да се одои́ри општински прирез; но ако нети прелази меру законом одређеву, потреоно је још и одоо́рене зборая (ч, 13 , тач. 3.) па ако и абор усвоји, нодвсһе се предлог о томе на одобреЊе државној ваасти (ча. 9S. тач. 8. устава).

в, Да одобрава даване нод sакуи ошштинских добара; н
r, да може општина куиити какво непокретво дойро.
2. Да се ааведе неко ново онштинско авание, наи да се умножи број ошштиних аваничника и служитеда.
3. Дa се когод овласти да може оиштину $y$ парницама пред судом вастунати.
4. да може општнна продати и у опште отуђпти што од својих нспогретних добара,
5. Да се може општина задужити.

Но у об́а опа саучаја нод 4. и 5, нотреб́но је јопи и. сагласије зо́ора (ч., 13, тачка 3.) подобрење државне вдасти (ч.я. 90. тач. 8 п 9. уетава).

O давану општинских зенаба оскудвима, као и општинсвој шуми и ошштинском нотесу постоје особ́ена правпла.
6. да се предузме ма кавве општинеке грађевине и предузеһа аво трошак за исте у варотима и варошицама ианоси више 0,2 хиьаду а у сеоския општинама више 0,2 две стотине динара.

7 Да се на општину разреже прирез ияи иначе, да се општина ирими ма каввог терета, воји би пмаяи тегаити наи поједини жите.яи општине наи само ошштина.

Одоор садјествује са општинским судом, да се ирирзи и лруги терети но смисау завона на поједине разрежу.

У cayчају тои, над трео́ да се вакав јавні! носао уради, за који је потребан већи орој буди и нодвозних средства одоор у име општине наређ,ује, како да се та потреб́а подмири оиштим радом.

У ованим случајевима дужан је радити сваки житея општнне, који подлежи плаћану државног пореза.

Аржанни чиновници, свештена Аица, учители, општивски вваннчници, сАужитезп књажевог двора као и оштинеки и државни служители нераде лчно, него се одвупбују нощем по одређеној такси, иаи шиьу улесто себе друго аице, воје је за рад способно.

А и остали зитеыи онитние могу аесто себ́е послати друго лице аа рад способно, а по одобрену општинског суда могу се и новцем од личног рада оддупити по одређеној такси.

У варошияа одбор може овластити општински суд, да разрезује терет рада на поједине, у воме случају одбор води контролу, дали се то уредно разрезује.
8. Дa се удејствује све оно, за щта се у овом закопу каже, да је потребно, да општина уради, иді да она приставе, и
9. Аа се когод ирими за члана општине, осим случаја, кад ко по занону постаје члан.

Код члана 69. који гласи:
„Чл. 69. Ако одбор поменутим лицама одреди малу п.лату тако, да се због тога неби могдо наћн аице снособ́о за исте нослове, наи да буди, но које падне избор, немогу одтуда живнти пристојно, а вршенем општиске дужности морају своје приватне нослове нанустити, у том случају, ако одобор ви после учпнене му иримедбе од стране падзорне власти, неб́и одредно всһу наату, онда надзорна власт на иреддог општинског суда, иредетаньа ствар на решене миннстру финансије

Решене, воје министар финансцје у сиоразумлењу са министром унутрашњи дела по овоме изда, обвезателио је за опитину.

Но паате општннсви званичницима, које би се решењем мшнитра одредне, б́а саиаводења одбора, могу најюшше толиве бити, да за ғнетове као председатеве п ппсаре по пет гроша чаршискп, за члапове онштннског суда и помоћинке пметовске шо ти єроша чарииска рачунећь на гдаву пореску, терета превазиһи пеемеју. ${ }^{*}$

У првом одеяву речи; „наляорне власти." са
 замуњује се речма; ,општинсвом зб́ору"; а таво и у аругом одевку речи: „ннистар финансије у споразумлеу са минстром унутрашних дела" вамешује се речма: „онытинског вяора"; а трећи се одешак укида.

Но овоме чео члаи 69 заменује се овим:

## Ч.4. 69.

Aко одбор номепутим лицима одреди малу наату тадо, да се абог тога неби могло наһй лпце способно за исте послове, шаи да дуди, на које падне нзоор, немогу отуда живци иршстојио и вршењем општинске дужности морају своје прнватне послове напустити, у том саучају, ако одбор й носле учинене му приметб́е од стране онитинског суда, неби одредпо веһу плату, збор решава ствар.

Решење :бора обвезно је за општину.
Чл. 70, који гласи:
Чд. 70. Кад одбор општински дозна и увери, да је председатељ или члан општинскои суда, или кметовски номоћник небрежьив, неснособан и.аи ненскреп $y$ нршењу новереве му дужности чини наддажне кораке код надзорне вааетп, иди да се такво

Ащц дисциаинарно вазни, илй да се у жесто њега друго избере, а надзорна власт извнди не ствар, пи ако пађе да пма кривице, казни фе врпвпца, а према важности вривнце пвванија га лишити.

Замежује се овим:

## Чл. 70.

1. Кад одо́ор ошштински дозна и увери се, да је председник пли члан опптннског суда пли вметовски номоһник неуредан у дужносги, нди да ради на штету ошштинси интереса, или да се одао порочвом животу иди да му је у опште владање такво да га чини недостојним за његово звање, одбор моде онаново аице иредлолкити општинском збору, да се оно са звана уклонн, нодвренивши свој иреддог нужния разлозима.
2. Одбор може тражити, да се воје од пменованих лица и онда са звања, на коме је, уклони, кад се ово покаже носве неспособно за то звање.
3. Отптински збор примивши овакав предог иявидиһе ствар. Па ако нађе, да је кривица доказана и да је танва да дотично дице треба уклонити са звања збор ваређује, да се дотично лице клони са звања, о чему извештава ошштински суд, а овцј онет одбор.

Општински суд имаће одма дотично лице од дужности разрешити, а одбор према тачци 1. 7. ч.л. 21. нов пзбор наредити.
4. Но општински абор може сменити одбор и сам без иредлога одборовог како у саучајевима напоменутим у тачци 1. тако и онда, кад одбор ненрши тачно у закону саобразано полицијске и


Аруте државве по ошштинсве посаове, који су му у дуаност ставьени, ношто најпре о томе саслуша опитнисви одбор.

Решеве своје саопитава збор ошштинском суду, који га одма извршује.

Код V. Под насловом: надзор држсанн власти на,д ошитинама у члану 76. који гласи:
, Чл. 76. Оо́штине и ошштннске власти стоје нод врховним вадяором држанног правителетва, гоје прево своји дотични надлежатежства иявршава и упразжнава тај надзор, но снаи вога оно нма право сва она закључена збора, одбора, ндй суда ошштиневог задржати од пзвршена, на и ушиштнти која би била иротинна ностојеһим законина, или бн вређала интересе државне и опитинске.

Она завлучења ошштннки власти, која но овоме зақону нотребују одобреже нидзорне влаети, немогу се нзншити, док не буду надлежном надяорном ваашһу расмотрена и одобрена.

IIIто надзорна власт нареди, ошштински суд навршава, а онштина после тога може се на наредбу надорне власти даже жалити.

у петом реду реч „све- заменити са речи: „само и изоставнти речн: „наи о́и вређала интересе државне и ошштинене" и на крају после речп: звакончма" додати: , най ваконитим наредбама државних власти за државне интересе или послове." Шротиву одлука дотнчни наддежателства може се општиневи суд, одоор пли збор жа.ити надлежном министеру. Одлуке општннског суда, одоора шди збора пзвршене су, ако надежни миннстар најдаже за двадесет дана од дана приема одлуке стнар не

реши, " на место другог и трећег одеква воји се нзостављају, додати ово: „Но аво општннска вааст неһе да врии завове иаи завоните наредбе државне власти за аржавне пштересе или послове, налзорна бе власт дотичву олштнну патерати, да то пзврин, нли he на њен трошак сама извршити."

По овоме се чл. 76. заменује овим:
Чд. 76.
Општине и општинсве власти стоје шод врховния надзором владе која прено својих дотичних надлежателства извршује и упражњава тај надзор, но сили пога она нма права, само она заквучења вбора, одбора иди суда општинског задржати од извршена па и униттити, која би биаа протнвна постојефим законима наи законитим наредбама државне васти за аржавне интересе пли послове.

Іротнву одлука дотичних надлежателетва војима се закључена збора, одбора или суда општинског задржавају од извршења иди уништавају, ноже се вбор, одоор или суд жалитн дотнчном мнниетру

Закључеша онштинског збора, одоора нли суда извршена су, ако паддежни мнистар најда.ве за 20 дана од дана иријема заквучења, ствар нереши.

Ако општинска вааст шеће да врши закове иаи законите наредбе државне вдасти за државне интересе наи послове, надзорна ће власт натерати дотичну општину, да то изврши, или ће на вен трошак сама извршити.

Код млана 77. који гласи:
„Ф.а. 77. Варош Веоград стоји под пепосредним надзором управитеьства пароши Београда; овружне

варопи соје $\quad$ но, неносредним надаором дотичнол началничества обружног, а све оста, яе општине стоје нод наддорон срескн вдастн. -

Cие пак општине само се преко своји вепосредии властн односе вншнм вяастима.

Последви одсьак да се замени马овпм: „општине у опитинским пословнма могу се непосредно односпти свима држанним властима.

Ho овоме ъео ч.з. 77. заменуjе се овим.
पл. 77.
Варош Београд стоји нод непосреднгм надзором управе варопи Београда, окружне вароши стоје нод непосредним надзором дотичног начадништва окружног, а све остале општине стоје под неносредним надзороу ереских вдасти.

Општнне у општинским нословнма мory се вепосредно односити свнма државним ваастма.

Код члана 78. који zласк:
ЧА. 78. Свака оиштнна дужна је у почетку рачунсве године саставити предрачун своји годипњи прихода и расхода (буџет), и по њему своје ириходе привушати и расходе пснлаћиватн. Буџет се у течају шрви петнајес дана рачунсве године вишој власти достаньа само внања ради, ако он суму од 1.000 гроша порески, нешравазидазн. Апо је нак сума већа од 1.000 гроша порески, важене буџета завнсн од одобрена надзорне ваасти. Буиет од 3.000 гр. норески одобрава среска власт, буџет до 10.000 гр. пор. одобрава окружно началничество, а буцети преко 10.000 гроша порезски шаљу се миниттру фишансије на одобреве.

У сваком годишњем буцету трсба ставити један кредит за подмирене оногодишни непредвиђени нотреба, који не може веһи бити од јелие десете части целе бупетске суме. Иа овог преднта могу општине но решену одбора, без предходног одобреша надзорне власти, за поједние нотреб́е, нзузиаајући на плате служнтева, трошитн онолико гроша колико у онптиии гдава поресви има. За веће издатке морају тражити одобреве вадлежне падворне вааст.

Зак.ьчне рачуне с кннгама й дукументима о евима приходима и расходима општинским подносн одбор на преглед и одобрене надзорној власти, воје се надлежност яа то у овом реду поставва: рачуше, за гоји буџете није потребпо одобрење надзорне власти, прегледа срезка власт ; оне, где је нотребно одобреье ове васти, ирегледа окружно нача.лничество; оне гоји одобрава началничесто - управитедетво - прегледа министаретво финапспје, а оне. воје одобрава псто министерство, прегледа таавна рачунска контрола.

Да се $у$ ирвом одежку изоставе речи: „ако ои суму од 1.000 гроша порески непревазилази и т. д." до краја овог одевка. Нсто таво у другом одевку да се изоставе речи; „воји неможе веһи бити од јелне десете части целе буиетске суме и речп: без предходног одобрена надзорне власті, " као п речш: „оноливо гроша, водико у ошштини глава порескпх има. За веће нздатке зорају тражити одобрење надлежне падворне власти". Шосле другог одежка да се дода ово: „но свршетку рачунсве године, кад одбор ошштинске рачуне прегледа, опшгннсви he суд ияложити одма у судници на углед ва петвајест

дана под назором једног општненог вваничника зағьучене рачуне о приходнма и расходима општинсвим са приметбама одборским, вако би их свани ч,аан општине разгледати и уверити семогао, нарочнто о томе:да ли су тачно заведени сви расходи, прнходй од аренде, горосече, казни нечата и т. А.

Ово став.ьаше на углед објави һе општински суд у ощштинн.

Ако се у рову овом непојиве ниаавве примето́е на верност рачунске радње, онда he се са рачунима ностунити даме како овај члан ниже ваређује.

По ако се у наведепом року појаве цримети́е да је радња неверна, одобор Һе одма са својим објашнењем о томе известити лотичну надзорну власт, воја ће ствар нзвидити одмах на дицу места у ирисуетву одоора. На ако се докаже, да у радњи има хотиминог неверетва, онда се злоунотребитељ одмах разрешава од дужнности и с њим се да.ье по занону ностуша ; а аво се недокаже хотиично веверство, али се доваже неуредност или неправнлност, онда he се ноступит по чаану 70. овог завона. Најзад носледњи одеьак заменује се овшм:
„Зак.қучне рачуне са книгама и документима - свима расходиха и приходима општннскм, пояноси одбор ва преглед и одобрење за буцете од три хшьаде гроша поресвих овружпим нластима, а за веће буцете главној контрола".

Но оооме се чео члан 78 заметуује овим:
पл. 78.
Свака општнна дужна је у почетву рачувсве године саставити предрачун својих годшшних ирихода й расхода (буиет) іІ по њему сноје приходе

привушати и расходе нснлаћиватш. Општина ће доставити свој буџет државној власти, свакад, кад она то захте.

у сваком годишнем буиету треба станити једаи кредит за нодмирене оногодншних непредвић, ених нотреба. Иа овога кредита могу општине но решену одбора трошити за поједине потребе, изузияајуһи ゅате.

Шо свршетку рачунске године, кад одо́ор општниске рачуне прегаеда, ошштннки ће суд ияложти одма у судници на углед аа петнајест дана шод надзором једног општниског знаничнвга, зак.бучене рачуне о ириходима п расходима ошттинскм са примедбама одб́орскня, вако би их свави члан онштине разгледати и уверити се могао нарочито о томе: да ли су тачно заведени свн расходи п щрпходи од арепде, горосече, казна нечата и т. $\lambda$.

Ово оставване на углед објави he ошштннеки суд у општини.

Ако се у рову оном не нојаве нивагве иримедбе на верност рачунске радне, онда Һе се са рачунина постуинти ла,ве, како овај члан ниже наређује.

Но ако се у наведеном року нојаве ирнледо́е, да је ралња неверна, одбор Һе одиах са својшм објашњешех о томе пзвестити дотичну надзорну власт,која Һе одма ствар изнидити на дищу места у присуетву одбора, иа ако се докаже, да у радни има хотимичног неверства, онда се здоупотребитеб одмах разрешана од дужности и с њим се да.ье по завону постуиа; а ако се не доваже хотимично неверство, али се докаже неуредност или неправилност, онда Һе се паступити по чл. 70. овог аакона.

Зак.ьучне рачуне са пнигама и документима 0 свнма приходима п расходпма општинеднм подносп 0,бор на претлед и одоорене: за буиете од три хнжаде гроша пореских окрузшим властнма, а за веђе бупете главној контроли.

Чл 79. којж еласи:
„Чл. 79. Надзорна вдаст вад прнмети неуредност у делању опитинске zласти, управи с опитннеким имањем и пршходима и у вршењу зпа пични послова, она пвдаје нужна поучена, упутства и паставбења илй иначе, према стану ствари, чнни са своје стране нужне тораке, да се тим пепрввнлностнма и неуредностила стане на пут.

У хитним и случајевима надзорна власт самд пепоередно одређује, шта треба, да би се неуредностима и неправндностнма у општинскиз нословима стало на пут; и о свом нареһешу пивештава своју вину власт, а и опитинеки одоор $y$ колико то у זруг делању одбора спада.

Bameryje ce oөuм:

## Чл. 79.

Кад надзорна власт онази неуредност иди неиранианост у радни општинских васти на пзвршене закона којих законитих наредаб́ државних васти за државне власти, за државне интересе наи послове, она има права, да опомине и упуһуjе онштинску в,ласт на тачпо и законщн прониеима саобразно решене нослова и да јој у гранщцама закона издаје нужна наставлена.

У овпм случајевима и кад је онасност у одлагању, може надзорна власт сама неспосредно на-

редити шта ио аакопу треб́ да би се неправнаностияа стало на пут ио томе навеститв й своју вншу власт и општински одбор.

7x. SO. Nojes zsacu:
Чл. 80. Кад се председатед, члап, пшсар пли други који званиншв општннског суда, наи помоһник вметовски покаже вебрижљв, неснособан паи ненспрен у вршену поверени му дужности, онда непосредно надзорна вааст, према етану стварн, казни такво лшце укороз нли губштком паате ло нетнајест дана, у ком слутају новчана казна удази у општннву касу; а може га сама, према велпчини оног, рад шта се окриввује, и са званија увлонити, ако је надлежна б́на за одобрење нзбора несовог, ниаче чини о томе предог оној власти, која нзбор нетог званичника по овоме вакону одобрава.

Дa се угине. Ilo orome.
Чл. 80. Укшда се.
Код Члана 81. који гласи:
„Чл. S1. У хитним саучајниа, й вад би штетно и но све онасно бнло за интерес, државне наи општинске оставити оитинске званичнике у дужности, цредседатека може и сама нешосредна надзорна вааст на своју одговорност а остале вваничниве ошштинеког суда, општниеки суд с општниског званија уклонити, па напнадно тражи за то одобрење.

## Ч.л. 81. У унда се.

Џran 8:2 roj zлacu:
„Ч.а. 82. у саучају том, кад нма да се који ошштинеки званичник уклони о, дужности, власт, која га уклана, стара се о томе, во he ва време вршити послове, које је отправљао званичник са

званија уклоњени, и уједио нареди ће све, што треба, да се ошштнна не оштети, и да се послови у општнни уредно управљају.

Да се укнне. По овоме.
Чл. 82. У Уiдда се.
У чл. 83. који гласк:
Ч.а. 83. Надзорна власт моде носредетвом свог чииовника ирисуствовати у заседанијама опнгтнеког збора и одо́ора, и тде би се нотрео́а ноказала, мерө предузети за одржане реда.

Додаје се на крају, „о зактеву општинске виасті".

Іо овоме чео члан 83 замењује се овнм:
Чл. 83.
Надзорна власт може посреством свога чиновника црисуствовати у седницаяа општинског збора и одо́ора и где би се потреба показала може предузети мере аа одржање реда по завтеву ошштинске ваасти.

## Ірелаяно наређење.

Закон овај стуна у живот 1. Новемо́ра ове године и тога дана имају се у целој земфи изврщпти пзбори општинских власти.

У псто време одбор подноеи свушштнни под приожено мнење гг. Петра Катиһа н Павда Вуковића.
15. Септемора 1875. године

у Крагујевцу.
Изесстиаз:
Илија Стојвновиһ.
Предетдмия одоора,
Отојан Марговиһ.
Y. тикоеш
Рака II. Кукиһ.
Вурђуе Воровић
Нетар Катић.
II. Ј. Вуговй.

## Оавојено Мнење

Маннне ваконодавног одбора, о предяогу закона () иаменама п допунажа Y аакону о онытиннма и онитинекия в.лаетияа.
Подписани чланови одбора законодавног слажемо се са веһином одборском у свему само не у члановима: 14, 19, 25, 27, 31, 79. и 83. и то:

पл. 14.
Но редакцијп $\begin{aligned} & \text { оволе члану право гласања }\end{aligned}$ имају на општ. збору у окр. варопима сано они, кои шлаћају подшунп грађански данак од 6 талшра,

Ми држияо да непање ияи одвајање, нао неве касте, свуда па и овде треба избегавати, дакле једно стога, друто, што би се овщм многим трађанима срисвим гласање загратило, што ншкако нетреба да буде; треће; што се овим даје вредност

- богаташима на штету сиролашнијега и четврто; што је и уставу а наиме чл. 23. противно који вели: да су сви Срб́и иред законом равни. Убеђени само да трео́а:

Право гласања на збору општ. свавоме дати који плаћа грајански данак ма коливи био, ако му није другия узрюком то сиречено.

## ЧА. 19.

Носледни одебак овога члана налаже да председниг опптнне у овр. вароши мора свагда иапеститі надзорну вдаст кога ће се дана опит. збор држати.

Пошто је ова нотреба за села в варошице олцала, то треба да и но одр. варошина одпадне тим пре, што надзорна власт впше изборе неодобра-

па пити се у општинске ствари мешати има, вао што је до сада бпло, зато предажемо:

Да се овај одевав увине.
प4. 25.
Ірецанињи могу наново нзабрани битн. Ово је по редавцији одборској, но мислимо да кад се нево мора изо́ора иримити кад још није у општини слузнио; то бар ношто је пелулио треиа га неко врете ноштедитн на шредажемо да,

## Ч. 25. Ранеи:

Іреқашни могу ва ново изаоррани о́тті но неморају се избора иримити дов неироһу 4 rod. од вано је то звање одслудно.

## ЧА. 27.

У овозе чаану даје се право надворној власти, да она може сама поставпти кмета иди номоЂника пли члана ако га одб́ор наи зб́ор неће да нзб́ере.

Ово никад неһе настушнти. Ако је до сада који пут било, узрок зу је у томе: што је избор вршшо одбор, а одоб́рапала полщција, па кад се нябор полщцији недопадне она непотврди већ нареди други изо́ор, а одбор налазећи да је щзабрато лице добро и сшособно за изабрано звање, нехте друго дице бира п; онда је власт нзилазида п сама вмета поставдала што јој је можда добро дошло било; но сада када нмета или чданове и помоһнике неб́ира одбор всһ збор, и то на начии као што је бирање народ. носланика колико доље на збор ншти he вити моде икада случај вастушити да се неће кмет иаи члан да изаб́ере, на зато тај

ЧА. 27.
Треба са свия увинути.

## Фл. 31.

Овај члав а тачва I наређује: да на,дзорна власт ирнсуствује ири избору кмета, чланова иаи номоћника општ. суда.

Ово је вряо опасно за општиску самосталност, јер сви добро знамо, какоии су исходи бирава до данас излазнии, у које се полиција нешала и гди је присуствовала, зато јој овди, вао врло важној радни ошштинсој рукаве скратити ваља: па иредажемо да се:

1. Тачва у 31 . члану сасвпм убнне.

## Чл. 79.

Чланом овим оставвено је шпропо поље надзорној васти кад она може „да нареди пта но sавопу треба већ је треба ограничити. Сав народ - тодино времена тражи самоущаву онштина, а ову јој дати нод стегом подиције, псто је толико колико ннкаво је недати. Све је у наиред именованим члановима иредвицено и начине ва одклонене дововно постарано; јер he насшгурно одоор и збор једне оиштине пре увидити и као непосредно тичуһу се неправпьност спречпти него полиција, којој та неправилност, неви пута и годити може, зато предлажемо да члап:

## 79. гАаси

Кад втаст онази неуредност у радњн онштински власти само за изпршене вакона или законитих наредаба држане ваасти за државне потребе, може, јој издавати нужна наставлења у границана закона.

पА. 83.
Овај чдан најввше потире онштинсву самосталност у коливо јој се то овим изменама и допунама даје, вад може надзорна вдаст у сваком заседану одбора и збора присуствовати, и мере за одржање реда предузнмати.

Гди се год до сада надзорна валет ужешала у општинску радву саабо је добрим родом уродшло. но ако се оһе жеља и бојазан власти да задовоьн, овда бар да ирисуствује само у том случају, када је одбор иаи вбор нозове; као што је у чаану 21. овог. зак. ири бирану кмета и чланова казано; према чему би тај члап гласно:

प. . 83 .
Надзорна вааст може ирево свог званичника, само онда ирисуствовати у заседању оиштинског одбора нли збора гада од ннх нозваца буде.

Ово је нане мневе које подпосеһи Народној Свупштини ша оцену предаажемо: да се вао корисно но опптнну и вену самосталност усвоји.
15. Септемора 1875 године.

у Kрагујевцу.
Trangai aдtopoce samane
Herap İaruh
II. J. Вуковиһ.

## Одвојено мишлење Илије Стојановића

ч.ana aniono,abior oдfors

Нри претресу закона о онштннана

1. Пета тачка код чдана 51 важе „оирачи могу долазити на збор у селима до три а у окружннм варошима и варошицама до нет сахата носле нодне, у то време бирачки ће одбор, ма да сви бирачи нису дошли пзрећи и огласити да се носле долазећи на збор непуштају". и т. А.

Ова пета тачка излаже буде поштене и послушне великој дангуби п безпосличењу зато, што he сваки нослушан граданин до 12 сати увек доһн, а ко је не посаушан тај ти неће ни посае подне доһи чим вега пу јутра на посао нема. Узмимо аа притер да у јелној ошштнни имаде по азбучном сшнеку 150. бпрача који нладу право васања од опих допло је и гдасало до нодне 130. й добнаи су гласове:

Heтар . . . . . . . . 100
Habме . . . . . . . . 20
Јоваї . . . . . . . 10
Према овоме ја незнам на шта би биио чекати и носле нодне ону двајесторицу до три и нет сахатп после нодне, кад Петар имаде савршену већину јон до подне и да она двајесторица баши и да гласају ил за Јована пл за Павла, они с тнм ништа Петру пзбор повварити немогу. Зато сам ја мишлена да се у петој тачкі ча. 21. носле речи "II огдасити да је гласане свршено" дода ово:
${ }_{„}$ Но ко би $^{\text {ко }}$ нодне толнво бирача дошло и васало, да опрано аице већ шмаде савршену веһнну, и да недошавши по азбучном списку, баш и да дофу и rаасају онет да не могу нибор осујетити; то да одоор може и у подне огласнти пабор за сврнені."
2. Шо члану 26. ошштнски зоор бпра п кмета и чланове суда и помоһнике. ІІто се се тиче изб́ора за полођниге ја сал овоме противан, а ево защто: збору смо далі избор вметова, а овди селу доје са друтнн сачињава онштну на засеоку одуsимамо траво и налсticмо ну тласове из другог

села тако да помоһния може увек бити нзабраи против вобе своји сељана а ево како: два ия три села од по 100 гмава сачшњавају опитину пा з свако село треба номоһннка изабрати. Овај помоћннк имаде ушраво све оне дутности које има и вмет. Сад ва, се бира тај пояоһник збор онога села и да је са 90 гдасова ва нога противан опет се огдашава онај яа кога су 10 . гдас свој дали јер шх у томе она два села подпомалу п зато сам мпшлена да се члану 23. дода ово после другог одеька:
„У селшма нак да помоһшнке бира само онај абор села коме је тај помоћнню потребан"
3. у ча. 31. нејасно је вазано ғано може надзорна власт ири изо́орима присуствовати. По овој редакцији надзорна вдаст може шаре申ивати да одбори ноједини општина одретују онако дане избора како не она моһи свуда при изборима присуствовати, а са овид се врши ираво онштинско, зато сам мишяења да се чл. 2 1, тачги 1 -вој дода ово:
„На ма бна једног нетог дана пзбора у внше општина."

4-ти Четвртом тачком я. 70 дато је право абору да може одоор и беа предлога по тачки 1-вој смешнти, и тако и онда кад неврши тачно нолициске и друге државне и ошштисве нослове, ако ова тачка у важности остане онда смо начисто да никад ништа неможе ошштина што предузети и изприити, јер свадо предузене скопчано је са плаһањем а то поједаним неспада у рачун и одма he се предузидати цромена одбора рад осујсһења пвреченог решења, никад ништа неће бити велим зато, щто he увек на збору бити незадововника и ради-

ти само о промени кметова и одо́оринаа. Ја држим, кад је вазато у чл. Б5. да одо́орници служе две године и после једне године одступа сеави пут половина онда незнам защто недати поверење овим будма бар за толико време: збор пак знајуһи дужност одборнива у овоме нева се нешали но нева бира паметне п трезвене вуде иа һе му и носао добро иһн, ако ова тачка у важности остане, онда сам минлења укннути одбор кад никакве дужности нема, но свавојако ннсерес ошттнски аахтева, а п ја сал тога мишдена да одбори остану, адо је број мали да се увелича, а четврта тачка \& 70.
„Да се укине. ${ }^{4}$
Ово је моје одвојено митлење rоје подносим Сбуиштини на решеве.

15 Септ. 1875
たрагујеваң.

> Председния занокодак. одбора, Идија Стојановй.
Састанак је запьучешу пола јсдаи сахат по подне.
Нодареаседмик скушитиве
Д. В. Јовановић

## Cexperap, <br> II. Срећковй.

опуномотени подиисницИ:
Трив. Милојевић, Стеван Поновиһ, Ваадислав Павдовић, Ник. Крупежсвић, 'Ђорђе Мидетић, Радован Мплошевиһ.

CACTAMAK VIII,
12. Сентенбра у 9 чаеова пре подне у Крагујевцу.

## b. Kалевић

cikpatsp
Адам Вогосавдевй.
За министарсвим столох: Министар председпик, министар упутрашњих дела, просвете, фннанспје и војни.
heotohoall uap. ckru,

5p. 74.
Секретар Кнежевиһ, прочита протовол VI. састанка, који би усвојен без примето́е.

## Бp. 75.

Затия министар увутран. дела ирочита указ, којпм се скушштини палаже, да своје седнице цродужи у Београду.

По прочитаьу указа, иредседиик оджа огдаси да је седница завдучена.

Писде ношто је објављено, да је седнйа закдучена, прелседниг заказа посданицияа да се не разиаазе кућама својим, во да сви буду у прву идућу неде.қу на попак у Beограду.

> 3. иреседмиха народй епуптитиме
> Потиреденьик,
> А. В. Јовановаһ с. р.

## Craperap,

ддам Вогосављевия с. р.
нотнисници :

Вдадислав Павловић, с. р. Никола Груиежевић, с. р. Ђорде Мнлетиһ, с. p. Сгеван Шоновиһ, с. p. Тривун Милојевић, с. р. Радован Милопевић, с. p.

CACTAHAK IX.
29. Сентенбра 1875. године у Beorpaay.
f. Ka b евић.

## emithear

Илија Стојановић.
За мннистарским столом сви министри сем председинва мииистарства и министра грађевине п миннетра сновних нослоза.

Почетак седнице у 10 сатп пре подне.

Број 76.
Председник јав.ьа да је састанак отворен ия да би се виднло да лй пма доводан број посланика ва решаване наређује ирозивку.

Председник прозивде.
Oтсуетвују:
Алевса Стојвовић, А. Нпголајевић, А. Димитрцјевић, Д. Милетиһ, Ж. Јовановпћ, Ж. Стефановпћ, Иаघја Мавсимовиһ, Јован Димптријевић, Коста Спужић, К. Радовановиһ, Лазар Владисавьевиһ, Милосав Вевкопић, Милан Милутиновиь, М. Спмић, Недедко 忍ивадиновић, Петар Катић, Павле Самуровић, ІІ. Пајковић, Радисав Мвдосаввевић, Р. драгојевић, Сима Живковић, Спасоје Тајисић, Сима Мпдошевић, Стеван Крстић, Спма Несторовић п 'Торђе Миладинопиһ.

По свршеној ироанвви председнив јавьа, да нема довољаи боој посланика и заказује четврт сахата одмора, док одо́ор ирегледа пуномоћија воводошавших носланика.

## Број 77.

Hосле одмора чита се нзвештај одбора, којим се јавља скупштини да су пуномоһија носланика Јеврема Марвовића, Војина Радуловића и Стевана Мирковића уредна и пуноважна.

Скупштина усваја.
Број 78.
Председнив пареһује да новодошавши посланици ириступе заклетви, и ови се завлеше у чрисуству г, мин. унутр. дела.

Председник јаваа, да са овим заълетим посланицима нма довољан орој нослашнва за решаване, јер их свега на окупу изаде 98 .

Бр. 79.
Председии инноси на решење молоу Живка Јонговй вб́о отсуетва.
đииво уетаје п јавьа да зу је та шотреб́а щрестала.
Председвия јавьа да и Стеван Крстиһ тражи отсуства од 10 дана.

Скупитина одобрана.
Бp. 80 .
Председниц јавла, да нма три интернеладије ан чнање.

Секретар Паија Стојановиһ чита:
Ннтернелацију Јована Бошвовиһа, Ар. Гавриловића, Илије Mојиһа, Ризиића и Нопице Недића, уираввену на г. председика министарског савета, нојом иитају, је ли епремида влада формалне предлоге да се чнновнициа сресьит укпну бесплатни квартири и да се носланицима шнљу иројекти на цроучавање пре савива скупштине па један месец дана; понто је то прошло-годишна народна скупщтина решияа, ако није спремила, је ли во.ьна да спреми?

Пнтернелацију ових нетих посланива, управбену на г. министра финансије, појом се иита: је ди што мада предувела по решењу народне скуиштине од 1870. годнне, а по модби сељана села Sапрефа у опруту подринском због одузете зем.ье п п ако пије, мислиай што предузети и кад?

Oбе ове интернелације упуһују се одо́ору ゅинансијевом.

Секретар ирочнта и трећу шнтерпелацију Адама Богосавьевнћa са још 20 друга по,депену, којом

питају г. министра унутрашњшх лела, из којих је уарова преседио скупттину из Крагујевца у Београд и мислпаи да још жакво путошествцје са истом предузима.
$\mathrm{y}_{\text {пуућује се }}$ сдбору законодавнол.

## Bp. 81.

Председннв јавьа да има и неколико иредлога: Baca Crouић чита свој и другова својих иремиог, да се у свияа окружпим варонима и у ваирошцама: Свлајенцу, Параћину и Һарановцу воставі по 6 разреда гимназијске реалке о трошку државном: да се у сеоским општинама поред трећен дода још и четврти разред, а Београд ако потребује пише школа да паволи о свом трониу иядржаватк. Унуһује се одбору законодавнол.

## Ep. 82.

Секретар Иаија Стојановиһ чита :
Предлог Петра Стешановића й неговнх аругова да се мииистар фннансије овлаети да ири ослобођавању лица од данка имаде у внду пајире пограничне округе й да из овіх најпре од данка ослобођава лица, пошто је нихова земьа неродва пи дивьа. У уућује се одбору тинанспјском.

Bp. 83.
Іредседник јавьа, да је на дневном реду продужење читања извештаја одбора завонодавног о допунама и изменама у закону општинсвом.

## Бр. 84.

Пзвестилац одбора секретар Нлија Стојановић - पита:
(Види напред штампан изнештај и одпојен. мишлење обоје мањнве.)

Председиик јав.ьа, да ће се дебата о овом пројевту сутра наставити, а за сада објанвује да је јавна седница закључена и завазује се за сутра $y$ 8 сахати. Mehy тим сада заказује тајну седницу и позива слушаоце да изађу.

Састанае сврпен у 1 п по сахат по подве.
 Нотиредсеяиит, д. В. Јовановй.

## Cerperap,

Илија Стојановиц.
подшиснщци :
Трив. Мидојевић, Ниг. Круиежевцћ, Торде Мидетић, Стеван Поповић, Ваядислав Павлоиић, Радован

Милошевй.

## CACTAHAK X ,

2s. Сеитенбра 1875. тодине у Beorpaдy.

подаив,
Димитрије Ђ. Јовановић. ogerptap,

## Илија Стојановй.

Почетак у 11 часова.
За миистарским стодом нови мннистри.

$$
\text { Бp. } 85 .
$$

Председник министарског савета, г. Ђубомир Каьевић представьа скупштини нову владу, која је па позив Његове Светдости Књаза, а пол његовим иредседништвом саставвена и за тнм ирочита нвјаву владиног правца, кога Һе се у погледу политнве и у погледу унугарье управе зема.ьске држатн. Та изјава тааси овако :

## Bpafo!

Нама су свима , добро познате прнаиве, у којима се данас налазимо. Тегоба положаја веби дозвољавала и јачнм сплама него што су наше, да се занесу претераннм поуздањем у себе. Али светиња натрнотске дужности у оваким тренутцима узвишава храброст воде п улина спагу, која се јединетвом опште пародне свести и осећања, топло и живо загрева и подранује. Очувати у овагим прилинама част и достојавство Србије, наше драге отаџбине, а узданице ваше страдајуһе ораће, унапредити шнтересе ерневог народа и старати се за болу будуҺност његову, - наша је оишта дужност.

Та дужност не може мане бити света дужност сваке сриске владе, па и садањег кабинета Његове Светлости.

Недвоумећи о овом и аго смо врдо свромнй у оцењнвању својих спда, ми смо се опет одважиаи одазвати се познву Његове Светлости, осланајући се на Његово арагоцено поверење и рачувајући с поузданем на вашу натриотску потпору.

Преображаји упутрашнег политичног, иросветног, економног, тинансијског и административног става земве, као и довршење наше војвичве организације и убојне спреме, - толико пута на народним скупштинама живо жевени и јасним гдасом захтевани, - озбилна сигурност личности, слободна штампа, слободан састанав и друге народне слободе које су у другим срећним земьама давно веһ постале делом, чевају на наше и ваше усталачке руке, да их остваримо и нотолетву предамо, као аманет, по коме ђе се знати и спомињати, да

ми нисмо само за себе него й за нега - sa будуђност срнеког народа - живели и радшли.

Терети еу ово браћо велики 32 нашу снагу, али ако нх ви - народно предетавништво - e нама поделите са оном тирдом вобом, с каквом смо их ми ирихватили, онда се ми заједно с вама можемо и смемо надати да Һемо с образом моћи назатп іІ књазу иІ народу:
„Шоуздали сте се у нае пи ми вае нисмо постидели ; Србпја и српство добнли су од нас оно што смо им ми у овим данима кадри дати."

Као Срби и истинити родобуби, изиьимо дакле јелно другоме братски на сусрет и хајте сложно да радимо за ереһу и славу народа ертсвог и те говог књаза Миаана, па һе све добро бптіІ ако Bor aa!

Живео Һゃаз! Живео Народ!
Свупштина се одазвада са „інвво" Књаз.
Бp. 86.
Нотпредседник јавља, да се неће данас држати седиица. Загазаदе се кад he бити састанак.

Вичу да се данас ради.
Министар председник јавља, да не се споразулетл са потпредседнивом о дневнол реду и волино сутра биће састанка.

Седница б́ла до 12 сахати ире подне.
Поатредседмих мар. сгуаитам
Д. В. Јовановй.

Cenperap.
Илвја Стојавовй.

## подпвсницв:

Тривун Мпаојевиь, Никоаа Крупежевић, Стеван Поповиһ, Торђе Милетић, Владислав Павловвћ, Радован Мплошевић.

## XI, CACTAHAK

29. Gитеияра 1575 у а часа по подне. \#rwiendati: додириacezuaz

## Димитрије Јовановић.

obapetar
Адам Вогосавдөевй.
За министарскпя столом председинк минпстарствл, миннстар просвете, иравде, грађевина, тинанције и министар сповних послова.

Одсустиуј: Димитрије Димитријевић, Димитрије Годубовић, Живво Недиһ, Жпвsо Чолиһ, Дaзар ВааАпсавдевиь, Миленко Домић, Младен Жујјевиһ, Панта Јовановић, Павде Самуровић, Петар Пајговпћ, Спма Жпвковић, Спасоје Тајсић, Сима Мплошевић, Стева Kperuh и Tophe Muладиновиһ.

Бр. 87.
Секретар Срећковиһ прочита иротодол VII. састапка, који би усвојен, поито Њогосавдевић и Ћрупежевић учинише неке ириметбе, воје секретар не уважп, јер речи: ла свушитина позове Књаза, неучтиве су по мишлењу Срећковића, зато треба ставнти у протовол: да скупштна умоли Књаза, тано шсто и речи: чнновничке крађе и чиноввици допови, то су опет по мишлену Cpehвовиһа грубијансве речи, зато се у протонолу заменују са речма дешицит и вривцп.

Ep. 88.
Сехретар Богосавьевић прочита протовол VIII. састанка, који ои усвојен б́ез иримедаба.

$$
\text { Бр. } 89 .
$$

Секретар Навја Стојановй ирочита протовол IX. састанга, којп ои усвојеп пошто се испраннше прияети́е ІІолуповпһа и Ризнића.

Бp. 90.
Cerретар Стојановиһ ирочита протовол X. састанка, који би усвојеи без примедаба.

$$
\text { Њр. } 91 .
$$

За тим потиредседния чита молб́е Спасоја Tајсића и Димитрија Димитријевића, за продужене одсуства, воје скушштина уваки. Тако исто и молбу Косте Пејшһи за 20 дана одеуетва, свунштина одобри.

## Бр. 92.

Секретар Стојаповић ирочита указ, којим се овлашћује министар унутр. дела да поднесе ово год. народној скупштини преддог о изменама и донунама закона о општинском устројству.

Председинк министаретва пзјави: да влада усваја мневе олборске већине, а таво исто и мањнне 11. Катића и Вувонића, јер није имала времена да са своје стране поднесе пов иредлог о општинском уетројетву.

Бр. 93.
Потиредседния ипта свупптину: оһе ли се одма наредити пов пзбор за вароп Ужице?

Сгупштина решп: да се нов нзбор одма наредп.

$$
\text { Бр. } 94 .
$$

За тим потиредседвик објави да је на реду да се взберу три вандидата за упражњепо место председвика.

При првом гласаюь добшаи су: Несторовиһ 46 гдасова, Здравковић 36, Терзибаиић 28 , Вуковић 26, Јеврен Марковиһ 25 и Гараманин 22. Но вако ни један од ових није добио савршену веһину, јер је гаасало свера 104 посланива, то се предузе друго гласане аа три лшца нзмефу ових шест.

На другом таасању добпли су: Јеврем Mapковић 76 , Здраввовић 69 и Несторовић 63 гласа.

Потиредседник објави: да су Марковић, Здравковпһ. Нестороврһ и потпредседиия, четир предложена кашдшдата за председника.

Ep. 95.
Носле тога предузе се пзбор једног члана за одбор ваконоддвни, на упражњено место Стојана Марковпһа. На првом гласану би пзабран за ч.лана завонодавног одбора Ранво Тајсић са 82 гласа.

За тнм потпредседнив закључи седницу, а друту заказа за сутра у 10 часова пре полве.

> Іа иредседн, народ скуиит. шотаредседянк
> А. В. Јовановић.

Cerperap
Адам Вогосављөвић.
потннсници:
Тривун Мидојевић, Стеван Поповић, Радован Милошевић, Никола Крупежевић.

## CACTAHAK XII.

 30. Септембра 1875. год. у Beorpaду. HPELCELARA
## Димитрије Ђ. Јовановић.

ckipetap

## уроти Кнежевй. $^{\text {К }}$

Састанак је отвореи у 11 часова ире нодне.
Oд министара дошли су: председник министарства, миннстар унутрашних дела, мишьстар грађевине, мииистар тннансије и министар правде.

Од посланиеа, који су осуствовалй дошли су: Демитрије Голубовић и Младен Жујопиһ.

Бр. 96.
Предсе,ник министарства чита указ Кнежев, којим се за председнива скушштине ностанља досадањи потпреседнв Димштрије Јовановић, а за потиредседнига Алегса Заравговић.

Свуиштина се одазва са бурно "зивео Кінез."

$$
\text { Бp. } 97 .
$$

За овнм председвик и потпреседния заузеше своја места п бдагодарећи Кнезу и скупштини на поверењу изјавлују да he се старати да оправдају то поверење.

Прима се п знању.
Бр. 98.
Председник јаньа, да је послания Сима Мидошеви болестан, па тражи још 8 дана осуства. Одобрава се.

$$
\text { Бр. } 99 .
$$

Председния јавьа, да шла вщще цредлога и интернеладија, гоји ће се сада ирочитати, иа позива секретара да пх чита.

Сееретар Напја Стојановиһ чита предлог Торђа Милетића и осталих, о пограничним стражарима, којим се предогом тражи да стражарене буде обвезано за сву земљу.

Чредог овај упућен је одбору финанспјском. Бр. 100.
Секретар Илмја Стојанонић чшта предлог Адама Богосав.девиһа и осталих, који зарад шзмене уетава траже да се сазове велива народна скушштива.

Предлог је удућен загонодавном одбору.

Бр. 101 ,
Секретар ИАцја Стојановиһ чита предлог Bace Cromula o поменама у yetany.

II овај предлог упуһен је одоору загонодавном вао истоветан са оним нод бр. 100.

$$
\text { Бр. } 102 .
$$

Сежретар Илија Стојановні чнта два иредлога о укпдаюу жандармерпје и то једап иредлог Mидщје Миловановића и осталих, а други Димитрија Катића и остадих.

По примето́и Алексе Поповића оба ова преддога уиуһена су не само законодавном, већ и тинансијегом одбору.

Бp. 103.
Секретар Паија Стојановић чита иредлог Петра Стефановића и осталих о томе: да се зарад оправке кнселе воде у Принкама, срезу моравичком, одр. ужпчвом, изда из државне касе помоһ од 800 д. ц.

Преддог је упуһен яннансјевом одбору.

## Ep. 104.

Секретар Плцја Стојановић чата цредлог Петра Катпћа и осталих, којия се тражи:

1. Да се истера иа служб́е сваки чнновник п то без пензщје, гоји је под тирном тенином, нли који иренаша своје имане на другог:
2. Да се пегера из сдужо́ сваки чнновнив, који учнни злоупотребу ма и аа један грої ;
$\mathrm{y}_{\text {пућцен је занонодавном одбору. }}$ об

Бр. 105.
Секретар Илија Стојановић чита предлог Јована Бошковиһа и остааих, којим се трали да се све цриве огаасе за својину вародну, јер их је народ градио, на да општина може раснодагати ириходима.

Уиућен је одоору загоноданном.

## Бр. 106.

Совретар Иаија Стојановиһ чнта предлог Аврама Јонановића и осталих. Предлогом се тражї да се укине 5. тачна уредбе о механама, необзируһн се на то да ли су оне бливу цркива и швола.

Преддог је упуһен одбору законодавном.

$$
\text { Бр. } 107 .
$$

Секретар Паија Стојапоаић чата предлот Дратутина Ризнића и осталпх, којнм се тражи да се к чдану 51. пзбор. закона дода: да при истразп због здоупотреба чиноввниа, нарочито прн нзборима, буду у вомшсији й по ава носланика из скупштине.
$Э_{\text {uуһује се ааконодавном одбору. }}$
Ep. 108.
Секретар Пиија Crojaновиһ тита предлог Јеврема ІІодуповића и осталих, о иензюјала чиновничнм, но ком иредогу требя довести у сугдасност члаи 70. аакона о чпновнщцияа са члап 107. усташа.

Упућује се одбору законодавпом.
Бр. 109.
Секретар ИАија Стојановиһ, чита иредлог Јована Бошвовића п осталих, о укпдању чиновничких трошкова у срезовима.

Упуһено је финансијском одбору.

Ep. 110 .
Секрутар Илија Стојавовиһ чита предлог Јеврема IIодуповйа il осталих о томе: aa ce уведе непит чшювници аа знање, ъоје му се даје и то иред комисијом од учених буда и двојице из народа. -

Уиућено је одбору законодавном.
Ep. 111.
Секретар Наија Стојановић чита иредаог Јеврема ІІоуповиһа п осталих о томе: да се нспита овчарска биња стручно и да јој се да ноноћ.


## bp. 112.

Секретар Илија Стојановић, чита предлон Димитрија Катића и остадих, о организацији стајаһе војсце, којнм се тражй да се рок сдужбе сведе ва једпу годину.

Уぃу申ује се завонодавном одбору.
Ep. 113.
Іредседнив јавва да је свршено с предлолма " сад he се upehil иа шнтерпелаңвје.

Севретар Шанта Среһвовић чита интернелацију Нетра Катиһа на министра упутранњих дела, војом се иротсствује, зашто је уает у саужбу Марво Hикоай, шисар среза арагачевског, кал је раније УчІешо зАоупотреба на 400 А. h.

Ep. 114.
Секретар Іанта Cpehғовиһ чита интернелапију Ниволе Милосавьевића на динистра финансвје, ко-

јоя пита: зашто пограннчним стражаршма среза студеннчеог није поншшена плата у тадир, као што јо урађено евуда пре три године, ІІ да ли је то ymтe,a?

У пуһуујо се одб́ору фннанеијевом.
Бp. 115.
Секретар Шанта Срећвониһ чига интериелақмју Heтра Катиһа на министра градевние, којом шита: вашто нису оираввене дие Һуирије на путу од ћрушевца до Карановца, у срезу трстеничвож на реци попинсној и врњачкој, кад је грађа довучена?

Бр. 116.
Секретар Нашта Срећковић чнта шнтерпелацију Николе Милосавдевића и Косте Пејиһа, на миниетра упутрашњих дела, којом пштају, во је овластио сресве старенине, да сами разрезују на народ среске трошкове без юмета и одоорника?

Пнтертелација је упућена одбору कннанепјеном.

$$
\text { Бр. } 117 .
$$

Секретар Панта Срећъовић чита интерпелацију Николе Миаосавдевпћа и Косте Пејића, којом питају министра कншансије: запто је зимушва нописна комисцја ушисивала у даная старце од 80 до 90 година, неспособне п убоге, вад су били ослобођени?
$\mathrm{y}_{\text {tuhyje }}$ се одбору тинансијском.
Бр. 118.
Секретар Панта Срећвовић чита интернелацвју Јеврема IIIолуповиһа, на миниетра грађевние због пугова: од Јавора вреко Ивавице до Пожеге, а

одатде аа Београд ирево Маљена, і од Ножете иреко Гојие горе у Горњи Милановад, па пита: зашто об́а пута об́иазе село Добриње историјсви нажно.


## Бр. 119.

Предселник јавва, да су дошаа два нова посланива: Недевво Живадиновиһ за срез бугар-моравскп, округа алевснначког и Теша Марковаћ за варош Jоаницу.

На позив иредседива, секретар Иащја Стојановић прочита извештај одбора за преглед пуномоћщја, који је нашао, да еу пуномоһства уредна.

Свупштнна усваја, а ззтим су оба нослапика заклети у присуетву господ. министра унутрашших дела. -

Са овим је заклучен састанак у 12 и по часова у нодне, а заказав је у 3 часа по подне.

Iр едсеяиин,
Д. В. Јовановй.

## Cexperap.

У. Кнежевић.

> подинснвщп:

Трив. Милојевй, Владислаи Павловиһ, Торһе Милетић, Стеван Поповаћ, Ник. Гірупежевић, Радован Милошеаи.

## CACTAMAK XIII.

30. Селтембра 187 5. годиие.

## arestrashe:

Димитрије Јовановић.

## cereqtap,

## Уроп Кнежевиһ.

Састанан је отворен у 3 и но часа по подне.
Присутни мшнетри: Председник министарства министар унутрашюих дела, министар грађевина, министар фннансије и министар шравде.

Oд носаинива нино не осуствује.

Бр. 120.
По позиву иредседника, сежретар Илија Стојановић щрочита извештај олоррски о неким изменама у аакону о самоуправи општннсој вао и примето́е одборске.

За тим претседии наномиње неве нове пзмене й допуне владнне, воје одо́ор иије ставно у свом извештају, за то што их је усвојио.

Коста Спужиद иримефује, да се оваким читашем губи време, веһ трео́а читати члан по члан па уз сваки где има, напомешути како владине, тако й одборове иримето́е.

Ношто скушштнпа приста на то, претседник упита, да ли има ко да говори што у епште о овом закону. Кад нико немаде ништа, сепретар Плија Стојановић прочита трећи члав завона о ошшүнама но старом й повом аакову са прияето́ама.

## Бр. 121.

Ha obo:
Byјо Bacul прпмети да у 3. члапу реч „ногодити, " треба ваменити са ,договорити. *

Министар правде објасњава, да је погодба ствар свршена, а договор предходй ногодои.

На питаже председина скушштина усвоји овај 3. тл. по редакцији.

Јеврем ППолуновия унита само, да ли пма пал нве разаике пзмефу сеасвих и варошких општнна, - нашта му није одговорено, пошто је ствар сврпена. -

## Бp. 122.

Секретар Иалја Стојановиһ чита 4. члаи закона о томе, кад се могу села, која саставьају једну оиптицу, раздвајати у засебие опитине.

Бp. 123.
Мијајло Смишаниһ нита: да ли he о раздвајану решавати зоор у случају, где $2-3$ села о, 200-300 пор. глава саставьају једву општину, иа веді, ако је тако, онда једво село од 100 гдава не може нигда постићи своју жежу, јер ће га при решавању надвладатн оних 200 глава.

Јеврем ШІлуновић напомиње, да би требало завоном определити, колика треба да је општина. јер без тога умложаваће се број опитина, гметова, одоорника, норотника и иисара. На твј нании налене општине пропадају н не могу издржати трошкове. Требало би давле да оиштина не буде мана од $300-500$ гаава пор.

Преаседнив одтовара да се тога не треба бојати, јер село кад вщди, да нема услова за образоваше општина, опо је пеће ни образоватн.

Председник министарства објасњава, да ће власт државна, гоја решава о раздвајању, имати на уму то што кана r. IIIодуновнћ, на где је немогуһе, неће ни дозводавати раздвајаше. У остадом велп, због разволикости наших предела н положаја сеяа неягодно је опредељавати, колико која ошштина треба дя нма становника.

Стеван Ноповић вели, да свака ошштина треба да нма бар 300 гдава.

Аксентије Ковачевић потномаже Смижанића и вели да треба овај члан да се псправи, па да се дола аи воли својих жситела. Без тога, ирема ч.л. 3. и 13. но коме општинсви зоор решава о раздвајану п сиајању седа у једиу оимтину, једно село,
roje xohe да се одпоји ва се, шаи споји са другом
 та пядваиђавати бројем вбог осталих села.

Председния објасњаиа да ту ствар не решава збор, већ но ч.я. 13. даје се само миене, а миниcrap peшава.

Министар иравде лодаје, да һе село пди општина, које се раздваја или спаја, изјавити најпре сноју жељу општини са разлознма. О томе лонеће аакьучан зо́ор, навести разлоге итд. па ирема томе Һе решити минпетар.

Аксентије Ковачеяй одговара, да овде није реч о општинама веһ о седу. Какво he иматі министар мнене, незна, ал вели, требало би у закону означити, на који би се начии могла села одиајати од општина.

Министар иравде вели, да посланик треба да учнни предлог за пзмену.

Алевса Ноповић нели, да је то лаво. Село, roje xоhe да се одвоји, општина га мора пустити, које опет хоһе да се споји, мора га примити.

Радоваи Милошевиһ каже, седу, које хоће да се одшоји, треба дозводити, но да не буде мање од 100 глава.

Мпипја Мпдоваповиһ слаже се са Ковачевиһем само би вели, требало ограничнти број глава, вао што важе Радоваи Милошевић, а не дати праио министру да ои решава.

Урош Кнежевй одговара, да се не може ограничавати број гаава, јер образовање општина не sавнси од тога, волико he бнти у ној гдава, него завнси од имовног стаьа. Често једно село од 50

гаава, због имонног стања, може бити способније да образује опптину и да нздржй све терете, него друга три села, и ако су већа оројем становнива. Апсолутно је дакле вемогуће, по плавама образовати онштину.

Петар Ђуричковић вели: немогуһе је удешавати, колико да буде гдава у општини с тога, што су у више овруга седа раштрнана п удавена по 2 - 3 сата. Кад им се неб́и дало да се раздвајају, тешво би им било. Но ако збор целе општине решава о раздвајању, онда се једно село не може нигда одвојити. Треба давле да збор тог села решава, и то да се усвоји. Aво се ири раздвајану села неб́и могда погодити о нмовини, овда нек нм реші избрани суд.

Аксептије Ковачевић предааже да се учини измена код чА. 13. тачाве 2. на да се каже : „по изјапленој жеби већине селсвих становника итд." наводеһі, да је са тим чланом у свези овај 4. чл.

Председни напомине, да се може учинити из нена само таква, воја би ушла у чл. 4 .

Шавта Јовановиһ вели, да из говора посланива види, да они хоће, да кад село пзјави желу о спајану пли раздвајању, да то мора бити. Он велш, да то по уставу ше може да буде. Уетав је дао то право државној власти. У предлогу је лепо жазано да село нвјаввује жељу, Збор ошет по ча. 13. даје о тој жеви мнена, а министар после решава. Зато он је ва реданцију. У потврду свог мнеша прочита чА. 126. устава.

Иаија Ратајаң, каже: као што овај г. предговориик рече, то је тако и ја само . . . . ирекндају га и вичу довобно је.

Авс. Ковачевић довазује, да његов предлог вије у опреци са уставом, јер село само изјаввује жеву, ау члану 3 . миннстру је оставвено право да решава.

Ст. Поповић вели, кад у једпој ошштини пма три села, онда кад се једно одваја, трео́а га иитати зашто, јер је оило можда 30 година у заједници, иа треба чути жежу и осталих.

Стојадин Радошиһ вели, овде се не држи шословни ред. Једни дошди па говоре по шест пута као Ковачевиһ. Пмамо ва.ьда и ми општине и срез. У предлогу је лепо казано, ја незнам шта хоhe roворници.

Ђ. Ђоровиһ каже, да је јасно казано, да се села могу раздвојпти у засебне општине по жежи својих житежа па опај начин, воји је издожен у чдану 3.

Јован Рајпчић помаже Кнетевиһа и вели, врдо је доб́ро казао. Код нас каже има засеок Светлић од 60 гаава. Ово је спнурно и богато, на може издржқти и кмета и нисара и све друго. Кад хоһе да се одвоји нек му се да.

Нлија Стојановић вао известияиц објасњана ла је и одбор имао у виду то што хоће Ковачевић и Смиьанић, но га је у томе спречавао члан 126. устава, као што је лепо приметио Папта Јовановиһ.

Нопто је ствар дововно исцрпьена, иреседник поставфа питање: во је за чл. 4. онакав, вао што је у предлогу владином, и као што га је одо́ор усвојпо пек седи, во је противаи нев устане. Сви седе и тако је усвојен чл. 4.

Bp. 124.
Нзвестилац Плија Стојанониһ чита вамену чл. 13. о пословима општинеког зб́ора.

Бр. 125.
Шрва тачка усвојена је без измена.
У другој тачки:
Акс. Ковачевић иредале, да се у место речи
 дећи да то ни $\begin{aligned} & \text { у волико није } у \text { противности са чл. }\end{aligned}$ 126. устава, јер збор даје само мпене, а државна власт решана.
Т. Торовић потюмаже Ковачевиһа, а такође н виme них од 12.

Радов. Мпдошевй вели, оиһе песре申е, аво се пуети свако село, да за се образује општину.

Ђуричковић потномаже Ковачевиһеву пзмсну находећи, да се тако могу задововити и села и опмтине.

Известилац И. Стојановнћ потпомаже владин предлог као уместан и веди, ако усвојимо оно што збор закдучи, вређамо устав. Пего збор непа каже мнење, а министар he решити.

Пошто је ствар исцривена и ноито је влада пристала на ивмену Ковачевића, преседнив је поставио питање: ко је за предлог владин са изменод Ковачевиһа нек седи, во против нека устане. Пиьо ве устаје и тано је усвојепа ова друга тачка са изменом Ковачевиһа.

Извсетиаац Илщја Стојановиһ чита трећу тачку sакона.

Урош Киежевиһ иримеһује да у пројевту није вигди ништа вазано о отуђивању новретних до бара ошштинских, па држи да би добро било да се онде, где је реч о неповретності, уврсте пा покретна добра (чује се : то је добро).

Предеедник, ама аи ко шга да ирнмети на то, пито је вазао Кпежевић. Напомпне, да треба пматп на уму, да пма покретних ствари од врло мале вредности, а овди је реч о збору, а не одбору.

председни министарства, щинистар увутрашњлх дела напомиње, да је у овој 3. тачци случајно пзостало пешто, што је противно уставу. Зна се, да по чл. 90. тач. 9. устава, отуфивање неповретних општисвих добара, одобрава државни савет. У пројекту казано је, да зб́ор решнав о отуђнвању ненопретностн. Да неби бнло сукоба са уетавом, треба јошт у тексту додати: „"о одобретяу државнод савета.

Благоје Божић вели, вад висмо у стану да продамо општинсва доб́ра, онда не треб́а да нх зовемо општинска, во државна.

Председниь објасњава, да би се могли у овој 3. тачци позвати па члана 66. овог закона, где је предвиђено, ла ованва отуђивана одобрава државнй савет.

Јеврем ІІолуповић причеһује, да тај став треба да однадне, па да доце rope rде се каже: „даје. миене"

Mиловай Спасиһ вели, да је то предвнцено у чл. 66.

Председник чита чя. 66. поји стоји у свезп са чл. 13.

Милован Спасић опет иримећује, да не може остаті реч „решава."

Коста Сиужић вели, нашто онет ставьати рреивава," збор, кад му не врели решеве и кад је то противно уставу.

Председник министаретва објаснава, да је најбоље да се пововемо на чл. 66. овон вавопа, што би и усвојено.

Затим се враћају на питање, воје је попревуо Кнезгевиһ.

Алекса Поповић, нодпомаже Кнежевиһа п вели, да има и врло великих општивских повретности. Напомине, вако је ужичка ошштина, над је вупиа турска добра, имала на 2-3 хиљале дуката вамена, дирала и т. д. аато треба да вбор решава и о покретности.

Ђ. Торовид је противан и вели, да б́и са сптницама отншли далево.

Уроші Кнеженић објасњава опет, да шла и повретности од заманне иредпости, на пита, да ли је кукуруз ошштинска покретпост или де? Најпосле веаи, ико се хоће, можемо одредшти вредиост до које 放 решавати одбор, а преко воје $з б о \mathrm{p}$.

Дим. Милојковић, иротиваи је томе, и вели дововна је гаранција у томе што воор решава о свима грађевинама дакле ІІ о материја,ту т. ј. о покретности. Ако ее изречно киже, да решава о погретности, овда се нде далеко и долази до ситвица.

Председник министарства, министар увутр. дела вели: Не стоји то као што каже предговорник, да гад збор решава о граһевини, да решава и о материјалу па и о свима покретностияа. Што је вазао Кнежевић могло о́и се иримити, јер као што је казао Поповиһ пма нокретности веће вреаности од непокретности. Само требало би одредити већу вредност н. пр. за села преко хньаду гроша да решава збор, а за варопи преко 100 дуката.

Bојин Радуловнћ велш, да се узме до 3000 rp . Председник иита: Ако скушитина усваја цредлог Кнежевића, да ли би добро бндо да се стави да збор решава за повретности у селима преко 300 дннара, а у вароши иреко 1000 динара. Увзе аіі се мине, туб́е се тодике наднице.

Васо Маџаревиһ узима, да је мала цитра 1000 динара за Београд и Аруге веће вароши. У Београду вели има 4000 пор. глана. На збор треба да доде трећнна те да ствар реши. Скоро нигда ирни пут пе буде дововног броја, те се позивље збор и други пут. Нашто толива дангуба за ситннце. У Веограду има 32 одбориина. Буди еу поптени, што да опи не решапају. Ја сам дакле за то, да се узме већа цичра за збор, и то но нореским гланама.

Председник предлаже, да се узме за седске општиве од 300 , за варонाве 0,1000 , а за Београд 0д 5000 динара на више.

Мефуу тим вели, требало би да знамо, да то вије где шредвиђено, нарочнто у дужностима одоорничким.

Пзвестилац Илија Стојановиһ чита чааи 66. т. 6. Но пошто се не внди, дато је одмора $1 / 4$ часа дов је осветьена сала.

Председния но одмору напомине, да је бнло мнења, да за повретности одредимо цишру, но г. Крупежевић приметио је, да је удесније, да одредимо по динар на главу, иа по томе да се олрефује вредност.
Н. Крупежевић вели: Не треба деаити на вароши и села, јер има сеоских ошштина од 800 глава, а нма их од 50 као и вароши од 300 глава. Према томе веразмерна би оила вредност. За то би нај-

боље оило увети: вад вредност покретности прелази динар на главу пореску да решава збор.

Председвик држп, да би требало узети више од динара, јер hе бити више штете но вајде.

Војин Радуловић вели, да се узме пет динара па гааву, јер иначе већа је штета.

Свй пииетају по порескнм ғаапима да се одреди. Непи внчу да се узме на главу но два, веки но три динара.

Новав Милошевић, за два динара, јер се зборови држе обично празником.

Мидосав Векновић је за једап дннар на главу јер његова општнва пма 800 глава, на һе бити млого за одбор да решава о покретности, која вреди 1600 динара.

Шолуповић је за један динар а Гератовић за Ава.

Крупежевић раздаже, да се зобор пнгда пе самиа за једну ствар већ за више, и према томе нема роздога, што неки кажу да Һе бити више штете.

Тзоровић остаје за два динара.
Алекс. Николајени разлаже, да се не треб́а управваті по главама, веһ одредиті округлу дифру, јер је тешва ствар у томе, عако he да определи вредвост покретности онај, који сааивље збор.

Aрагутин Ризнић, помаже Ниволајевиһа п вели онда о́и председнив морао увек да одређује вредност.

Ианја Стојановиһ вели: да останемо онако, како је у 13 -ом члапу, а што се тиче покретпости да јс оставпмо одбору и то пол чл. 66.

Аксентије Коваченић подпомаже Нлију Стојанопића, и вели да је вајбоље ово питане распра-

вНти под ч.. 66. п оставити одбору ком смо дади поверење. Аво се остави зо́ору тешво је. Сем тога, дошли би у сукоб са уставом у томе, щто се хоће да именује $7 . А$. S9. и 90. уетава.

Председник пели, да треба овде расправити то питање, осим аво се хоһе да стави у дужност одбору то је apyro.

Паија Стојанови вели, треба ставити иитане о толе: xohe ліл се узети да збор решава о попретностI.

Уроп Кнежевић одговара Ковачевиһу и Стојаноинһу, да то није никакав разлог штто они кажу да имамо одбор кол смо даяй поверене. На тај начин не треба нам ии зашта ни збор, а носле не досьедно је да збор решава о покретности од а дуката а одо́ор о покретности од 1000 дуката.

Милутин l'арашанин побнја разлоге Николајевића и Ризнйа у опом где кажу да је тешко иредвидети кад би се жазало у селима треба 300 динара, онда би треб́ала комисија да оцени, да ли вреди толпко ствар, гоја хоће да се отуцп.

Паја Вуконић је за то, да се оставе збору само веће ствари као нукуруз, а остадо да решава одоор.

Mидосав Марковић вели, одбору је дато поверене нек он решава тим пре, што се ствари продају лицитацијом.

За овнм председник, ношто је ствар псцриьена ноставда питање: ко је за то, да збор решава о продаји нопретности нева седи, а во је за то да одо́ор решава, а не збор, нека устане. - Bełина устаје.

Дакле усвојено је, да о отуфену повретности решава одбор, а не збор.

Нзвсстиац Паија Стојапевни чита редом тачву 4. 5. ІІ 6. овог вавона.

Уевојсне су све три тачке, само нод 5. тачке Адам Богосаввевић иримети да реч, наддорна влает" треба нзоставнтн, иа ставнти: „надлежена држсабня власт," што је усвојено.

Нзвестнаац Иацја Стојановић чпта 7. тачку.
Министар фннансије иримети да у место надзорна власт," треба ставнти: „драсаена упраөна влаета ваи „яадлежна власт" што је и уевојепо.

Терзибанић вели, да за Веоград трео́и узет 200 глана, те да могу сазвати збор.
К. Спужпи иримећује, аа су пејасне у пројекту оде речи: „кад му изјаве жсву и озмаче шотробу." Ва кога је то меродавно? да ли Һе суд ирихити ту нотребу и ако неһе да сазове збор, во да реши!

Председния министаретвя зиниетар унутрашњих дела одгонара, да нема места Спутиһевој приуето́ш. "Шотреба" п „асезо" два су разна појма, суд мора сазвати збир, ねад се пајави да је потребап.

Шодуповић одговара, да је нејасан пзраз потреба, веһ их тресіа означити (жагор).
Н. Крупежевић вели, "потреба," бобе је казати да означе „иредмет." (Вичу: то је све једно).

Акс. Ковачевиһ раздаже, да је издишно ишта уметати у тевст, веһ треба остати при предлогу поји је уместан, јер се најпре пзјави жежа па се шосле означава потребз.

Ал. Ноповић потномаже Спужића и вели, треб́а изрично казати „шотреба збора" особито за случај, над ои се мењао кмет те да мора сазвати.

Буричкоиић вели, да је излинан сваки говор, већ треба остати ири редакцнји, вад се зна да суд мора сазнати вб́ор.

Ірема томе на иитање председника скушштина усвоји да остане но иреддогу.

Терзибашиһ само наномену ла за Београд треб́а 200 глана да изјаве нотребу збора.

Алекса Поповй примети, да ли нма 12 посланика да га пома木у п вад га нидо нехте помоћи ирешло се је на дали рад.

Бp. 125.
Известидац Иаија Стојановић чита да.ве члан 14. закова.

Бр. 126.
Председник објасии, да је овим ваконом дато право гласана ва збору свима поменутнм чдановима, који су поресве рлаве, ма и нешлаһали потпун данав грађанскн.
Б. Борошн примеһује, да треба додати још, , да везају право гласана они, који су упропастиаи своје имање на парте, коцку, пијанством и т. А. и који су оеуфпвани sa краһу.

Алекс. Николајевић пита, шта Һемо са оима који пе пате за $2-3$ године данак. То није предвђено чд. 16.

Haja Bуковй одговара, да то шма у аакону.
Пошто председник ирочита 16. члан старога закона уевојен је овај 14. чя. без иваквих пзмена. Бр. 127.
Пзвестидац Нлија Стојановић, чпта члан 18. закона.

## Бp. 128.

Адаз Богосавьевић иримеһује да је мало једна трсћина гласача за збор. Треба узети бар две трећине, јер кад буди знају, да се бев њия зоже всшто свршити, неһе да долазе на збор. Tим се варод одучава од заузшмања за општинске ствари, јер збор је народу школа, где се учи да позна своје право, да се учи општинској самоуправп, па іІ вародној.

नоста Спужиһ одговара, кад тражнмо самоупрвву нема смисла иретноставьати да нећемо лодазити на ябор. Нздишно је двапут сазивати збор, већ једаниут, иа колико их дође.

Акс. Коваченй номаже Адама и вели, да је хтео говорити у нстом саислу. Додаје само да је мдого две трећине гдасача за збор, већ је доводно пола. -

Иаија Стојановић, говори иротивно Аламу иа вели: воји су позвани треба да дођу, јер овим чланом није забрањен нигоме долазаг, могу и сви, а не само две трећине доһи. HeЋе ли они, иристају да ради треснна.

Теранбашиһ доказује како се зша из исвуства да вигда на други зб́ор није дошло више гдасача но на први. За то је пзлпшно сазиватй збор но друти пут.

Војин Радуловић говори у шетом смислу и вели, зашто би дангуб́но ?

Паја Bугонић одговара, да збор више иута ради позамашније ствари па је бо.ье сазвати га и но Аруги пут, јер Ђе више њих чуті.

Милосав Марковиһ, вели: да остане као и до сал.

На штаве претседника скупштина усвоји овај 19. чл. без измене.

Бp. 131.
Известилац Илија Стојановиһ чита даље члан 20. закона.

Бp. 132.
Чредседник министарства, министар унутрашњих дела наномиње, да после речи заклууик збо$p a^{\prime \prime}$, треба додати реч яоно" каво би се мисао јасније исказала.
К. Спужић цита, шгта ће оити у случају кад се ноделе гласови но пола, па вели тада би требало да је претседников глас решавајуһи.

Претседник аинистарства, министар унутращних дела потпомаже то, иа вели, у том случају најбоље је да она страна решава, на којој је претседник.

Aserса Шоповић шита, где ће се уставит то, што се збор одлаже због переда? Може се иитересирати вмет, па навалице више пуга расшуштати 360p.

Шрстседник министаретва одговара, да буди ва.ьда неће бити толиво разуздани, да и но други пут праве неред.

Јеврем ІІолуповић потпомаже Алексу па вели, да проузроковача нереда ваба осудити да плати їтету и даигубу.

Панта Среһговић паходи, да вије щраво да једна половина грађаиа ирпмора другу половину


на оно, нтт друга неће. Тим ои се натурияо често оно, пто је неправедно. Што се тиче вереда, сваки шоле паяетан грађании неце на арутом збору иравити веред, према томе ја сам за редатцију.

Паија Стојановић вели, ано һемо се пуштати у појединости нивад већемо бити готови. Треба остатй ири редавцији.

Aвсентије Коначеви потпомаже Спужића и вели, по свима гласовима онде је решавајуһн глас где је иретседник. Без тога ствар се никада неби свршнда.

Борђе Боровни потпупо се сааже са Ковачевинем.

Панта Срећговиһ одваја друге етвари од ове, па вели, овде се тиче свију грађана. Није мудро, да само један глас па јелној нодовини убије расиодолене других грађава. Бове је давле вад се ноделе по пола тласови, сазвати други збор, за поје he ce време обавестити ьуди и бити велива пећина.

Алекса Поюовн, потномаже Спужића с тим, кад то правияо преди у екупитини, што неби и у зб́opy.

Пошто је ствар псцривена и пошто ваада ирнми ириметоу Спужића, то претседник поставп питане: ко је за владии иредлог нег седи, но иротив нека устане, (већина седи). И тако је чл. 20. усвојен са додатвом Cпужића.

На занршетку шиистар финансије изнесе један преддог скуннтини, који се тиче подринских рудника. Он вели, ној је претхөднак издејствовао

указ, којим ва те руднике тражн кредит у 36.000 гроша нор., т. ј. 24.000, што је потрошено преко лањског буџета и још 12.000 што је потреб́но. ІІІе оделења вели, изненада ми је дао указ са актама. Craap je y таном стану, да се мора одма решити, jep he ce разぃи радепици. Истина ве могуће је сад одма решитв, но то јаввам свупштиии варад тога, да скинем одговорност и сваке пенријатне посбедице.

Милутин Гарашании пита: је ли већ учињен иредлог скуиштини?

Претседнив одговара ла није, но је спрем,бен.
Шретседник министаретіа, министар унутрашњих дела вели, потии је на указу пређаинег министра, но тосподин миннстар морао је вечерас саопитшти то скупщтини с тога, да скине одговорност са cée.

Гарашании каже, да промена дичности министара не може бити узрок овој ствари.

Шеш оделева требао је да водй бриу о том, ІІ да иредстани министру да се риније учини иреA.20r: -

Министар финансије одговара, да је ияненадно добно авта о овој стнарн без обавештења. Друго није могао радити ништа по да извести скупптину те да скине одговорност са себ́е.

Претседин миннстарства паже, да не о томе г. министар донети нов указ и предлог, а међутим телеграшом задржаће се раденщци јоші који дан.

Министар шинансије опет каже, да он тим само скуда одговорност са себе, а скупштнии оставља

да се размисли вако he се ова ствар моһи решити сутра.

Састанак овај заквучен је у 7 п но часова у вече.
Крупежевић каже, да скушшгнна није окачеСутрашни заказан је за 9 часона пре нодне.
Ilperecrдикк,
А. В Јовановй.

Cexperap:
Ур. Кнежевић
нодинсници:
Трив. Милојевиһ, Ваадислав Павловиһ, 'Ъонце Милетић, Стеван Поповић, Ник. Крупежевић, Радован Милошевић.

## CACTAMAK XIV.

1. октобра 1875. годинеу beorpaдy.

## aprackasia

Димитрије Јовановић.

## enatata.

## у. Кнежевиц.

Од министара дошли су: предсодник мпнистаретва, мишетар унутр. дела, лишетар иравде и министар тинанције.

Од иосланика осуствују: Cuасоје Тајсић, Мидан Милутиновић " Петар Шајковић, који су болесни.

Од посланика што еу биаи на осуству дошаи cy: Ђорђе Мпладиновић, Павле Самуровић и Димитреје Димитријевић.

Састанаи је отвореп у 9 ипо часова пре подне.

## Бp. 133.

Секретар Адам Богосапдевиһ прочита протовол XII. састанка.

Панта Cpeћговић примећуje да је иредлои Aдалов писао но стенографским белешкама, а остало је његово.

ствовала да су му изрази гробијанеки већ г. Панта.

У осталом протовел је усвојен.
Ep. 134.
Председник јаньа дл је Јован Бошковић пскао трџ дана осуства због бодестл сина. Одобрава се. Бр. 135.
Известнлад Илија Стојановиһ чита текет завова и то тлан 21.

За тим чита тачहу по тачку.

## Тачка 1.

Спмо Несторовй примеһује да место речи „вмета" бо.ве је ставити „иредседник."

Іредседнив министаретва, министар унутранњих дела находи да је боле оставити реч „кмет* као народну, јер председник више је пзраз чиновника.

Стева Поповић вели кад има више села у једно општини треб́а знати, који је главни кмет.

Cима Нестороипн остаје ири речи наводећи да се добир домиһии каже емет.

Председнив министарства, министар унутрашњих дела вели, да кмет има управ две дужвости. Ои је и председник и администратор, реч кмет вреди за об́а та нојма.

Baca Стошиһ xohe, да се употреб́i реч главни кмет. -

Аксентије Ковачевиһ находи, да је најбобе, да остане по предлогу, по воме најпре долази изб́ор кмета, па чланова и најиосле помоһнива. Неможе

се казатп нитақо нзбор главног кзета іf нихових помоһнива, јер помоћвшци врше засео́не послове у селнжа, које им суд наложи, а чланови заседавају с гавнии кметом. Поред тог реч „вмет" употребдава се у целој Сроији.

На питање председника за овим је усвојева ириа тачка, само је из носяеднет сташа по предлогу министра иредседника изостав.вен пос.ьедни израз „по првоме одебку чл. 19, й т. А. до краја" као пздщшан.

Тачка 2.
Ова је тачка усвојена без ириметб́е.
Тачка 3.
Јеврем Поауповић пршмећује, да је рћава онз реченица па крају п да би требало казати ,док не стане гаасача на збору" а не дов щрестане збор.

Урош Кнежевић разјасњава, да би се део онај став мотао скратити тде се каже: кмет или аво се вмет бира најстарији члаи суда ІІ т. д. могао заменити са речи „иредседавајуһи", а ко може председавати одређено је чланом 19. одговарају да је јасније овако.

Адам Богосаввевић тражи да се нзоставе речи којима се овлашһује одбор да позове државну власт зарад одржања реда, јер то је срамно за зоор да се он само на заповест једног ћате стишава и умири, а не и на позив снога иредседнина и одбора.

За овим на питање иредседника, усвојила је снунmтина треһу тачку као што је.

Тачка 4.
Аксентије Ковачевиһ примећује да му је оста.ло нешто нејасно, кад чА. 18. неможе се враһати

зато нек остане у протоволу а то је: да и скитајући се дигани долазе у азбучни снисак.

Іредседник министарства, мниистар упутраш. дела одговара да скитачі цигани пдаћају арач, а не данак и по томе немају ираво гласаня.

Алевса Іоповић каже, да су н они уведени у грађански данав.

Председиия миниетаретва, министар упутр. дела одговара, да они плаһају данак, воји се настане, а остали арач. Ко паиа данае има враво гласана, па био воје му драго народности.

Пикода Милосављевић примећује, да је незгодно гасати у једаи мах, за вметове, члапове, помоһнике, одборниве и заменике. Простом човеву не моryhe je да у јелаи max rласа sa тодике вуде. За то сам нишлена, да се пајпре изб́еру вмет и позоһници, пи после одбор.

Миленко Петровић потпомаже га.
Аврам Јовановиһ пита шта һе бити по селима где невнају да читају.

Радован Милотевић потпомаже Николу.
Петар Ђуричковић говори против предлога Ниволиног и вели, ко је пислен занисаће имена свију, ко није of he упамтити.

Милпја Миловавовић потномаже предлог Нинолин а тако и Алекса Поновни поји наводи, да је тешко упамтити тодика имена, већ би сваки радио с листама, а ту може оити злоупотреба. Нсто то брапи и Иаија Стојановић узимљући за пример општину која има 800 глава, у којој требају четир нмета, 16 одборнива и 8 заменика.

Министар финанццје шапомиве да вдада пема ништа противу тога.

Јеврем Шолуповиһ вели да треб́а најпре бирати одборнике па носле гметове.

Живко Стевановиһ је зато, да се најире бира нмет, на помоһиици, а за тим одборници и заменици. Вндели смо вели и овде да може бити заоунотреба. Било је њих 5-6 нсписмени, па им је при бирању председника друти записивао имена оніх, за које гласа. Таго һе општинеки писари радити у општинама.

Aимитрије Милетић казује, каво се код њнх бира 29 дица, и то најире кметови, номоһници на одборници.

Милосав Марвовиһ такође вели, да је немогуһе гласати за све у један мах. Поред тога може се десити, да се избере за кмета онај, воји се бира за одборника. Давле најпре треба бирати кметове, за тим номоћнике, на онда одоорнике.

Министар финанције разлаже да ои најболс бидо оставнти збору да сам избере начин нако һе бирати кметове и остале, дал т. ј. ночесно наи све екупа.

Шошто је ствар изцриьена а и влада ирияа иредлог да се бира ночесно, то иредседния ставва питање: Ко је за то, да се пајире бира кмет с помоһницима, затим одборници и најпосае заменици нек седи, во је иротив тога нек устане.

Сви седе, и тако је уснојено да се најпре бира клет с помоһнициза, затим одборници и најносле ваменици.
М. Терзпбашић примећује, да таква редакција може остати само за села а за вароши и Београд

не. Ту треба оставити тра дана па једног дапа нзабрати кмета, чланове и вметовсве номоћнике, аругог дана одборнике и трећет вихове номоһвике.

Председник пита пмали 12 посланика да потиомажуу иредлог г. Терзибашића (чује се ива).

Мидоваи Cпасй доказује, да је најо́оде оставити то самом зо́ору неш уреди наво је вајбоье. Аво ве може свршити све једвог аана нек продужи.

Миленко Петровй калте, да је најооде да сваки засеок и село бира само за се сног номоһника, јер аяо збор оира, онда һе из једног села бити два вмета, а из другог ни један.

Алевса Поповић товори исто што и Сиасиһ.
Димитрије Мияојковић брани мнење мпнистра фининсује и вели није добро одређивати $2-3$ дана у sастопце па оставити да се гласање једног дана сврши, па тде се неможе свршити нек продужи и сутра.

Јоваи Рајчевић је зато, да се по селиа сврии избор за дан да вуди не дангубе, а $у$ варошима आоже битіи и више дана.

Рандо Тајепћ је истог мнења да се по селима сврши изб́ор за дан да се неби одлаганем штетио народ а но варошима зоже бити онако, вао што предзаже г. Терзибашић.

Известиаад Иапја Стојановић каже, да је најболе стапиті у тевсту , $\lambda в а$ - три дана" па где се сврши: а где не сврши, нек се продуаи и другог дана. Тако he се обухватити и иреддог г. Терзибашйィ.

Ђока спштеник вели, где се неможе свршити нек се продужи.

Председнив наномиње да је пздишно ставдати у текст «два, три дана,* над тамо стојп да һе гдасане трајати, док не пристане збор.

Торһе Милетић вели, где се може свриита за дав неж се сврин, где не може, нетреба опредебивати време.

Алевса Шоповиһ примети да то може бити, но пада у б-ој тачви треба пзбрисати оно ғде се каже +до нет сахата."

Председник од'овара дa he ce 0 томе говорити над дође ред. За тим прочита редакпиу пао што је ваинсана и свушштина усвоји ту редакцију 4 -те тачке са пзменом у З-ем одевку.

## Тачка 5.

Иавестилац Илија Стојановић чита пету тачку као штт стоји у пројекту.

下. Ђоровић примети да у ирвом ставу треба додати речи „ако на зборишту неби било гласача, може одб́ор да каже да не ирима пине."

Председвин објасњава да је то иредвиђено у другом ставу тачке пете.

Драгутин Ризнић налази ла је щратак рок за селске бираче до 3 сата, већ треб́а до пет.
II. Туричковић је зато, да се реч „по селима до 3 сата" избрише, јер се.аци доцне долаве, на да се каже: „да се гласа док има бирача на овупу."

Алекса Ноповић вели, нетреб́а ограничене у времену, него нек се продужава док се сврпи.

Ранко Тајсић је зи иреддог одборски, јер сежаг радо иде на онрање кмета и осталих.
М. Терзиоапиһ вели, да треба определити време, а не тенати до по ноһш.

Јов. Рајпчиһ веай оно нето што п Тајепн.
Алекса Поповиһ напомиње, да се треба обаврети и на општине у ужачвом округу, где севак мора ићи но 6 сати дабнне на зб́ор.

Јеврем Шодуповиһ примећује да баш пајноштевцји дуди немогу да дофу на време, јер му треба обићи стопу, аиваду, вщву и т. А. зато и за села треба оставитн 105 сатн.
А. Ковадевиһ каже, пајбоље је казати, до задазва сунца, јср се.ағ нема сата. ІІто се каже да сежаци долазе рано није истина, јер свави има посла изјутра, а чека се и на кмета, док ои об́иые нотрице птд.
II. Вуговић прнмеһује, да некад сунце задази у 4, некад у 5 сати итд. зато је за редаддију.
М. Гератовнһ вели, да је дангубно ва севаке одређивати сат, веһ треба оставпти до залазка сушца, плІІ до мрака.
II. Стефановић каже, да је бове до Ј сахати, него до залазка сунца, јер може бити облачно време.
II. Ђуричковиһ, осудно је иротив тога јер се сежак но ложе управыат, по сату и остане ли таво, тмет може врло лако изигравати закои и колшво xohe казати да је сати, па но том удешавати и гласање.

Известилац Нлија Стојаповия, остаје при редакщџии и вели, да је одбор имао у виду и то и ло залазка сунца - што је казао у 9. тачци због

* ужее избора. Ако се остави до б сати, онда неһе моћи да буде ужи избор. Одбор је мпслио да ће спаві доћй на време.
P. Мигошепй је за предлог и вели: што се неки боје злоупотреб́а, ако се одреди вреле ло 3 най эы сати неумесно је. Законом је казано да нико не може бити пабран без савршеве већине. Ко пма веһину изабраи је па ма у колико сати. Оставнти опет до залаака супца пезгодно је, јер се аими често нелна, ви кал се рађа ши кад залази сунде.

Ap. Рпянић вели, да треба оставити шди до 5 сати иди захода сунца, јер не стоји то да he свави доһи па време па зб́ор. ШІто каже г. ІІІолуповић истина је. Сваги гледа да најшре сврши свој носао, па опда иде на састанак и једино трче одма, кад чују да капетаи зове.

Милосав Марвовић вели да се остане при редапцији, само да се лода до захода сунща, који су носаушни оии he dohil за рана а који неhe онї иI не долазе.
Р. Тајсиһ доказује да не може бити до захода сунца, зато што се не зоже да сврши ужаи пзбор.
II. Ђурпчковић објаснава противно Илији Стојановићу на каже баш зато, ако би наступшо случај ужег избора треба оставити до захода супца, те да не даигубе ьуди.
A. Ковачевић гопорп протинно P. Mилотевиһу па ка⿻弓, шта бе оити ако до 3 сата не дође довожан број гласача, ияи нотргне ко сат на каже сад је 3 , те не далне гласачу да гласа? Зато онет ведид треба оставити до захода сунца.

Живко Стефановић вели, жао ми је што дантубимо. НІто се тиче сеьака звам да ђе доћи рано сваки, чим чује да се бира кмет. Oп веће дођи на иример, кад се зоше да плати дапак, да шде на кудук птл.
К. Спужпћ каже, није цеж закона да се пабор сврши што ире, већ щто праведније и боље, а ла буде праведнији биһе онда, кад сви дофу на збор, а пре he доһп, кад је дужпи ров. Зато сам датде, нлі да б́уде tо б саги или до захода сунца.,
М. Терзибашиһ разааже, како he се у ирактици новазати врло хрыано, ако се у један мах барају и вмет и чдановн, и помоћннци и одборнии и заменици, онда Һе себак морати да седи три дана па окупу и да дангуби. Зато треба наредити да се једии бирају једне, други аруге недеке итд.
Р. Кукић остаје ири предлогу, јер Һе вели, сваки добар домаћин свршити свој носао од $10-12$, а најда.ье два сата. Нашто да чека носле до мрака.
Н. Крунежевић каже, кад ои се бирао само гмет, могдо ои остати до 3 сата, алй узмимо случај кад буде ужи избор, кад се бирају и одбориици и заленици - оида је немогуһе свриити све. Зато сам да се вс бирају сви једног дана.

Даје се $1 / 4$ часа одмор.
Председник носле одмора разлаже како су у дебати искрсла диа гдавна питана, Једно је дали да се долазак по селима ограничи до 3 сата, или до sахода сунца, или до 5 сати. Друго је пнтане о томе: ако се избор не сврии једног дана, да ли да се иродужи другог.

Сад вели председиик да прецемо на прва питања. Ко је дакле зато, да остане но иреддогу до 3 сата нека седа, ко је онет до ваода сушца нека устане.

Устало их је 40, те тако је остало да буде по
 тачве 5.

Заним је ирочнтан и усвојен и други п треһи и носаедњи став тачке 5.

Бр． 136.
Пввестиаац Пащја Стојановић чита да．е тачке： 67． 89 10．11．12，и 13.

Усвојено је све без пкакних измена по ире－ Anory．－

$$
\text { Бр. } 137 .
$$

Нзвести．апи Наија Стојановић чита ч．аан 23．за－ нона，уевија се．

$$
\text { Бр. } 138 .
$$

Пзвестнад Нлија Стојановнћ чита члан 24. закона о томе да се кмет，чланови п помоћници бпрају на две годиве．

Aрагутии Pизий вели，да рок од две године не треба одређивати．Ако је кмет хрһав што да ги триим две годапе，а ако је добар што да га пу－ штамо．－

お．Стешановиһ је да буде пзбор на годину дана， на аго је добар кмет нек се бира онет．Буде аи једна годнна бо．яе he се старати．

А．Николајевић је такође за тодииу дана，јер се је велй нсеуством доказало，да су вметовп чи－ ниди грдне заоупотреб́е и да их је，кад се докопају власти，тешко бнло пстерати．Буде ли кмет добар народ he ra опет уseти．

II．Буричговић слаже се с Никодајевићем и до－ даје да и с тога још треба оирати на годину дана， нто кмететво сматрају веђлном као вулук．

Тривуи Милојевић је за редакциу т．ј．да буде пзбор ва 2 године па вели ：што каже г．Никола－

јевић да је тепко петерати кмета то не стоји．За－ копом је то предвиђено．Њих 20 могу сазвати збор на пстератн．

II．Вубовиц слаже се с Николајевићем у томе， тешко је оило пре分 истерати кмета．Ааи сада је то све ч． 70 ．предвиђено іІ хрђав кмет може се ис－ терати у евако доба．Зато остаје ири редавцији．

Р．Милошениһ вели，не треба се плашити ре－ давције，јер преце зборови нису нмалй ову власт， коју сада имају．Њих 20 могу одма сазвати вобор．

Јован Рајпчић потпомаже Николајевића．
A．Поповић је такоһе за годнну дяна，јер he се пмет бо．ье старати．Буде ли добар опет га мо－ жемо бирати．

Коста Спулй је осудно протин сваког рова из два узрока．Једно с тога，што су вметове дужности многобројие．Оп вели，мора да потрчи на све стране． Радеһі тај посао，мора напустити свој и тадо по－ сле године дана ми та пуштамо куһи，пошто се је човек упропастно－а овазо је добар．Рећи ће ко да по чл．25．опет може бити нзбрав．Истнна може， али опет дође но неки пстерани чиновник наи бан－ кротирани тргонац иа се иротури иреко вуди п за－ доө̄ゥје за се всћииу．

С друге онет стране за пметство，иите се прак－ тива нскуство，ироһи he и по $2-3$ месеца дов ои сазна носа．Тамаи се уновнао，а ми га отнуштамо． То еу давле разлозн са којих сам противу еваког рока．－

В．Радуловиһ је за редакцију предлога，јер се 8а пола године дана неда уватити посао．

Ивго Остојиһ вели, по мишлеву г. Спужића иде се на то, да се кмет богати другу годину.
Н. Ћруиеженя је за годину дана, па аво вели вмету буде штетно, може одступити аго ои га поново нзбрали. На тај начин неһе се протурати за клета свай, а ко је добар, нигда пронасти неће.
Р. Кукић остаје ири предлогу па каже, за годину дана не треба мењати ни чобаннна, а камо ди кмета. Та за б-6 месеци што каже г. Војии тешко је уватити и носао. Добром кмету мало је нет година.
А. Николајевић вели, кметско зване нвје нинканва спрема за рад, већ је то морална дужност сваког грађанина, Іад се оваво вметује но годину дана, ноштепије ће се радити. Hсhе вмет имати нужде да угађа ни Петру ни Павлу, јер зна да је вмет за годииу.

Ст. Радонић вели, бове је да кмет буде годину дана. Чим буде дуже он почне да прда п понале га.

Дим. Катић потномаже Ннволајевића.
Нанта Срећковиһ нели, ово осећане, воје је дубопо уливено у наза противу власти отуда је, што до сад није било рова. Стотинама их је казнено, дог су збацивали вмета. Многи су иропатили. Али оставимо то, па да се упитамо, је ли (iоље бити члан скушштнне три содине или једну? То вреди и за вмета. Треба времена док се упозна с нослом. Гдавно је дакде хоћемо аи власт и то јаку или хоҺемо да се играмо с кметом. Буде ли кмет за гоАину гдедаһе да се ником не яамери и ншшта не ради. Ја би био мнена да буде за три године па ако је хрђав, лаво га је истерати.

Пзвестнад Пяща Стојановиһ важе : апо гледамо па општи интерес треб́а бирати кмета на 2 тодине дана. Ако гледамо на интерес вмета, доста му је годна. Остане ли дуже пашие у омразу и бйе извикан.

Сіна Несторовић разлазе, да се не може бирати кмет на неизвесно време, као што хоће госл. Спужић, јер је то потраа правтика. ІІто r. иредседнни министарства каже, да у 28. чл. овоғ зивона стојџ да може служити вајмање годину, то се не односи на овај чдан, у осталом слаже се са г. Нпколајевнhем.

Председнш миниетаретва, министар унутрашњнх дела одовара Сими, да је то бпо само одговор на разлоге невпх носланива што су казали да не треба да ее обвезују.

Пошто је исцриьена стнар иредседник станда пнтане: ко је за вадии предлог да се бира на две године нев седи, во је да се оира на годину нев уетане.

Вишна устаје, и тако је решено да се вмет бира на годшну дана.

Бр. 139.
Пзвестилац Плија Стојановнћ чита чл. 25., по ком пређашии могу бити на нопо пзбрави, алй се примити не морају док не протебу 4 године.

Мпдија Урошения пели, да се онај, поји одсаужп, не мора примити.

Жтвко Стефановић је против тога и нели, на тај би се начни шзређалй сви ноштенй вуди, на ои кметство спало на најхрђаније.

HPortional ilap. crya.

II．Ђуричковиһ брани цредлог н вели，донодно је да се за 4 године не мора иримити，а посае зора． Јер би иначе дошли за қметове хр孔ави вуди．

II．Cреһповиһ вели，кад је био говор о sбору й нзбору вметова，пзгледадо је као да свави жели да буде вмет，а сад као да неһе нико！Нисам за тода се ко моде натерати да кметује или да буде одборннк．

Председния линистаретва наномине да не треба ову ствар брзо решавати．Треба добро размислитн， јер ако не буде кметсто обавезно，можемо остати без кмета．

Paka Кукпһ говори，да се сваки по шетеку 4 године мора примити，јер и．пр．у општини од 150 глава у брзо the се сви ияреһати，па heмо ос－ тати без клета．

A．Николајевиһ，одговара председнику мини－ старетва，ди се не треба паашти да Һемо остати без вметова．Њих he бити свагда．

Jов．IIIодупови орани предлог ако се хоһе да нам за кметове ，фођу добри и ноштени вуди．Иначе донIt he ред на хрђаве．

K．Спужпһ каже，сама реч＂мора се примити＂ у чдану 28．значп да му се пе даје добро．Он he се примити и послужити вако тако．А ако се пе мора примити онда 竝 вабан нлатити 120 талшра．Зато треба повнсити кавањ．

1．Стојановић додаје，ако се мисли да 九е хр－ ђави дуди доһи за пметове，опда да се узимьу и из других села．

М．Урошевић наномине，да се у варошина може наћи увек добри и поштени луди，на је лако．Но
y селима ако се не sory да нађу дако за кметове， онда нек се одвоје села од нароши，па за села да се мора иримшти．

Шошто је ствар нсцриьена дово．ьно，иредселник поставва питане：ко је за ире，дог нен седи，а ко иротив нек устане．

Вишина седи и тако је иредлог усвојен．
Cactanar je тако задвучен у 1 caxat no подне а сутрашњи је заказап у 9 пре подне．Данас по нодне да раде одбори．

Hpescesmas，$^{\text {a }}$
Аимитрије Јовановиһ．
Cerperap，

## уроп Квежевић．

опуномотвнщ подипснипа：
Владисав Павловић，Тривун Мидојевић，Ђорђе Ми－ летиһ，Стеван Ноповић，Ник．Крупелксвиһ，Радован Милошевй，

## CACTAFAK XV．

2 0 Exoǵpaisis．roдilne．


## Димитрије Јовановић．

## charztaf，

## Урош Кнежкөвиц．

Од министара дошаи су ：председник миннстар－ ства министар унутранинх лела，министар иравде и министар фннансвје．
－Од посланика нису дошли：Cпасоје Tajeић и Цветво Миниһ．

Састанак је отворен у 9 п но часова пре подне．

Bp. 140 .
Председник јавља да јол вису готови протополи 0, пронліх састанака, те he се прени на дневни ред одма.

Секретар Панта Срећковић чита затиу ч.л. 26. завона о бирану вмета іІ помоһника.

Секретар Нлија Crojaновиһ после тога чита прпмето́у одоореку.

Ep. 141.
II вяада п скупитина уевојише одо́ореву приMeтбу y првом ctaby.

$$
\text { Бр. } 142 .
$$

Нзвестилац Иаија Стојановпһ чшта даде ч.а. 27. - саучају кад збор неби хтео да пзбере вмета, а тако ви одбор.

У једно прочнта ін одб́орску примето́у.

$$
\text { 5p. } 143 .
$$

Усваја се са одбореком паменом, на што приетаје и влада.

Bp. 144.
Нзвестилащ Нлија Сгојановиһ чита чдан 28. закона.

## Ep. 145.

Панта Јованоеић иримеһује да реч „може дати оставву" вема смисла, јер кад се по пстеку године бира кмет онда хтео нехтео мора изићи.

Аленса Шоповй каже, да се место речи „поже" стави „мора ${ }^{\text {п }}$ иаи лдужан је."

Председник је за то, да се пзмени овај члан, јер се вмет бира на тоднну дана и по истеку тодине хтео нехтео мора одступит.

Пан. Јовановић преддаже ову редавцију: свави, који је за кмета, члана пии помоһннка избран мора саужити годину дана." Сад речи: „но нстеку ног времена птд. нев пзостану па на место тога да се стави реч „но" итд. све до граја.

Председиик ирема тој испрапци прочита редакцију щелог члана, гоја би усвојена.

## Бр. 146.

Пзвестнац Илија Стојановић чита даье члан 29. о томе: ко може бити избран за вмета, члана нли помоћника.

## Бp. 147.

Полуновић примећује да је незтодно оставити тако. Овди веяи шаже се да могу бити сви избрали којіи могу бити одборници, а у чдану 52. казато је онет, да на збору ноже гласати сваки, који нма неповретних добара. На тај начин могу кушнти ирлушу за два дуката па сам добио право да будем одборник пи и кмет. То је опасно. Заузеће места сама сиротиња. Зар у њима да нма општина гаранције ? С тога мисаиы да треба узаконити, да не може бити вабран ннко во нема у вароши имања до 500 Аук. ц. а у селима до 100 д.

Председник одговара да ту ствар оставимо кад дођемо до чл. 52.

Шолуповић каже да тог члана нема у пројевту.
Председния одговара да ништа не чини. Ако га нема може се поднети.

Ваагоје Божић пита, мора ли се иримити кмететва, онај воји је пазњен са 120 талира, жид би га опет иабрали?

Предсеанн наномшње dа he се о томе говорити ири последњој тачци.

Радован Милошевиһ мшшдена је, да за чдана шли одборника не треб́а бирати спагог, већ бяр оне, којп плаһају потпуш данак.

Ђ. Боровиһ вели, да трео́а пматн гаранције. Кмет треба да пма непокретног имана од извесне вредности, иначе не спаста све на бездуһнике.
II. Буричвовиһ тражи да се щрочнта чаан 52. кад се на пнозивьу - што Алекса Ниволајевић прочнта.
И. Стојановић вели, доста су судиай богаташи, да дано и сщротныи нек и она ма.до суди. Ако су сщротнй могу бити паметнијю, треавенщји и поштенији од богаташа.
P. Мидошевиһ, разлаже да је ово ирви загон за устаном, на не треб́а трчати тако брзо. Он вели да је аато, да сваки ноже гаасати кад је Сро́шн, а по уставу смо сви равни. - Дакле довоьно је да сваки нма прано гласања, а не треба дозволити да се и цигани могу узеті sa кмета.

Милија Миловановиһ одговара, да чудно иягледа изкьучавати оне вуде, воје хоһе општина да нзб́ере. Зар ма.яо, велй он, има богатих ғуди, гојп су непоштени и по апсанама леже, зар мало има богаташа који су кајщшари; с тога сам за то, да може изоран бити сваки који има право гласања.

Павде Вуговић, доказује да је редакција овог члана дово.ьна, јер није дато сваноме право, да може бити нзабран, а гаасати може.

Министар цравде примеһује, да сада ищје на реду чл. 52. и , ta he се о шему говорити кад се дође на ред.
Т. Tоровнћ одговара раздозма Миаије Миаовановйа на веди, да је у једном селу један влет потрошно дедовупан данак зато што је слабог стана. Зато треба шмати гаранције.

Панта Јовановиһ разлаже, да треб́а уевојити редавцију. Он вели, не трео́а се бојати тога, да һе непоитеви лоћи аа кмета. То је одклоњено законом. पл. 29. казаво је да кметови могу бити они, којї могу бити одоорнщџ, а чл. 52. да одоорници могу б́ити, који имају право гласана и имају неновретних добара. Најпосле ча. 16. прописано је ко не може бити одбориик и по не може гласати. По имуһности правити разаике тешко је у шрантици. Зато остаје за ре,акцџју.

Васа Өтошиһ тражи да се из чя. д2. изо́рищу речі „нма непонетних лобара" јер разлике нема иззеोу сриских грађана нит во може казати да је то шмане няпојевао на liocoву.

Сиза Несторовић остаје при редакцији и вели не треб́а иравити разанку изме申у сирома поогатог, јер сиромашнији може бити паметвщји и ноштешии.下ога општнва пзбере неп буле.
Н. Крунежевић је такође ва то, да за вмета узма село оног $\begin{aligned} & \text { ком има повереша. } \lambda о \text { сад су ве- }\end{aligned}$ ђпиом узнали госе, који су бивали уз власти. Не треба дак.ле ограничавати.

Авс. Ковачевиһ разлаже, да је излиино говорити, већ треб̈а прећи на редащциу ; слаже се са Несторовиһем и Пантом Јовановпћем па вели, кметство није монапол, те да се мора нмати Бон зна каввог пмања, већ је то морална дужност, кеја се може сварда одузети. У осталом о овој етвари треба ғоворити кад се дође до члана 52 .

Ћ. Спужаћ наводи да бн се отешчала ствар ако о́и доносили ионово щреддог веһ треба сад свршити. Кад је вели дато право гаасања свавом, воји плаћа грацансви данак, тим је прнзнато да може бити и одборник ; свакн да.ь говор излшшан је.
М. Теранбаии је одсудно противан толе, да онај, који не плаћа нотнун данав, ложе бити воца опитине и кад није кадар да заради ни себи, а камо ли општини.
II. Ђуричковй је за то, ді свави може оити избран, који има право гдасања, - јер ве дати то, значидо оп, датн му да оре, а недати да сеје. Неистина је што кажу, да $у$ селу пма випе хрђави но добри. Хрһаво је дати једнима право, а другима не. Ја сам зато да остане по редакцщји, а чл. 52. казано је во може оити одборник.

Председник наномиње да овди није шитане о редакцији већ о томе, треба ли сад о томе говорити, или код члана 52.

И на шитане скупштнна усвоји да се код чл. 52. ноднсее предлог.

За овим известнлаң чита други став нз чл. 29. воји је усвојен, а пзоставвене су речи, пли по ча. 27. ноставлен.

Чнта се да.ъе и 3. тачка која ои усвојена с тим, да се избрншу речи „влашһу постављен. "

Код 4. тачве председник иринети да реч талир треб́а заменити еа динаром.

Мил. Гарашании инта шта не бити у случају, вад онај воји је дванут вазњен, што се није лтео примити избора, буде поново пзбрат. Хоће ли се онет казнити?

Apar. Pusнић к rosopy Гарашанина додаје још и то, да бн требало учннити подеду пзмецу вароши и вароница кад је учинена измецу села п вароши, на да буде већа казн за вароши но за варошшце.

Акс. Ковачевић велі, да ой требало додаті к тој редакцији још и то : „после те друге казии избрани се не мора примити пзбора* док не процу 4 године од како је оираи први пут.

Известнац Плија Стојанопић вели, да је добра редакдија, само треба додати; „да се после казни избрани не мора примити.*

Председншь објасњава да је Гарашашнн новео реу о толе, пошто вмет буде једном казњен, што се шцје примио пзбора, онда хоһели се примити доцније иии пе.

Миа. Гарананин каже, да за таквога треба да се ематра као да је и одедетовао.

Председик иита има аи 12 посланика да потпомажу предлог Гарашашина и Ковачевића.
P. Mилошевй иримеһује вако he се казнити изорани са 30 тадира, вад он неха ни пет талира имања.

Министар финансије разлаже, да неби требало сматрати као да је одклетовао онај, који се неће да прими ияб́ора пошто је казнен, јер врло често оиће случајева, где се изорани не може да прими кмететва са разних узрока у онај мах кад га изберу, а после месед два дана он би се примно, вато ои требало редакцију друкчпје штнлизпрати.
К. Спузй разағае, да је дел опптине, да има ва.ьанога кмета па пита, је ли та цељ постигнута, вад се неће да прими избора, бапи онај, који је ва-

бан; слаже се са Гарашаншном и Ковачевнһем, да се после четири године мора примити избора оно дщц воје је казнено што се нпје цримило, само вели казн требала бп да буде веһа.
М. Г'ирашанин напомиње, да је г. Аяекса означио, објаснио значај његове речи и вели, да је аагоном наређено, да може бити биран п онај гоји је одслужшо.
В. Божић налазп да је казн не сразмерна ил да би требало одвојиті селеве и вароиве ошштнне од овружних.

Ковачевић иринети да би требадо учинити измену што се цитре тиче и место 5 талира 25 Аинара итд. ІІто свупштина усвоји.

Др. Ризнић као и Божић, мишлења је да се села и варошщце одвоје од окружних вароши што се тиче те казны.

Кукиһ валази да је пеправадно узети вароши и варошице у једно. Предлогом нщје узета одсечна цитра те да се но мора казнити с највећоз мером веһ оставвено је, да се може удешавати према месту и лицу.

Дия. Катй налазн да б́и се проманно завов, кад ои се оставидо да се изорани за 4 године не мора примити, јер онда он се богатији изваачюо, а спрома морао да слула. Зато је мишлеша да се изорани не мора иримити за годину, затим на питање иредседника скупштина усвоји да се додатав овај овадо стани : онај ко б́уде казнен но други пут да се не мора примити избора за 4 године дана. После тога председшик упнга да лш пма 12 посланика воји потпомажу иредлог Божиһа и Ризнића о томе

да се учшни разлика између вароши пи варошица што се тиче вазви. Нико не нотиомаже тај иредлог п тадо се ирешло на дали рад.

Бр. 145.
Нанестилац Илија Стојановић чита члан 30 о томе до вог степепа сродства не могу бити заједно у суду вмет и осталп персонал.

## Ep. 149.

Председния објаснава да по уставу стојп до 4 стспена, а овди је узето до 3 степена, мефу тид Мияован Спасић примети, да је у чл. 39. пзостао једаи додатак одоборски и то овај: да протнву решења одбореког нема места жало́.

На пнташе прелседика скупштина усвоји да се стави тај додатав, а затим се иродужи дебата о чл. 30 .

Нив. Крупежевић примећује, да но иредлогу ногу бити у суду вметови два рођена брата од стричева. Зато треба узети до 4 степена.

Аксептије Ковачевић додаје још да се стави у предлог сродство по дасо́нии до арутог степена.

Председник потпомаже то, да треб́а правити разлику, сродства по ервн и тасоини.
В. Радуловдћ иротив тога је, јер вели има налих села и где су сви у близвом сродству
A. Јопановиһ примеһује да су иредлогом обухваһена сва сродства.
P. Кукић потномате Ковачевиа.

Пошто је ствар псцрпьена председния објасии на то одговара и устапшом уређењу, што послапици прсдлажу да се узме сродство по крви до 4 степена,

а по тасо́нпи до 2. стенепа. Што скупптина и уевоји и тако је са том изменом усвојена 2. тач, ул. 30. само Никола Крупежевић призети, да петреба правити разливе међу чиновницима, већ века се узме за кмета и председник министарства кад мало пре писмо правнли разаиву између богатих п сиромаха. Затшм известшад чита 3. тачку која б́и усвојена па се пређе на последњи одекал овога члана где се говори да се опај, који је из каквих узрова одпуштеи може бирати но нова тек кад истеку три године.

Торовић призећује да је пред изборе позб́ацивано много вметова, па пита, аар и они ди не могу бити пзбрани.

Нредседник министарства одговара му, тога од сад не може битн, веһ Һе једино збор поставьати и збацивати пметове.
II. Cpehroвиһ примеһује, да додатак в чд. 30 . треба пзбрисати до враја, јер пема смисла према чл. 25.
 отиуштени, а не за опе који су избрани.
А. Поповиһ слаже се са предс. уиниет. што се говора тиче Тороииевог.
P. Tајсић варад објаснења шита хоһе ли овај закон вредити й за оне, који су досад позбацани као што је у нетовом срезу сад збачено 17 кметова по вољн полиције и решењем је казато, да не могу б́нти избрани за три године; нега потномазяе и Алекса Поповић.

Председвив министарства одговара, да һе овај нови завон вредити й за те збачене вметове и да

они могу бити бирані, што нек уце у протогол као објаснене.
A. Поповић тражи да се умете додатак у занон зарад јаспости што многи усвајају, а потпомаже и 'Боровй.

Паија Стојановић важе, да треба пзбрисати последњи став овог чдана као не нуждан, јер кметове бпра збор, а не подиц. власт.

Предс. зин. разааже, да не треба ставлати то у аакон, но у иротовол као објаснене, па һе влада вад завон изиђе, расписом та растумачити свима.
А. Поновиһ то номаже с тим, да се и расин одма са законом разашье.
А. Ниголајевић разлаже, раснис министарски није закон, иити тунач закона, и да је он против тога, јер садањи миннстар може тумачити тако закон, ал һе доһн сутра други кој һе огренути друкче зато вели, ја разумем да садањи завон вреди само за оне кметове, који су до сад збачени.

Председник министарства, миниетар унутрашних дела одговара, да закони немају повратне снде, те по томе, што су год до сад ридиле полицијсве васти шада ; с тога впје нужво ставдати то у закон, јер такво бп пранидо после 4 године бндо нзАншно.

Терзнбашић тражи, да ск на завршетву дода сазо опо: „од стунава овог дакона у живот."

Іредсединк министарства остаје при томе, да he се одуа расписати вдастима вако треб́а разумети закон.

Терзибашиһ вели, као год щто миниетар тумачи закои на подзу, тако he и на mтету.
Р. Тајсиһ иредлаже, да се ири прају додаду још и ове речи „по овом аакону.*
Д. Матиһ налази да је боме тај уметаг до,дати вод речи отпуштен и то после, щто свупштина и уеноји.

Председиик разлаже да треба нзоставити речи „из каквих узрова" на се позвати на чл. 70.
A. Поновић налази да то није нужно, јер је јаспо, кад се каже, „по овом зақопу."

Коста Спужиһ довазује, да трсба шајире расчнстити то нитање: је ли скушштина зато, да ногу бнти бираии ва вметове и оши воји су ире збачени. Aво се то хоһе, невидим гарапције у закону.

Пзвестилац Нлија Стојановиһ мисаи, да носледњи одедак треб́а избрисати сасвм, јер општине саме бирају и збацују ког хоһе.

За овим иредседниі поставда нитане и би усвојево да остану речи „но овом закону" као пто је ставьено у редакцију. За тим је дато $1 / 4$ часа одмора.

Ep. 150.
Секретар Паија Стојановни чита указ кнежев, којим се овлашһује министар фннансије, да може ноднети скушштиии иреддог, да се поред оних 24000 гр. нор. што је иреко буцета потрошено ове годнве, може утрощити још 12000 rp . пор. на подринске рудниве.

## Ep. 151.

Предог је упуһен одбору тнансијсвоя као хитан. Међутим министар финансије објасни да he наредити да се нснита тачно тај рудишк, и да се у будуһе не тини тодики издатаг без одобрења.

Ep. 152.
Пзвестиаад Плија Стојановия чита ирву тачку ча. 31. 0 ирисуству лржавне ваасти на оиштиасния зборовима.

## Бр. 153.

Милош Паишић примеһује, да се у место речи „не може" стави ,не сме."
11. Буричковиһ вели, да не треба вдаст никако познвати, нити да опа сме долазити, јер he онда испасти но старом да полиција кандидира ког хоће sа кмета.

Ар. Ризниһ потномаже Глишића, јер у редакцији није казато изречно „кад овлада неред да се позове."

На питање председника спупштина усвоји ову прву тачгу са изменом, коју учинише Гаишић п Ризнић.

## Bp. 154.

Иавестиац Илщја Стојановиһ чшта другу тачку, члана 31., а за тия тачву 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. п 11.

$$
\text { Bp. } 155 .
$$

Cвe cy obe taqre усвојене но иредлогу без намене, само у другој тачци место речи „надзорна" ставьено је , државна."

Fioд тачке 5. Вуричновић и Миаија Мидовановић приметили су да би поред речи нисмено требало ставити и усмено - што је усвојено, а Војин Радуловић ириметио је, да се каже ,да власт мора Аата жалноцу уверење."

Гіод тачке 8. А. Никодијевиһ онет цриметно је да одо́ор може одуговлачити ствар внше месеци, зато му треба одредити рок, е тога је и одређеп рок од 10 дана.
bp. 156.
Пзвестидац Паија Стојановић чита чл, 32. о завлетви вмота, чдапона й номоһнива.

$$
\text { Бр. } 157 .
$$

II. Вурачковиһ иримети, да би требало заклишати таво и одборииве пошто они раде много веће ствари но суд.

Алеп. Ниьолајевиһ иримети, да би место речи „председни," требало ставити „вмет," што се и усвоји.
В. Стопић паже, да место Н. Н. треба стаеити у заклетви Миаану M. Óреповићу IV.
М. Глишић каже, да трео́а изоставити речи пу црквеном окруту" јер је то излишно, већ да може свештенив о́ти обучеп у обично одело с ешитрахн.бем.
М. Смшљанић помшње то и вели, зашто свештеник да оо́лачи цео оьрут кад врии много всһа чинодејства с епитрахпвем п врстом.

Председншк министар потиомаже нсто мнење.
Јов. Рајичиһ говори противно Гаишићу и Смиқаниу и вели, треба да је сиремаи свештеник, а не да пије по техани па отуд да лође.
С. Поповиһ важе, да свештеник по парохији вад нде, поси сало епитрахив, прет и требиик. За то треба јавнти нопу да донесе окрут црввени.
II. Ђуричвовић раздаже, зашто да се овде закдетва вршиу црквеном окруту, кад то не бива код судија осталих судова, војима новерапамо част и нмане. Ко се веди не боји врста и евавфеља, тај се не бојп нін окрута.
М. Ганшиһ оаговара Рајпчиһу на вели, аго нош и изађе пя механе, одећа му не申е изо́ити uиће из главе, а што се тиче гопора г. нона Стева, вели, да у свадом суду има врст и еванђеле те нетреба носпти.
Р. Тајсиһ је зато, да остане по редавцији, јер и ако се судцје заклину сада друвче пе чини ништа, јер ми сада гројшло нов закоп. Узмеди се да је све једпо о́о пов у одежди иди не, онда он може навуһї и чакшнре.
А. Миаојвовиһ прото, налази да је овди пваипан свакп говор. Редавциа може остати вели, а може се и избрисати. Све једно је, свештенство има свој иронис по гоме сврикава заклетве и о томе свуиштнна немоае решанати.

Ношто је тақо нсцридена ствар председник нита: ко је за то да се изо́ришу речи „дрввени окрут" нев седи, ко је протвв нев устане, вишина седи и таво је усвојено да се изоставе те речи.

## Bp. 158.

Пзвесгнац ИАија Стојановпћ чнта чл. 35.

$$
\text { Bp. } 159 .
$$

A. Николајевић примећује да лекара треба да бира одбор, а не суа.

Предс. министар каже, да место речи "бпра" требл ставпти „предаяке."
Н. Милошевиһ мвења је да лекара и инжињера бира зб́ор.
II. Туричговиһ је аа редакцију само да се лодаду и општансви саужитељн.
I. Стојановиһ одговара, да се о служите.ьима говоре у тачги 14.
brotoman in ip cesy.
М. Гдишиһ напомине да се место речи "бира" неможе узети реч "предааже" вао што вели председния министар са тога, што се тамо говори и о нисару.
B. Васић вели, да све вваничнияе треба суд да бира у договору с одбором.

Ноповиһ номаже Вују и вели да ниеар пије мала чиьешй, њему се поверавају акта, толике ствари итд.
М. Теряибашић одтовяра, да је недосведно и неумесно тражити тачност од иредседника, а овало да му одоор намеһе вваничниқе.
М. Глишић помаже Тераибишиһа, а таво нето и Рака Кувиһ, Триви Милојевић и Мшлија Миаовановия находећи да је кмет одовораи sa сав рад. на кад то стоји нев опра, ког xоће ад нисара, а лекара и инжннера нев оира одбор.
О. Несторовиһ је нротшиаи тозе п вели, где год задире у ошштинско паадане треба одбор да решава. Суд треб́а да иредлаже све, а одбор да решава. Није ли добар писар дева суд предожи одбору да се збащи.
B. Стошић одгоиара, да је п он ва то, али онда да кмет не одговара за тачност нерсонала.
Р. Милошевић напомине како је као кмет пмао шисара, за ког је зорао да шаати недостатап, примеhује да председиия треба да бира, а одбор нек одpetyje паату.

Председник министар на говор Несторовныа одтонара да заиста одб́ор ия води рачуш о евнма издатцима. Одбор мора да ми за сие трошвове й иреко њега то иде. Зато се нетреба бојати.
C. Ноповић је зато, да писара о́ра одо́ор, јер вели из нснуетва се зва, да је пмет отпуштао добра нисара на увнмао рфава.
Р. Тајсиһ веди, да треба ищсара да бира одбор, а не шредседииг, јер сам впдно, где се шшсар судоб́и са свима кад зна да завнси само од кмета.
Т. Ђоровић је зато, да шисара бира суд, а левара и инжннера суд с о,бором.
М. Урошевиһ шита, којョ су то оиштински званичници? Нашто предсеаник одговара, да су то рачуповође, пзвршнони, правтиканти итд.
М. Мвловановић одговара Несторови立у на опо гле вели, ако је писар рђав нека предложи суд од-
 онште ствари.

Ј. Полувовић нели да суд треба щео переонал да цредаже одбору, а што се тиче одговорности зна се се по закону да сваки одговара за своја дела. -
А. Копаченић разлажже, да треб́а остати ири редакцији, јер је вели члан 46. побројано много дуаіности, ноје сиадају у еруг општинског суда а одговорност внетову.

Fi. Спужиһ кате папо пема ни једне тачке, воја брани председника. Кад је то, нако можемо патурити председнияу лице за шисара на да он одтовара за н, зато треб́а остати ири редакцији. Да се онет ниcap й кмет неби вдружили и чиннли зла, можемо се помоһи код чя. 70. и међ, остале уврстити в пиcapa (чује се, врл доб́ро).

Ношто је псцривена ствар председнин раздваја ова питања:

1. Aа писаре і Аруге званичниге бира суд, и
2. Ннжињера п леқара да предлаже суд одбору. -

Оо́оје усвојено је. Но иредседник примети да би ову другу тачву требало ставнти под члан 66. где се говори о правама и дужностида одо́ора а не овди.
М. Гарашанин падани да је само шредаагане неко ираво и дужност онтниског суда, на кад је то, онда треб́а то уврстити овде нни остала права и дужности. Међутим вели, требало би сва одо́орска права груииати у једвом члану, а сва, ошштинског суда црава, у другом чдану.

Председиив находи да је боде да се изложн 4.1. 66. एде ее говори о одбору.

Muнистар фннансије вели, да се по гонору r . Гарашанина може й овде нешто казатп, те да се ловеде у свезу са члапом који говори о одбору

Усвојено кад се буде дошло до чл. 66. да се тамо ставй 2. тач.

Бр. 160 .
Нзвестиаиц Плија Стојановић чита 2. тачку. Усваја се.

Ep. 161.
Пзвестиааң Плија Стојановиһ чита 3. тачку.

## Бр. 162.

A. Ковачевпи велін, да треба додати реч „и расходима. *
М. Спасић каже, да се ставп још и „но решену одборевом."
A. Николајевиһ шита, шта значи то „расн... тати приходима."

Пзгледа као да значи нзкључино раснолагатп без контроде одборско.

Іредседиик министар и иредседниг објасњавају да је буџетом одрецено, волшво се и нашта има потрощити, а ирево тога суд неможе. То све стоји у члану 66. а само реч „расшолаже* доиста је незгодна.
А. Гаврндовић примети да место речи „располаже" треба станити „рукује ${ }^{\text {. }}$

Сгупштина усвајато, но с тим, да се према тој речи изостави онај уметак „и расходима."

Бр. 163.
Пзвестилаң ИАија Стојановнһ чшта тачву 4. 5. 6. ห 7 .

Bp. 164.
Усвојене су све по редавцији, само код тач. 5. додато је „и расходима."

## Бp. 165.

Известиаад Плија Стојановиһ чшта тачку 8. за лавање сведочанства: о вадању, имању, стању, сродству и личним односима.

Ep. 166.
Алекс. Ниволајсвиь, тражи да се претходно прочита члан 8. о устројству опщтина, па да се говори.

Шошто председник прочита тај члан, Николајевић иролужава говор и вели, нема гаранције оставити самом суду да даје уверења, јер ће тада

много завнсити од расположеша и верасположена. Зато тавва уверења треба, да даје суд у здоговору с одо́ором.

Ал. Шоновиһ и М. Марвовиһ помажу Ниволајевића.
д. Милојковић об́асњава, да ће суд издавати сведочбе о сродству где се тиче пасьедства, а не о степенина сродства зарад ступања у орав. Аво је то, драим, да суд за то није меродаван. Онда ои се вепчанади они, војп се немогу венчати по закону, на основу таввих сведочо́к.
д. Рнапић одговори да се ше разуме да leе суд давати уверена о стененима сродства, већ иросто да ли еу род, браћа од стрнчева, тетке итд. где се то устражн.
д. Милојковић објасиана, да су судови више пута давали сведочо́у у којој позитивно кажу, да нису у сродству. Може аи се уважыти тавва сведочба? Такве случаје ја одбијам. За то су паддежне ауховне ваасти.

Илија Стојановия мисли, да би пајо́о.ье бнло да се најпре иретресе члан 8 , на да се тамо поброји све, воји су хрђавог владања, па онда се неби потрзао одбор за свани случај осим где би бно предмет веће важвости.

Никола Крупежевић вели, да је боле и лакше одо́орнику да дође и сто пута, вего пустити да пропадају ьуди. Има саучајева где се ради човеку о глави, на ту треба дати сведоибу.

І таво свуиштина усвоји да уверева издаје суд у договору са одбором.

Затин пита председник има ли во шта да говори о уверевима, о сродству, што је предог. Милојковвһа.

Авсеитије Ковачевић вели, да остане нао што је написано. Радве су подебене. Зна се шта је чщје. Аво се шште о степсшияа сродства, разуме се, надлежне су духовве власти, а у вривичним и другия предметима суд.

Ђ. Ђоровић, да се остане ири релакццји.
С. Itomoвић иримеһује, да се нинано неда суду, да изааје уверена о венчану.
A. Ковачевић разлаже, да је 8. тачка старог устројетна врло важна. Тамо је воји су хрђавог владања - треб́а да се о́авестихо а не да каравтеришемо неве кио рђаве, зато ту ствар треба оста внти за сутра.

Председник яели, аво је жеба скупитнне може се прећп преко ове тачाге за са,

Меһутим јавља, да госн. Стојан Be未ьовиһ не моле да учествује вшше у селшицама ваконодавног одбора због посла у канцеларији. Зато треб́а избрати друго Ашце у одбор.

Благоје Божиһ примећује да треба да остане у олоору, јер владини посланици, воји су учени и правныци вефнном һуте где се вроји вақон, а овамо


Ватим иредседник завдучи састанав у 1 сат но нодве, а избор члана аа законоданни одбор остави за сутра, кад је заназан састанак у 9 сати ире подне.
д. В. Јовановй.

Cesperap,
Уроіл Кнежгевиһ.
нодивсници:
Трив. Мпаојевиһ, Стеван Поповић, Никода Круиежевић, Tориее Миаетиһ, Радован Милошевй, Владислав Павловић.

CACTAMAF XVI,
3. Октобра 1875. годнне у Веограду HPEMCEAS It Димитрије Ђ. Јовановић. cespritar, Илија Стојановй.

За миниетаревпм етодом миниетри: унутранњнх дела, правде, финансије и грацевина.

## Бр. 167.

Ночетак седнщце у 9 и но сати пре нодне.
Председник отвара сасганак.
Осуствују Миаан Мидутиновиһ и Живко Недиһ. Ha oxyiy nata ux 106.

Нротокол јучерањег састанва није готов зато се нечнта.

Живан Јовковиһ тражи осуетво три дана. Свулштина одобрава, а тако исто одобрава се трн дана осуства Стевану Крстићу.

$$
\text { Бр. } 168 .
$$

Милош Глишиһ управа питање на председнинтво да му одговори, зашто, пз војих узрока и шта га рукоподи, да скупштинске седнице одређује оваво доцније од 10 сахати и иредлаже, да се одре申ују седнице у 8 сати.

Председник одговара, да п он дели мишаеша предговорннка, но то не стоји само до председништва, веһ и до владе воја треба да у седници шрисуствује, а ова је са нослом оитереһена, те зато се таво и ододнанају седнице, но да ће иредседништво о томе учннити договор са владом, и ако је могуће, вледане се, да се раније седнице одренууу.

Іредседанк јавва, да је г. Ctojan Be.ьrobuł јавно устмено, да неможе као члан у законодавном одбору участвовати, н предаже, да се друго ащцо изб́ере.

Секретар Срећвовин прозива. По свршеном гласању, добно је Д. Maruh 52, а M. Гарашанин 40 гласова, но ношто ни један није имао санршепу веђину, то је учивено уже гаасаве, и на овоме добнлі су, Матић 56, а Гарашании 52, и но томе Maтй огдашеп ва члаша завошодавног одбора.

## Бр. 169.

Председник јавьа, да се прелази на дневни ред и то на чл. 33. тач. 8. уетројетва опттисног да се повренуто иитање Димитрија Милојвовића о сродстиу, и Александра Николајевића о измени чл. S. т. 7. нстог закона реши.

Димитрије Мплојковић иротојереј, у подужем говору објасњавајући, шта могу ошштинска сведочанства нздана о еродству, учинити у саучају стунава у орак, мишлена је, да сведочанства о сродетву, нису меродавьа за завьучавање брака

Нетар 'Туричковиһ каже, да је законито, добро, корисно и ва народ и свештенике, да се усвоји онако, вако је цредяожено, дајуіи о томе внше разлога. у овоме нодномаже га Авсентије Ковачевић, додајући још и то, да постоји закои о црквеним вдастима, и кормчщји и да овді неможе никавве ядоупотребе бити.

Председния ставла па питање, усваја аи скупштина щредлог као што је? (Скупштина усваја.)

Рана Кукиһ, каже, да то иије доб́ро и треба

Предази се на шредлон А. Николајевића.
Алек. Нпголајевић чита чд. 8. т. 7. под $a, \sigma$
 дана й датим чшта тд. 349. Ерив. пост. й чл. 18. калитеднон занона, п щредале, да се речи под $a$, „проста преступиева* иабрину, а да се дода: ,дов се у ирава неновате". Тадо истя предлаже, да се у тач. нод а речи: „ия недостатка довазя," сасвия пзб́ришу.

Председиив упучује Пиколајевпћа, да нов предлог о измени чдана S. иоднесе, а овди ништа неснета, да се тач. S. чл. З5. репи, јер што се до-
 тач木у 8

Ниволајевиһ товори, да остане, тач. 8. чл. 35 неренена, дов он иредог од ч.д. S. не поднесе. У оволе подпомале га Ђуричвовин.

Миннстар правде у иле вааде ивјаввује, да учињени предлог п,де одоору, јер ире претреса незоже вада своју реч дати, пошто је ово једна еажна ствар.

Прелседив онет пзјаввује да се ова тачка 8 . ч.А. 35. ложе сад одлах решити.

Ннколајевни. Протинан је оволе онет, и тралй да се не реши.

Рава Кувић тражи објас нене, а од своје стране
 штинсви суд у договору са одбором, а остала сал ощштшиеки суд.

Председин. По тачкп овој, сва се увереша дају у договору са оди́ором.

о раздвојити по иредногу веговом.
Т. Торовиһ предааке, да се оно позпине на ч.1. 8. ивостави, и да одобору ия суду на благора. аумије.

Турритковй слазуући се са иред,догом Николајевиһа тралы да 8 тач. члан 35 . остане сада не решена.

Председник министарства у име владе иристаје
Председни: Прелазимо даве о сродству н другим личния одшошајми, хоһе аи одоор са општицским судом, наи сам суд уверења давати.
 птинаяа рди по десет села имаде, никако пије могуһе й одбор ове употреоити, но предаже, да сам ошштисви суд издаје таква унерена.

Ак. Ковачевић иротиван је разлозма Аврама Јовановиһа, и нзјаньује да остане вао што је решено, da се сведочанетва у договору са одбором дају.

Pasa Кукиһ остаје ири своме што је напред fasao.

Миаутии Гарашанин тражи, да се она тачка о дичним одношајима боље разјасии, јер као што је сала, може се од ние алоупотрею́а правити.

Мносав Марговнћ минена је, да се уверева у логовору са одбором пздају.
Д. Катић иротнан је оволе, и тражи да то ерии сам ошштинтви суд.

Пзвестилац Паија Стојановић, мишлења је, да не треба ии одбору нй општ. суду даті самово.ьу у иддавању ових уверена, по треба у чл. 8. т. 7. цитирати сва дела, за која се градаиии као хр户авог

вдадана онисати може. Па ако се го у тим тачкама нађе, нека се ошше вао рфав, а иначе не и сваво друго благоразумије појединих одбити.

Терзибашиһ предлаже, да се гласаще о хрфашои вадању од етране одо́орнива даје са белия и цриим вуглама.
К. Спужић мишлена је, да се уверена у доrовору са одбором нздају, а о сташу пмовноме и осталом да сам општ. суд пздаје.
II. Ђуричвовй слаже се са мипленем М. Гарашанина, Нлщје Стојановића и K . Служића.

Араг. Ризий жкели да се од дебате за сада престане, дов Нпколајевиһ ве поднесе иредао" измепа чл. S. т. 7.

Председиик даје на знане, да се щрелазп даве са читањем.

Нзвестилац Нл. Стојановиһ чпта тач. 9. која гааси: „9. уверава се, да ли се цротоволи прштених, венчаних и умраих уредно воде."

Нивола Мидосавлевиһ иримећава, да то пије могуһе извршити, тди се оиштнна састоји из впше села. -

Аврам Јовановић: Пошто окружни щротојереји врше иреглед овпх иротопола, то је ов протинан, то исто ираво и кметовима дати и с тим, једном лицу два тутора поставити.
A. Ковачевиһ даје примера да могу вметови свави пут прегледатн, на баш и ошда, над младиће за регрутацију уписују и из протокола изводе имена.

Председвия ставва на шитање: Усваја лй се ова тачка? Cкупштиа усваја.

Пзвестилад П. Стојавовић, чита 10. тач. која гласп: „Садејствује при нопсу жптеьа са државним властима, води тачно списан чданова своје оиштние, списаб лщца способчих за гдасање на збору, қао и сниеак оних айа ноја су дужна порез плаҺатш.*

Председик пшта скупштину усваја дн. Скупштина усваја.

Нзвестилац чита тач. 11. која гдасп: „чува сва општнвска пнсла, акта, вните и томе подобна.*

Іредседння пнта скупштину усваја ли. Скупштина уеваја.

Известилаџ П. Стојановић чпта тачाе с.ледеһе воје mace:
12., , нздајс сведочанста о томе, да је когод

13., „управьа општивском поштом, номоһу воје стоји у опнтинсвој свези са друтим оиштинама.*
14., „прима и одпушта општнвске саужите.ье."

Председник ппта усваја аи свушштина? Скупштина се одазиве: „усваја. ${ }^{*}$

Пввеснаац Стојаноии чита, да се последњи став члапа 37. укида ін тако te гласити: "оваки рачуни шнву се надзорној ваасти заједно са прнмедбама одбора о нстим, ако би паввих бпло."

Скунштнна усваја.
Нввестиадц јаньа, да је 15 -тој тачки додато: , прописује таксе механске односно пића, хдеба и т. д., у договору са одбором онштннвим. Скунштина усваја.

Јеврем ІІолуповиһ велл, да треба да се ставп црии став у дужвост оиштвнсвп судовима, да он

мора нознати оиштине, које пмају прана у потесима и утринама заједиичког, те да заједиичви решавају, доводеһt ово у свезу са иредлогом додатеа задону о потесима који је већ подвео, но пошто га је председаик упутво аи чева док се прелао реши, то је ШІодуовиһ прнстао.

Пзвесниац П. Стојановй чита: Члан 38. укида се. Сбуиштшна усваја.
 ски суд у варошима и варошшцал, држаһе недезно најмане два пута а $у$ седина једанпут редовие седнице; и дине, у воје һе се ове седнщц аржати назначние јошт у почетку снаве године. Но осни oвих редовних седница, може држати ванредпе свакад вад иредседник за вужно нађе и седницу народи. паи кад то одбор због нагомианих нослова захте." Свупштин уенаја.

Нзвестиад чита 4л. 46. који гласп: дредендпић општинеког суда, осим означених послова, има још ово да врши:
1., Он прима и отвара писма на ошттинекн суа удравьена, сви се нослови иреко њега доставвају општ. суду, одбору иди збору, и он је дужан све нарелое држанне надлежне вдасти, спошштити општшискоя суду, 0, доору шаі збору, у волико коме треба да се то саошпти, и стара се о иавршену ниховом.
2., Ои чува прн себ́и општнасви печат, и удара га на писмеша, што се од стране општннске власти издају.
4., Оп надзиава, да се свп нословп у општини тачно врше, одговоран је за све неуредности, узима

на одговор оне, гоји неуредно, небрежљиво и непскрено одправвају послове и ирема томе, чини да.ье надлежне гораве.

ј., „ Председиив општ. суда, може ошитиске званичниве дисцининарно вазнити увором наи тубитвом паате до 8 дана, а општински суд може их казнити тубитвом илате до 15 дана, и увлонити их са звања.

Дзсцишаинарну казну над општ, лекаром и инливерол, изрнче општинвв суд, а укдана пх са звана општински одбор, но иредлогу општннског суда."

Ношто су говорилп: Смньанић о другој тачки, да кмет неудара сам печат, - Ризнић да кмет неносп нечат пз суднице, - Ранко Тајенћ, да се зогу онштински знанчниц жалити одо́ору вад шх опщт. суд однушта, и понто је иавестиай дао своје објащнење, - Скушштина је усвојила овај 46. члан без нкакве издене.

Пзвестнай Стојановиһ чита ч, 1. 47. који гласи:
1., „Іредседнив, чланови општ, суда, вметовски помоһшици н сви остали званичници општ. суда, неsогу се удажити из општине без пријаве и одобрења.
2., Ошштиском кмету, члановиа суда и вметовсвни помоһницима, даје осуство до 10 дана општински суд сам, а до 6 нелеља, но иредходном одо́рреу одбора.

Свима осталид општ. званичницима, даје оеуетво сам ошитииски суд.
3., Ухитним п одаагане нетрпеһим случајевиа може дати осуства до три дана : иредседшну чааи еуда, који га позакону заступа, а председнвк чяа-

вовима ошшт, су да, влетовсвим помоһницима и свима осталим званичищщма општ. суда.
4., Нредседнива вад осуствује иди је спречен, заступа у дужности по звану старији чаав ошштинckor cyдa.

ј., Члана општ. суда, над осуствује нди је спречен, заступа қлетовскп помоћвщь, гојл није члан, нии ако их је више, којщ нису члановн, онај вот одреди општ. суд. А вад нема оншт. помоһннка, онда члан одбора кога одреди ошшт. суд.
6., Кзетовског помоһника воји није члан оншт. суда, вад осуствује пли је спречен, заступа члав општ. одб́ора, кога одреди оппт. суд.
7., Општннскпм аваничницима, кад осуствују шаи су спречени одређује заступника опит. суд.
8., Одоме, који је одрефеи да застуна у дулвности осуствујућен преседнива, пли члана општ. суда, наи почоћника гметовског, кад то заступине траје дуже од 15 дана, даје се навнада равна платн онога, когл одреһени вастуша. Накнада ова принада само онита, који певрне пшвакву другу паатежну службу. Опоме, коме се даје осуство од дуаности, наи који је епречен у иршењу аужности 3 бог болести, тећII he mata it зa speme осуств, а у свиза другім случајевима осуства, зб́от свога посла наи зб́ог носаа општнисог наи народног, воји је нарочнто плаһен, као и у саучају осуетва дужле ол 15 дапа, паата престаје." Скушштнна усваја.

Baca Стопић тражи, да се ичл. 52. претресе, вао што је јуче решено, ко може бити одоорвпк.

Председник прнзнаје, да је скупштна репнла да се о овом члану гонори вад се дође на ред.

Радован Мплошевиһ предлаже у подужој беседи, да свака онај, који плаћа подпун данак може биті одборние.

Јепрех Шолунонй у подужој беседи щротиван је да може сваки бити одборник и кмет, и предлаже, да може само онај изабран бити, који внше нма имана од онога што sу се по закону шродати немозле.

Адам Вогосаввевй чуди се, каква је то општинска самоупрана, кад хоћемо да пронисујемо онштиии кога она може изабрати за вмета, а кога неможе. У томе подшомаже га Д. Катй.

Раньо Тяјсић, одбија свагу сумњу од спротиње, да је опа непоштена, а у томе га подномаже и $H$. Крунежевиһ.

Тераибашић одсудно годори да се ограничи ко може б́ти одборник.

Радовап Милошевић но други пут у подужој беседи опет своди своје мишлње на то, да онај може бити кмет воји плаћа подшун данав. у томе га подпомаже Алекса Њоповић и Ђоровиһ.

Ан. Шумкараң иредлаже, да може бити онај одборник или кмет који има прадо бирати. У овоме подпомаже га Стеван Шоповић, Арагутиі Ризпић и Јован Рајпчић.
II. Туричвовућ и Милија Милованоии_ уевијају редакцију.

Живко Чолаћ говори о шуми да одборници треба добро да чувају.

Теряибашиһ сноди свој топор на то, да ако се усвоји, да може бити свакп одоборнив без ограничења чаан 52., онда ће се испунити то да доце комуша.

ПРО
15

Адс. Ковачевй предлаже, да се члану 53. дода: „но и они немогу оити изабрани, воји подпуп грађансви данак ненлаһају," - и с тнм се избегава замена у чд. 52 -гом. У овоме га подпомаже Војин Paдyдовй и Рака Кукй.

Председниь ставьа па гдасање: „Ко је за то, да ноже бнти кмет, члан, помоһник, одборник шаи заменик који нешлаћа подпун данак од 6. тал. тај нека седи, а који је да може бити няабран и онај који плаћа мане од 6 талира тај нена устане. (Вишина седи).

Скупштипа усваја.
Laje ce четврт сата одмора.
Носле одмора.
Іредседиик чнта указ Његове Светлости појим се мииистар правде овлашіује, да може на робпјаше јошт 192.500 гр. нор. за 1875 . т. утришитн. Упућује се одбору тинансијевом.

$$
\text { Бр. } 171 .
$$

Председник нзноси редакңију чяана 52. „Свакь који ила ираво гласања на ошшт. збору, и иааћа ноддун грађански данак ии има непонретних добара, може бити изабран за одборника,"

Милован Сиасиһ противан је оној редакцији, а Паја Вуковић вели, да није у пачеду решено.

Адам Богосавлевиһ доказујуһи да није иетина да анај који је богат мора оыти и паметнији и ноштенији од сиромашнијег човена, - навео је за доваз овс две носдовице: дебело лепо, а богато мудро, іІ другу, поја је неучтив пзраз и oto roje ce подигаа даржа у скупштини, но ношто је Адам узео реч натраг, с тим је п впва престала п ствар свршена.

Коста Спужић, Алежса Шоновиһ и Војин Радуловин, опет говоре о томе, да може бити пмет или одо́орник онај воји шлаћа подшун данак, наводећи за иример да има житеьа који имају вапитал пли радну на $5-600$ дук. цес. али немају непогретних добара.

Јеврем ШІоууюови говори за редакцију.
Известиааң Иамја Стојаповић наже, да би се могло оваво вазати: „Којиима непокретних добара, или сталну радпу," - и с тим се попуњава тражење Спужића, Поповића и Ралуловића.

Миленко Петровић предаже, да и они немогу бити изабрани за кмета или одборника који поред нешлаћања подпуног данва, јошт само тенино имање имају, и на женину или туђу ширму раде.

Милован Спаспћ цредлаже ону исту редакцију као и известиод. У томе га потномаже Ђоровић с додатвом: „или није под фирмом," Алекса Ноповић: „коју на своју руку ради."

Радован Милотевић потпомаже редакцију Илије Стојановића.

Председнив изиоси на редакцију: „Сваки воји има ираво гласања на ошштинском збору и има непокретног имања, или има сталну радњу воју на своју руку води, а плаћа нотпун грађански данак може бити изао́раи ва кмета и одборнига. " Скунштида усваја.

Ep. 172.
Пзвестияад чита чл. 53. тачку 1. која гдаси : „немогу оити нзабрани за одборнике :

1. Чивовници надлежателства, који над општином непосредно надзиравају." Свупштина усваја.

Пзвестияаң чита тач. 2. која гласп: општинсни званичнци под наатом, председник и чаанови оиI. суда, као и саужите.ыи општинсви и других јашних ваддежатедства.-
 избрани за одборнике.

Fiовачения, кал се бришу речи: „учитевн јавних швола онда и они могу бити плетови, а они нису y ставу da uрше лве дуаности.

Aлекса Hоновиһ и Коста Спужић. Да кметови могу бити одоорници одсудно еу противдй а да се учитеди могу бирати, толе нису иротивни, пошто еу то лудй разю́оритіі й бащा аа таzове послове потрею́ни. Потномаже их Петар Стефановнһ и Радован Мшлошевић с додатвом, да ако доһу свсштеници за одборинве, могу и учитеви.

Јеврем IIIолуповиһ, што се таче кметова и он се слаже са Алевсом, али што се тиче учитеља иротиван је да могу бити одборпици. У овоме га потиомаже Рака Кукић.

Димитрије Матић у подужој беседи разаажуһи цељ за какву су учитежи, шалази, да је одбор добро учиния, пто је учитеве у ред осталих житела увретио п усваја редагцију одбора. Потномаже га Aparyran Pusнић и Bojuн Радудовић.

Илија Рагајац щротиван је да могу учитеди оити одборници.

Сима Несторовић предаате, да се реч ,осим" избрише и тад немогу бити кметови одоорници. Нотномаже га Милија Мидоваповић е додатвом, да могу учитеви бирани оит

Петар Ђуричковић иредааже да се дода: „да учитеви неморају долазити у одбор кад им њихова пколека дужност недозво.ьава."

Господив министар просвете у подужој беседи говори, да и он вије томе иротиван, да се могу учитежи вя одборниве бњрати, во с додатком, „кад пм шволска власт одобри.- Наводи да има учитеља добрих, а пма и слабих. Добриза, који се у својој дужности одликују, школска ће вааст увек дозвоьавати, а слао́тма пие н с тим Һе се и слао́и трудити, да могу ово право задобити. „IIIволсду власт" неразуме министра, веһ ову коју жели по окружвим варопима још ове годвне поставити.

Жквко Стешановић противап је да могу учитеви бити одборници, јер свана ошштина гди се учите.б мешо није напредовала.

Иввестнаяц Илија Стојановиһ објасњава, да овим чланоз 53 . није онштина приморана, да бира попа и учитеља за одборнива, но ако има вољу.

Председник министарства, пристаје да се реч „осим" избрише, јер донста нема смисаа, да онај, који изиршује наредбе и кога контролише одбор, да ноже бпти сам одбор.

Председнив изпоси редакцију која гласи: „онштннски званичници, председник и чланови оппт. суда и сдужштељи општински и других јавних наАлежателства, не могу оити избрани за одборнике, дакде који је за то нек седи, а ко је иротиван нек уставе. (Вишина седи).

Свупштива усваја.
Известнадд чита 3. тачву која гляси: „сродници до другог степена зав.дучно.*

Аво су оваки сродиици случајно изорави, старији по пзоору узима се за одборнина.

Аржавни чиновници осим оних под 1. могу се примити за одборниве, само по одо́рену својих надлежних министара.

Никола Крупежевић примећава, да по оволе може рођени етриц и синовац да буду.

Известилад пита, да лі се ово односа и пзмеђу кмета и одборника.

Скупштина објасњана да се неодноси.
Председник ставља питање усваја ли свушштина tpehy тачву.

Скупштина усваја.
Састанак зак.қучен у 1 сат по подне, а заказат за сутра у 8 и по саті.

> Дрежседиив,
> Д. В. Јовановй.

## Cexperap,

## Илија Стојановић.

опуномотепи потшисници :
Трив. Мшлојевић, Стеван Поговиһ, Ник. Крупежевиһ, Торђе Милетић, Радован Милошевић, Владислав Павловић.

## CACTAMAK XVII,

4. Октобра 1575. године у Веограду у 9 часова пре долне. nfeackanix:

## Димитрије Јовановић. cemextap,

## Адам Вогосавдевиц

За мпиистарским столом: министар иредседниぇ, министар просвете.

Іредседник објани да је на реду иретресање тачке S. чаана 35. општинсвог уетројства, во како

та тачка стоји у свези са тачвом 7. члана S. истог закона, то һе пзвестилаң завонодавног одбора прочитати одборско мишлење о тој измени.

## Бр. 173.

Пошто иавестилац ирочита извештај,
Председник учини приметбу, да треба још додати: који су осуұпвани ва злочинетва п престунлена, која воде за собои губитаг грађансве чаети док се неповрате у грађ. права ; но кад

Димитрије Матић објасни да се то разуме, јер су у редакцији стављене речи: „из користовубба учињена," - скупштина усвоји одборско зишлење, а с тим и 8. тачву чл. 8 .

## Ep. 174.

Илија Стојановиһ чита чя. 55. на воји
Радован Милошевић цримети, да свп одборници треба да служе но 2 године, на да се наново биpajу и то не воцвом, јер he се тревити да изпуку коцку и они које опшнина није рада да нма више за одбоорниве.

Глишиһ иак остаје шри том да вуву воцку, јер ће у одбору увек ияати п етари одборнива, воји опщтинсве ствари познају, на што скушштина усвојп члан б5. онако, како одбор предлаже.

$$
\text { Бр. } 175 .
$$

Іри члану 58. узе реч
Глишић и предложи: да се у 4. тачци дода, да се учитељи и свештеници неморају примити избора, воје скупштина усвоји.

Бр. 176.
Код ч.лана 59. примети
Глшшиһ да му је пејасно да се одбор попуњава заменициа, јер општина је заменика пзбрала само sа заменпка, а пе за одборника, и онда би нзгледало, да га суд иа једног авања иремешта у друго, наш!т

Илија Стојановнһ рече да се каже, приврслено га поставва за одборнива п тако скушштина усвоји предлог Гаишића да се дода: а дотле одо́ор заменщцима попунава број одоориика.

Бр. 177.
Чаан 60. спупштина усвоји с тим да се тадири аамене динарима т. ј. у селима до 50 , а у варошима до 100 динара. Само штто

Рпзнй пзјавбује, да му је нејасно, којп се узроци могу навсети, на да се избора не мора примити. -

Форовиһ аражи да неб́и требало да се прими нзбора за годину дава сваки, војп јс год важњен пао год што је казато ін за пзбор кмета.

Божић се слаже са Ђоровићем, јер овако кад се неби иримио, шта ои после бнло.

ІІІлуповиһ тражи, да се мора и носле казни црнмити, јер би се богати отжупьивали и избор би шаддо увек па сирожашне људе.

$$
\text { Бp. } 178 .
$$

Флан 64, усвојен је без дебате.
Ep. 179.
Прп 66. члапу
Дпм. Матић предлаже да се приа тачва овако измени: да се годишњи бупет са садејстиом одбора

сачини и одоf́pи. У том га номаже и Панта Joвaповй.

Председиив напомиве, да то што Матиһ иредаже, стојиу чл. 65, а Гаинић наводи да о томе стоји у чя. 78.

Тачва поя а, б, в, г, скушштина уевојы, а тако и тачка под бројем 2, при тачци 3. узе реч

Председник и наномену, гако државни правобранпоци заступају општинске парнице, како се вбог њих оиштиве често не могу да норавнају, на предлаже да скушштина расправп пто, да општина при вођену парница о земжи под шулом, независи од правнтелства.

Панта Јовановиһ паводи, да ово пто прелселнив ваводи, нестоји у свези са овим, јер та јествар законом уређена; овде је питање, да одбор може одредити пуномоһника да ошштину пред сулом застуна у свима парницала, зато је он за редавцпју.

И тим бп усвојена и 3. тачка.
4. й 5. уевојена је без дебате.

При 6. тачки узе реч
'Буричковић и тражи да се стави већа пишра, да пеб́н одбор за мало веђу грађевину увек морао да тражп одобреве од лржавне власти.

Паија Стојановиһ упућује г. Вуричковића на чл. 13. ла о веһппм сумама ретава збор.

Терзибашић наводи принер, вако по пеке оправве н. пр. кречење нете школе у вароши кошта можда 1000 дук. па зар није стидно и за такве маленгости сазивати зб́ор.

Милија Миловановић каже, да незна нако је у варошима, но он се слаже са Илијом Стојановићем, јер и он је исто хтео Ђуричвовићу да оаговори.

Шолуповић паводи, да одбор у варошина може за сваку грађевину понаособ да решава.

Алевса Поповић одговара Терзибанииу, да се за веће оправке ноже помоһи и буцетом, а да се не мора за свашта збор звати.

Скупштина ту тачку усвоји по редакцијш.
При тачци 7. узе реч
Алекса Поновић, тражи да раде и они, који нивакав данак пеплаћају и противан је томе да општиневи суд ложе ослобођавати од дичног рада оног, воји шлати, јер на тај начин суд може нога за инат и да не ослободи, на га може принудити да сам лично ради, у том га номаже и Иащја Стојановић.

Радонан Милошевић пита, нашта су ове речи ако суд одобри. Зар да морам питати онштинсви суд, хоће ди прщмити надничара эесто мене, кад jа внам да he ой бобе од мене радити?

Председния објасњава, да не се суд само опда питати, кад ко нити даје за себе замену, нити хоһе сам дично да ради, него хоһе да плати.

Панта Јовановић говори, да је добра редакција, јер од шлаћаша данка изузети су само скитајући се цигани, а после овим се невзузимьу опи, воји неплаћају нотпуши данав.

Боровић је противан редакцијп, јер ко неплаһа потпун данак, он нема ши ираво гдасања; нашто ду Панта Јовановиһ одтовори, да то но овом не стоји.

Мидосав Марвовиһ није за то, да се стави ко има ираво гласања, јер то ирано може й да се изгуо́п.

As. Шоповиһ предожи, да се реч "тераити," замепи са речи "сносити," воје скупштина усвоји.
М. Терапашић пита, да лі би се ногдо овде ставиті и то, да и етранци у Београду сносе оиштинсве терете и трошвове.

Председиик министарства држи, да је сасвим умесно интане Терзиоашића, али се то неможе извршити, јер he њихови ваступници щротив тога да протествују, за то да се остави даьем раду вдаде, која на томе ради.

Никола Крупежсвић шита, кад се тиновиици и свештеници отвупе од рада, ко ће онда шихов део рада на пример пута й т. д. да нзврпи? Зато је мишлења да се рад не замењује новцем, него личном заменом.

Скупштипа усвоји целу 7. тачку ио редавцији.
Тако исто S. и 9. тачва би усвојена без дебате.
Нредседния иредложи, да се овом члану дода и 10. тачка, воја гласи: да се изб́ере општинсеи лекар и инжњер по иредлогу општивсвог суда, коју тачку скупштина усвојш.
А. Поповић преддаже да се дода п ово: одобрава позајмице између појединих општина,

Председник јави да је овде место, где би се ногла додати и 11. тачка о щродаји повретвости, а
А. Поповиһ предложи, да та тачка глдеи: о отуђењу и нозајмици покретних ствари.

Вуковиһ је противан предлогу Алексе Поповића, јер и сад једна онштина другој може зајмити щта лоће, само ако има вере јелиа у другу.

ПІолушовић каже, кад одбор решавя о отуђеву покретности, разуме се да може по позајмици решавати, јер " то је неко отуђење.

С тим сяупштана усвоји 11. тачहу да олорор решава о отуђењу нокретних ствари.

$$
\text { Ep. } 180 .
$$

पл. 69. усвојеп је без дебате.

$$
\text { Бp. } 181 .
$$

Код ч.л. 70. узе реч
Сима Несторовиһ п прнмети, да су наши оиптинсви иисари већином нетерани чиновници, банкротирани трговци, зато тражи да и збациваве писара одбор преллаже збору, као год што се цронисује за куетове и чланове.

Глшшић неодобрава Несторовићу, да су нащщ општивски писари онаки, као што он даже, нето вели, то су већином добри дуди й камо среће, да су нам сви чиновници вао ови.

Нредседник министарства вели, да овде није реч, какви су нам општинскп нисари, него држи, кад одбор ноставқа нисара, ираво је да та он и отпушта, а не абор.

Несторовиһ наводи, да само онај, који не жнви у селу, тај неана да су нати оиштински инсари тавви, да he завадити іл два ова у глави, зато остаје ири своме, да их онај п збацује во нх и плаћа.

Ђоровиһ наномиве, да је то шитане решено, по оира онај и постав.а нисара.

Ђуричковић вели, да је решено ко бира и поставьа иисара, али не и кора збацује и слаже се са Несторовићем о томе, навви су нам нисари, и мисли да треба да пх отпушта онај ко их п плаћа.

Коваченић мисли, да би скупштина была недосяедна кад би то опет решавада, јер је једаниут решено, во бира писара тај га и збацује.

Председник нзјави, да је пзлишан сиави да.ьи говор о иисарима, јер о томе је всћ једаниут решено. -

С тим би усвојен цео 70, чл. онавав, вакав је одбор иредложно.

Бp. 152.
पл. 76. и 77. усваја се без дебате.

$$
\text { Бр. } 183 .
$$

Кодчя. 78. уse реч
Милован Спасић и пита ко се сод речи „свава општина разуяе, дали општински суд вли одоор, зато иредлаже да се стави оиштинсви суд, несто речі „свака општина."

Панта Јовановиһ наводи, да је ово пштање, о номе Cuасић говори, већ расиравьено.

Милован Сиасиһ вели, да се из оне тачке не види ко саставва буцет, а ко га одобрава, јер под речи општина, може се разумети и одбор, на зар одбор сам и да ирави и да одобрава оуцет.

Іредседник наводи чл. 65. но коме одбор прегледа, измењује и одобрава буиет.

Свупштина усвоји цео ча. 78. но редакцији.
Бр. 184.
Члан $79,80,81,82$ и 83 , усвојени су без дебате.

Ep. 185.
Код ирелазног нарсқена узе реч
Ковачевиһ и рече, да је кратак рок до 1 . Новемора, јер се до тог времена овај закон мора ирештамиати, свима општинама послати и прочитати.

Илија Стојаповиһ предлаже, да се усвоји ово прелазно наређење, особито и кад влада томе није нротинна.

Спужић иредаже да се реч „извршити," замени са речи ,отпочети," јер сло једаниут признаяи да се сви избори но овом закону немогу за дан пзвршити.
 рок, јер ово је благодетни закон за цеду земьу, па је рад да народ што пре овуси његов плод.

Глинић предаже да стуши у живот вад га Кнез потпише.

Среһковић пристаје да овајјанон што пре ступи у живот, али почем су многа наша браћа на грапицп, то изјавьује жежу, да се пзбори без њих не предузимьу.

Скупштина усвоји прелазво наређене по редакцији. Затим

Председвик уиита и свупштину ит вааду, усва¡ају Аи овако цео завон, пашто се и скупштииа и вдада једногласно одазване са: јсваја се.

Hocse $1 / 4$ часа одмора.
Нредседния јави да известндац завонодавнот одо́ора има о овом закону о општинској самоупрвва да учнни једно зало саопштене.

Бр. 186.
Известиац Иаија Стојановић напомену, како је одбор учинио једну случајву погрешку, те је изгуо́юо из вида пеке речи у члану 76. воје вису прочитане, а то су ове речи: „воја ои била противна материјалиим завонина и височајшим наредбама. -

Мин. иредс. иредлаже, да се ова ствар врати оаб́ору, јер је врло важна, па неб́и ваьало о пој тек овако насумде решанати.

Ниголајевић мисли да ако се неуметне реч „матерпјалним," онда ве само да немамо никавве сп гурности у општннскнм стварима, него нам и сва наша самоуправа невреди ништа.

Пан. Јоваповић држи, да треба да остане овако, жао што смо решили, јер закон је закон, нема никакве разаике између постојећих закона, биаи материјални или формални.

Дим. Катић шредлаже, да у чл. 76. остану само ове речи: општине и општинске вдасти стоје под врховним надзором владе, а остадо све да се иябрише, јер се зна, каго ће вдада прево надлежателства вршнти тај надзор.
А. Попоиић предааже да се ставе п речи : височајшим наредбама.

Панта Јоваповиһ вели, да се у нашем законодавству неупотреббава више та реч: „височајше," нашто

Алевса Поповиһ разлаже да вије све једно: височајше наређење и наређене државне вдасти, јер прво означава законодавну власт, а друго може значити и наређеша вапетана и начелства.

Министар правде наводи, каво о овој ствари не уоже бпти дебате, јер влада није саслушана, зато предлажс да се врати одбору.

Иаија Стојановиһ предложи ла сеупштина и одбор тај завон јощ данас сврше.

## Бр. 187.

Почем је био исцрнжеи аневни ред, то се по ствари.

Тако скупштина усвоји одо́орско знене, да се село Добрне у опр. ножаревачьом чдвоји од среsа моравског и иреда среву мдавсвом.

Таво исто усваја се и одборско мншлеве, да се засеов Веселиновац од среза колубарског одвојп II дода срезу ваьевском.

Затим се quтају ове интериелације:

## Ep. 188.

1, интериелација Раденва Драгојенића на министра грађевине, зашто срез звиждсви округа пожаревачгог, оправьа пут од Маркове крчме до Грабова, кад то несто шринада округу врајинском?

2, ивтернелација Петра Катића и других на мииистра иросвете, којом шитају, зашто митрополит и владике калуђере млађе од 40 година, зналй министар за неморадно владане невог игумана Пантелимона и хоће лі министар да поднесе предлот да се манастирске парохије иреда,ду мирском свештенетву.

3, интернелацију Др. Ризнйа на министра унутрашњих дела, којом пита зашто недоиушта да у Аравђеловцу постоји и аманетна пошта?

4, инторнелацију Јована Ботковића пІ других, којом шитају министра председиика да аи је што рађено по његовом предаогу, воји је свупптини 1873. године ноднео, да се стане на нут злоуиотребама свештеничким п који је ирсдлог дат влади на дали paa? -

5, интернелација Ризнића, нојом нита министра грађевнне, да ли се пут од Кутлова ди Аранђеловца сматра као државни, окружни нли срески, на аво је срески, ко га тако назва н по вом закову?

6, интернеляција Жике Мпленовића, којом пита министра унутрашших дела, зашто неодобрава народу среза тимочвог, да купи готову вућу у Новом Хану за среску канделарију?

7, пнтерпелација Полуповића, којом пита ми нистра грађевине, да ли му је познато, у каквом се стању валази стара римска камена һуприја па реци Скрапежу блиау Ножеге и мислиай да предузме какве мере за одржање те Һупрпје ?

8, интериелација Арсснија Гавриловића, којом иита миниетра трађевине, зашто пут са Цера до Шапца впје направьеи и хоһе ли наредити да се прави ?
9. ннтерпелација дпмитрија Димктријешица, нојом шшта министра унутрашњих дела, зашто се ванцеларија среза брзопаланачког нз Неготине непремешта у Птубпк, кад је негов пред.яог о томе прошла свушштина упутиа влади на дали рад?

Затим се ирочиташе овн предлози :

## Бр. 189.

1, предлог Спужиһа и других да се свуда по варошима установе трговячкп занатлијсви одбори.

2, предлог Јована Бошковића и других о томе какве измене и допуне да се учине у уставу.

3, предлог Спуанһа о побоьшану стања учителског.

4, иредлог Петра Катића, да сви чиновници и пензнонери најдаље за 30 дана од над овај закон у жнвот стун, трнну свој новац из страних земаяа, где су га год нод интерес дали, иначе да иагубе пензије и да се из државне служо́е отпусте.


5, иредлог lloлуновића, да се отночне земьа убаштинавати ирема наређену грађапског завонива.

6, иредaог Милије Миловановића п других да тапије до 200 дщнара могу потврђиватн сами општинсй судови, а тапије веће вредности да потврђују само онштински и опрулни сулони.

7, иредлог Спужића, да катешије ниита друго несмеју продавати осим каше и разног фабрицираног Iuヶћа.

8, иредлог Aвраза Јовановиha и других, да се на свима ордовитим местима нзмеһу постојеһих параула, још но једна дода, и да се број стражара од 4 на 6 нониси.

9, предлог Сиужиһа, да се у Папцу уетанови виша женсва пюола.

10, предлог Петра Туричковића, да одсад ностоји касарна у Алевсинцу и да садани понтонени мост, који је нодигнут радп пролазка паше војске остане подигнут и у будуһе.

11, предлог Новака Милошевиһа, да се зарад побовыана учптевског стања учитебске класе сведу на 5 класа тако, да је пета награђена са 150 , а црва са 350 талира и да носде 30 годшна служб́ учптељи добијају потпуну пензију.

12, преддог Cпужића, да се нивакав чнновнив без негове молб́е непремешта пз једног места у друго, а хрђав и несавестан чшновнив да се о свом трошву премешта. Тако нсто и судија неможе боти премештен, док му се кривица неизвиди.

13, иредлог Петра Катића, да се погранични нлот, карауде п грејање стражара одржава ирирезом ол свију данак шлаћајућих главау Сроији.

14, преддог Живе Миленовића и аругих , дa свава пореска глава пааћа оир сиештепшду по 3 гр. qар. на пола године.

15, предлог Арсениа Гаврнловића, да се грађеше путова п ћуприја пзнова надницама ради, или лшцитадијои предузимачу даје, ша да народ то прирезом плаћа, изузнајуби сеоске и општиске путове.

$$
\text { Бр. } 190 .
$$

По прочитану предлога скушштиша одобри Пвку Oетојићу осуетво аа десет дана.

$$
\text { Бр. } 191 .
$$

Стошиһ пита, рде су вдадини посланици: Недић, Живковиһ и Стојповиһ, нашто му иредседния одговори, да су прва двојица болесни, а за Єтојновића пезна гліі је.

Ђоровић предлаже, да се позову, да најла.ве за три дана дофу, шначе да им се место огласи аа уиражнино.

## Ep. 192.

Гаишић предложи и скушштиба усвоји да се од сад нечитају цели предлози, нешо само изводи нз њнх, јер онако се много туо́и времена, а затнм иредседиив заваза седвнцу за после подне у 5 й но часова.

Продужешо после подде у 5 и по часова.
Председии јавп, да је одбор поново ирегдедао чл. 76. ошшт. устројства, зато да чујемо извештај одборевк.

## Бр. 193.

Пзвеетилаң Иацја Стојановпћ прочита пзпештај, који овако гдаси :
Народној скуиитини.

Іо одауци скупштинсвој на данашњем састанку, завонодаиии одбор размислио је о ономе, каво се пма

разумети ч.л. 76. завона о уређењу општина, и нашао је, да се тај чаан, а имено његов завршетак где је реч 0 „државним ннтересима или пословнма има разумети у смшслу ча. 130. земақског устава, који гласи :
„Oпштинске власти дужне су поред оиштинских послова, да врше у својој општини и држжавие посаове, гоје им закони оиредежују.

Одбор је ово илади саонитио и она је ва ово дала свој пристанак.
t. Октои́ра 1875. год. у Београду.

Предссдмах одкора, II. Ј. Вуковић.

## Навстиааи:

Илнја Стојановй.

## 4.ланови:

A. Матић, М. А. Глишић, Ранго Тајеић, Рака Кукић, Аксеитије М. Ковачевић.

Петар Катиһ, Бурђе II. Ђоровиһ.
Іредседник иешричавши, ваво је тевла ствар ири решавању чл. 76. рече, да је та ствар веһ решена, и да скуиштина но 73. чл. пословног реда неможе да опозове своје решење, па сад скушштина нека размисли и нек важе своју носаедьу реч.

Паија Стојановић довазује да ове речи: „државне власти, за државне шнтересе или нослове, " ностоје у прешису одборовом нензорнсане, одавле се спави може уверити да је тано. И по томе одбор ненде на то да аруго мннлене протури, но оно гоје је изреко, а ово исто тердй и влада.

Шредседник гале да пезна, шта је одбор мислио но из стенографских болежака внди се шта је казао.

Спужић је за то да полицџја закључак општин ске власти неможе ноншнити, а то није нй мало противно уетаву.

Милија Миловановић, зислй да је то питање решено јутрос и сало је дато одбору да допесе редакцију. Зато је свави даљи говор о томе излишан.

Алекса Шоповиһ држи, да је овим чланом 76. остао загоп о општинама исти што је и бно, општине ће п одсад да сауже полицији, која ће и да.ье чинити што јој је вола.

Ниволајевић доказује да треба из 76. чл. да се ивбришу опе речи: „само она закључења абора, одбора иди општинског судя задржати од извршења, па п уншштити, која би бнла противна ностојећим законима или завонитим наредбама власти," јер ако то остане, то һе полицијай даље моћи да чини своју самовољу.

Министар председник раздаже, да чл. 76. односи се на државне послове, а пе п на општипсве унутарње, а да te се тај члаи тако тумачити, видиће се из протокола, како га је скупштина разумела.

Уром Кнежевиһ, предааже, да се најшре сврши о томе, је ли чл. 76. решен пли није, јер аво није, свршен, он нма о mему да товори.

Председник одговара, да достојанство скушштине недопушта да износи стенограшске белешке те да се внди је ди чл. 76. решен или није, зато нека говори ко капо може И зна.

У рош Кнежевиһ довазује, да над овштинама $_{\text {ро }}$ држана зора водпти надзор, тако је свуд у целом свету, па и у републшанским државама. По овом члану мояке п полщција да ношнштава ошштинска завбучења, али како п збор уоже да чини пезавонитости, зато й везу треба контроле. Овде је погрешна у штшанзацији, зато он држпи, да како прва надзорна власт даје своје разлоге, да таго и збор даде своје, па да о њима виша надзорна власт решава.

Вуричковић наводи члан 116. нословника, по коме скупптина у догонору е владом може одступити од носаовног реда, нао што смо по вему и одступили и ствар одбору вратиаи. Предлаже да се у овом члану поброје колико је могуһе све етвари о војина општина неможе решавати и само решења оншгинска о тим стварима, да може надзорна власт уништавати.

Илија Стојановиһ вели, да се не нзб́ришу речи у чл. 76. као што пх и влада није пзорисала, па ће престати свака да.ьа забуна ово тога.

Тајеиһ доказује примером из досаданег скуиштинског поступа, да и ч.я. 76. није решен, нето да га треба сад решнтн."

Несторовић предлаже, да се после речи задржати од пзвршења па п ушшшнти, додаду речп : „која би бшаа противна ча. 130. устава.

Спужиһ тражи да се код речі „упражњава тај надзор" додаду ове речи : према 130. чл. устана.

Министар тинансије напомине, неби ли добро било да овај члан овако ночнве: пдржавни интереси пли послови, пад се врше општинском влашћу,

заштићени су државном влашћу и онда би бнао да држава не надзирава над општинским, него сало над државним послонима." То мишлеве потпмаже Спужић, Миаја Миловановиһ и Рајичић.

Бова Милетић, тин што сло последве речи у чл. 76. изостанпли, тим смо бащ ишди, да се тај члан измени тако, да полшциа веможе вшше утидати у опитинске ствари.

Плшја Стојановй шрочнта релакщију одоора.
Милосав Марковиһ иредаже, да се усвоји иредлог миннстра тинансюје.

Полуповиһ тавође усваја предлог иинистра Финансије.

Алекса Поповиһ држи, да и влада усваја иреАлог миннстра фннанспје, па эато не треба да.ье говорити.

Министар иредседиик јави, да һе мииистар финанспје ла нанише редакцију.

Редакција гласи овако :
„Опитине и општинске власти стоје под вр ховния надзором нааде, која иреко својих дотичних надлежатедства извршује и упраж нава тај надзор, на основу вога она има права само она закључена, збоора, одбора чди еуда ошштиневог задржати од извршена, која би била противна ностојећшм законима наи законитим наредбама за државне послове (ча. 130. уетава).

Противу одлука дотнчних надлежателства, гојима се закьучења збора, одбора или суда ошштинског за,джжавају од извршења, чоже се абор, одоор иаи суд жалпти дотичном министру, поји һе, пошто ствар нзнди, зак.ьучење збора, одбора или суда одобритп, паи увнщтити.

Закьучеша општинског збора, одбора или суда извршна су, аво вадлежни иинистар најлаље за 20 дана, од дана иријема закдучења, ствар не реши.

Ако ошштнсва вааст неће да ерши завоше пли зағоните варелбе државне власти или послове, државна he васт принудити дотнчву оишину, да то нзврши, или tее на њен трошак сама извршити."

Шошто министар иредседниぇ објасни, да по овој редавцији непосредна падзорна васт неможе уништити закдучена општииска, во пх може само обустанлти и на решене дотичном министру иредложнти, скушштнна јелногласно усвоји ову редакцију.


## Cenyearp

А. В. Јовановић.

## Адам Вогосав.бөвиһ

опуномотен"цИ :
Тривун Милојевић, Стеван Поповиһ, Никола Крупежевић, Торђе Милетиһ, Радован Милошевиһ, Владислав Поповић.

## CACTAMAK XVIII,

у Beorpaду 6. Oктобра 1s75. година. memoctaniso
Димитрије Ђ. Јовановић.
centerar
II. Gрепговић.

Од миннстара били су: председник миннстарства, министар унугращњих дела Балевиь, министар просвете и црквених дела Бошковиһ, правде Марковић, мивистар грађевнна Здравковић, мшнистар финапспје Јанковић и миннстар иностраних дела Павдовић.

Састанак отворен у нолак 10 сати.
Од посланива нвсу дошли на састанак: Новица Недић, Мпаан Милутиновић й Мплан Топаловић.

$$
\text { Бр. } 194 .
$$

Председния јавва да је на реду читаве протокола састанка 12. 13. и 14. Секретар, који је радио те иротоволе због својих нослова није могао данас доћи, с тога ће их други секретар прочштати.

Секретар A. Богосављевнһ чнта протовол 12. састанва, воји је усвојен без цриметбе.

Секретар Сређвовй прочнта протовол 13. састанка, на поји учинише приметбе: Нлија Ратајац, Јеврем ШІодуовић, после чега скупштнна усвоји овај протокол.

Секретар Стојановић чита иротогол 14. састанка, на воји учниише примето́е Алекса Поповић, Јеврем ІІолуповиһ и Војин Радулопић, ІІ овај протокол усвоји скушштина.

Бр. 195.
Председник јавља, да су на реду молбе за одсуство неких посланива.

Секретар Стојановић чита молбу Косте Радовановића, који тражи осуетва на 10 дана, ради предстанка суду на рочиште.

І скупштина му одобри тражено осуство.
Секретар Стојановић чита моабу аа одсуство Милана Милуинновнћа, ноји моли за 20 дана одсуства због болести. И нему скушштина одобрава одсуство за 20 дана.

Секретар Стојановић чита молбу посланика Милана Кнежевнһа, који тражи 20 дана одсуства због својих домаћих послова.

После говора певоливо посланива, скушштна одобрава Милану Кнежевићу да мобае за 20 дана одсуетвовати.

## Бр. 196.

Іредседип позива скупштниу да саслуша једаи указ, а сещретар Стојановиһ прочнта указ, којим се овлаmһује мивистар финанције, да може поднети скушштини щредог: да се моде издати ло конца ове рачунске године 1875. министима, који су указos од 26. Септемо́ра ове године стављени на раснодожење, принадајһу шн суму од 8688 гр. пор., и тај издатав ставити у расход на терет готовнве државне касе.

Овај се предлог но решешу свушштине упууује одо́ору фннансюјском.

## Бр. 197.

Фрелседник јавьа, да се сада прелази па дпенни ред и да је на реду преддог Паије Стојановйа о проширењу круга опщтннског суђења, који је оио пред одбором законодавним, одоор га је претресао и донео сьој извештај.

На пнтаве веких посланива, да ли је влада ирнстала на тај предлог \&. министар унутрашних дела вели: да влида није усвојила тај предлог у нојединостияа, него је пристала на тај иреллог у основу иа he влада на основу овога преддога нодНети формални преддог.

Председнив скупштине изјапује како п по закону, кад један предлог посланички буде прпмьен у одбору и скушнтниа га усвоји, пезпачи, да та она у поједнностима усваја, него значи, да га у-

сваја у начелу, а носле је право владнно по уставу, да поднесе шормалнй предлог.

Сепретар Стојановић чита пзвештај законодавног одоора, којп тласп:

## Народнюј Скуиитини!

Предлог Наије Стојановића посланика, и јоп 25 друга шегових, поднешени о преустројству подицијске и судеке струве, и прошшрешу делокруга судења ошштинских судова, закододавни одбор нашао је: да овај иредлог заслужује озбижнијег проматрана, на за то га је свсстрапо раснотрно и ва са,а као неопходно нужно налазп, да треба дати општ. судопима веһи круг суђења, како но граһанској таво п по кривнчној части, са облиром на шеру управу оиштннся, која је ва јутрошњем састанку уан roнена.

Са проширенем круга суђена по грађанској части, треба грађански ноступак у нечему нзненити, а на иле ह. 6. и остали у вели с вин стојеһи.

дакле §. 6. да се замени обако:
, Оиитинсви судови надлежни су:
а., да суде о неповретиия добрима воја по продени не преаззе вредност од 100 динара нзузпмајући о васьедству.
б., да суде дугове й све сшорове до 200 динара.
в., да суде о сдужбеностима полским.
r., да могу парничаре равнати и за веһе суме бнло о неновретностна, бнзо а дуговнма и нокретностима, само кад парничари предстану суду и изјаве своју желу.
А., да могу по сагласију парничара одобравати изо́ране судове до суле означене у тачкама а и а,

п вярећиваті кога се дана има суђење предузети І свршити.
§. 13. да се замени овако:
Оиштинеки судови иримају и тужб́е и одбране усмено, а шнсмене тужб́е примаће само од странаца воји нису из те општнве, саслушавају париичаре и сведоке јавно, извиђају парнице просто, иресуцују и одмах пресуде псказују усмено и јавно и пресуде своје извршују сами.

Но пресуде изречене о пепокретния добрима као и за предмете под 2 , §. 6., дужии су општински судови напшсмено паршичарнма нздавати, а у осталим споровимя над парничар захте н прописну тавсу платн.

Пресуде своје, аво ои ошштинсви судови морали из нешокретних добара изьршити, имају се $y$ цравьати по глави осамнајестој овог постушка и ношто тамо озрачене услове испуне продаһеду сами неповретно добро, і од суда огружног тапиуу изискати.

> §. 15. да се замени овако:

Противу щресуда општ. судова, дају се жалбе ирено општ. суда, одбору општинском.

Општински судови на примлену жалбу издаваће реверс, кога су је дана иримили.

Противу поравнена учињеног по тачки под 2 , 8. 6. дају се жалбе падлежном првостепеном суду.

Протпву пзораних судова за дела под д, §. 6. назначених, нема места жалби. Но избрани суд, дужан је ва петнајест дана предати по један вомад пресуде парничарима а једап вомад са осталим автима предати општ. суду на чување.
§. 17. да се замени овако:
Противу иресуда општинсвнх судова, даје се жалба у свнжа случијима, гди парничар са пресуҺееем но своме бдагоразумију шије вадовољан.

Изузећа су протнву судија и овди она пета гоја еу побројана у §. 52. овог закона за судије првостененог суда, осим апо су парничари знали и прнстади на суђење.

Таво пето и за снедока важи иравидо од §. 208. до 气. 246 . граћ. поступка.
§. 20. да се замени овико:
За расматрање и решаване жалби, дово.нно је три одборника, но да би увек овај број заступьен бпо, оаредиће се уједво и два ваменика, којп Һе по преопходвој нужди осуствујућег заступати.

Овај одоор сматра се гао анелација, и бираће

- их из среднне одбора ошштинсвог у почетву свана три месеца, одбор но вишини гдасопа.

Овај одбор на своме обичном састанку ysehe жалбу жалиоца са свима актима, и извештајем општ. суда у иретрес, и ано нађе, да је жалба умесна, вратиће дело општ. суду, са својим иримедбама да но њиза поступи. Ове ирве прнмедбе обвевне су за суд ошштнски. Нађе ди пак да јежалба неумесна огласпће пресуду општ. суда за извршну и противу овог решења, нема места жа.би.
§. 23. да се замени обако:
Општ. судовн наплаћпваће у ползу општинеке насе од сваве губеће етране тавсу:
а., на вредност спора $3 \%$.
6., за издату пресуду 1 динар.
в., за расматране у одбору 1 динар.
Г., за уалы печат по 5 нара динарски.
А., за свави потрошени табак нли штамнани нозив по 10 нара дннарски.
§. 24. да се замени ооако:
Ако општ. суд не би своју иресуду најдаве sа 30 дана ия нокретностн, а најдаже за два уесеца нз непокретноста извршио, има места жало́н одбору опптннеком пу том саучају судије су одоворне за шгету аго је виховом кривицом што продуштено yчіниті.

Рок се овај радуна од дана, кад ес је поверноц за извршење щријавно.

Норед овога одбор загонодавни нащао је, да треба п 8. 361. гра耳. ност. као носве щтетаи за грађаве укинути а у 8. 368. замсиити речи: „слаће се ирено среског начелника, ${ }^{*}$ са речима: „сааће се преко онштннског сула."

у aругом и треһем ставу речі: „срески начедник" тавође заменити речма: „општниски суд."

Осім овога по предлогу Стојановића требало би општ. судовима дати да суде и све нстуше по кривичнол закону. Одбор налази да је ово мишлеше иредлагача умесно и но народ корнсно, зато од своје стране даје реч, да би суђење нетуша требало пренети на опитинске судове. Но ако би се вдада - што не сумнамо - мa из којих узрока onose протнвнда, онда одбор законодавни, бар у следеhем тражи коначно раярешење, на име, ла се оиштивския судовима и но привичној части делокруг суђеша прошири, тако да се узакоши да могу иступиике вазвиті до 12 дана затвора, і до 60 динари новчане казни, да могу суднті краце до 100

гроша, а иреваре и утаје до 150 гроша са осудом и на нолицијски надяор до 6 месеци и са овим би оишт. суд у свщма пстушима у суфеву суделова.

Најзад послания Пащја Стојавовиһ у предлоту своме тражио је, да се укину среске и огрулие садаше полицијске ваасти, а тако исто п овружнн п апелацнони судови, иа на зесто ових да се заведу срезки судови поред садапнх ошштннских судопа и васацновог суда. y свима пак окружним парошима да се овружне штеднопице запеду, а управа яондова укпне.

Одбор законодавни полазеһи са тога глединта, што се од вајкада онажа потреба за ниеноване среске судове, и што садана реформа по свна струвама нсодговара цежы и духу данашњег народног живота, - дели мпшлене са посланнвом Стојановиһем и зжели да се ова лобра жжева у скоро оствари.

Пошто је пав рефориисане од веливе важности, то је иредог, а и одбор је мишева да народна скупштина сиојия валним решенем нозове владу да она о реформисану сресвих судова и укинуһу окружних и среских саданнх нолицајних власти формадни предог идуһој народној скушштиии непремено ноднесе: а што се тиче шрошнрења дело-вруга суђеша општинских нласти како но грађансвој тако и но крнвнчној части, да народна скупштина позове владу, да она јои ово-годишној народној скунштини подпесе шормални предлог у мери оној, коју је занонодавии одбор у овоме своме извештају обележио.

Ono је све што је имао одбор о предлогу Наије Стојановйа да говори, којп говор износи свупштини

с молбом да га п она изволи уевојити и вао хитан вади ирепоручнти.

Вдада је по овоме делу саслушана, и она је пистала у нечему да се прошири делопруг опттннедих ваасти.
4. Овтобра 1875. год. Београд.

> Iредееддик одбора, II. J. Вуковй.

## Нsiectuzau,

Ил. Стојановин.

## чланови:

M. А. Гanmuh, Panro E. Tajcuh, A. Matuh, Herap Катиһ, Az. М. Ковачевиһ, Paкiz II. Кукиһ.
Пошто је председин скуиштние у кратко разложно иредяог Стојановића о ироширењу општинске судсве власти, скупштина усваја:

да се овај щредлог упути влади вао хптан.
Председник каже, да по свршетву ове ствари нма свршених нсколиво маних иреддога, нека скуиштина саслуша.

Бр. 198.
Секретар Ил. Стојановиһ чнта извештај одбора законодавног о иредлогу Драгутина Ризнића и друтих о измени члана 51. вакона нзборног. Извештај тласе:

## Народној скушштини!

Предлог Драгутина Ризниһа посланика и јон неволико другова његови поднешени $у$ томе: да се чл. 51. изборног закона нода да може ч скупштина од своје стране щиьати чланоне у комисију, која буде нслеђпвала жалбе щротиву чиновника вбог агитовања чри изборима народних посланика; законо-

давни одбор претрссао је, па једно из разлога у пи едлогу назваченог а друго и но убеєену своме иалази да је овај иредлог врло уместан и да би га треб́адо овако усвојити: чл. 51. пзбор закона додаје се: Кад скупштина нађе да је основана жалба противу полицајске власти, која је на иво́ор утидала, онда һе из своје средине олредити 2 посланика, који һе при извиђају жало́е протпву полшц. чивовника као контрола присуствоватв. Овй he по свршеном извиъају свупштини аво је ова на овупу - одма а або вцје, кад се ова састане, ноднети тачан иввештај о томе извиђају. Ови посланици ако бп ту дужноєт вршиай после завьучепог рада скупштинсвог, имају право на 8 дннара дневно, у име путног и нодвовноя трошка и овај трошак плаћа крива страна, нначе државна каса.

Законодавни одбор има част ноднети народној скупштиви по овоме свај извештај и умолити је, да она изволи овај додатак усвојити и поавати нладу да јоп овогодишњој вародној скушштини ноднесе формални иредлог на основу чл. 58. устава влада је саслушана.
2. Оетоб́ра 1875. тод.
y Beorpaдy.
ІІредседвин закон, одбора,
II. J. Вуковић.
Hascorusan,
Ил. Стојановй.

## YAAHOBH:

M. А. Г лишић, Byphe II. Боровић, Петар Катић.

Кад сврши читане извешгаја, Стојановић говори, да је одо́ор владу сасдушао и да је влада вазала, да he у скупштиии дати своју реч.
urotoknall lisp, chya,

Министар щредседник на то пзјави, да ће влада нодиво још ове године донети скушштини предлог - томе.

Свупштина усваја вако мишлење одбора о самој измени чл. 51. закона нзборног, тако п изјаву владину о шредлогу т. ј. усваја да влада ноднесе нзмену чл. 51.

За овнм председник даје четврт сата одмора.
После четврт сата одмора.
Bp. 199.
Председник министарства изјави у иле владе ово: Мало час иред нама је био предлог Паије Стојановића и осталих п ја сам вазао, да се предлог 0 щроширену суђења у општинским судовима усваја у начелу од стране владе; да се неби сматрало и оно што нсти предлагачи предлажу о решормпсању полицајиих властп, које је у истом предлогу нзложено пзјавьујем, да о томе влада није дала свој щрнстанаг, него само за оно прво т. ј. о проширењу власти општиневог суђења. Нека се таго разуле вмадина изјава на иристанак.

Председни скушштине јаньа да су на реду интерпелације.

Ep. 200.
Секретар Стојановиһ тита ннтерпелаццју Раденка Драгојевиһа п осталих, управьену на минпстра иредседнна гоја гласи оваво :

## Интернелација

на линистра иредесдника.
Свіна је нама познато за једно питане које нас у скупштни, штампи и друштву јако занима.

Разне приаике иаи бове неприаике воје су се десиле й које се лаво нонаввати могу, тичу се тога иигања, ін догод се оно нерасправи на задовољство народа, дотле һе непрестано п државна ушрава имати не мало главобоқе, - Питаюе то јесте државна служба, а на шме држание слуге.

Однас је овде далеко намера да према постојећем одношају државне службе - вређамо ираво што га влада нма у постављању на државну служоу, али један случај побуфује нас у интересу онштега реда иІ доброга мнења о државној служби, - да учннимо овај корак.

у Београду ири нзнесном министарству служи дзвестан господин од виие година: код свакога је министра добар бно и то нек му је на хвалу. Тај госнодин има два снна: један му се учи у Вечу о народном трошку п ако други сиромашни и даровити ђаци морају из бсоградске шноле у щравтиқанте, само ради деба. Други му је сни щрошле годинт нанео увреду нашех Кнезу п Скушштини. За ово је осуђен па две годипе ватвора, па дисаите ай да је тај тоснодичиһ исвусио сорчину тамнице за своју размаженост? Не, он је одма чим је требао у апсу - добно аржавну слуаббу још у београдској ношти са 200 талира, добно је дакле награду, добио је да може у дому оца свога седети, и даье тујте ораһо! добно је па нме квартира још 80 талира, а ми хоһемо да вавннемо квартнре онима, гоји у средини народа живе и службу врше.

Нама пије намера да оценујемо каво тај господичић ои опроптен вазни, али се усурулемо овде управнти на поштованог господпна министра предселнива сжедеha иитања:

а, какви су разлози могли да послуже, што је тај у.ладић одма по опроштају ва упреду владаоцу II народном представништву, - добно службу па jom $у$ најважвијој пошти нашој.

б, да аи није о́нло иречих наи заслужних кандидата.

в, мисли ли влада, да тавво разданање звања у државној служби безобзирно щродужи ; и ако мисаш, онда по ком праву може се надати да ће државна служба бити одлнтно место у пашем аруштву. -

г, но ком закону да помепути господичић поред награде са службом, добије још и 80 талира на стан й адо то ностоји онда најзад.

A, да ди се таво обнлато накнађује квартнреше и другим државним саужнтсяима и по ком sazoly ?
6. Октобра 1875. год.
y Beorpaдy.
Народви иосланиии: Радөнко Арагојевић, Владислав Навлов. $ћ$, Ранао В. Тајеић, Драгутин М Рианић, Илија Ж. Мојић.
Мииистар иредседния пзјавдује, да ночем интернелапт шије именовао аице у интериелацији, не може ништа за сада рећи, но нека интериелација нде одбору, где ће ннтериелант именовати лице и тек он,аа он може изнддити ствар.

Многи чланови скушштине захтевају ди интерпелавт именује лице о коме се говори у интериелацији, првопотписани Драгојевић јавьа, да је то

син Јована Протића, рачуноводе министарстиа увутрашњи дела.

Скушштнна усвоји да се ова интерпелација упути занонодавном одбору.

Секретар Стојановић чита иттерпелацију Раденка Драгојевића, ушравяену на министра уну нутрашьи дела о вожешу дрна среския канцеларијама. Ивтернелација гласи:

## Интерпелација

на министра укуграињих дела.
у многим крајевима наше отапбнне, но пекој одавна укорењеној практици, народ наш и данас кулувом доваачи дрва не само за огрев среских канцеларија, но и за огрев станова сресвих чиновника, па ови после као из мидости нлаһају доносиоцима по 5 гроша од кола, а многима се и непаати, иаи што се у госюоде одма сптно није тревило, иаи што ови вису код куһе, кад им се дрна донесу птд. - па посде кад севая поиште, дешавало се бар у срезу звнждском да господа непризнају дуг, а седак пема образа да се нарничи за 5 гр. и тако се народ наш и у овој прнлици штети на сасма невии и неспретаи начин.

Осим тога, ова дрва која се пз општинсдпх шума секу, - неподлежу никаквом ограиичењу шумске уредб́, него се секу од реда и бирају се чиста и здрава дрва, воја се лапо цепају, ша и вно је осталим сељацима иза најпужније потребе домаће иск.учиво забрањено сечење у појединия општинския шумама.

Питам господина министра да ми паже зна, ли за навелени случај и ако зна, но ком закону доввољава да се тако ради, и најпосле мнсдиди и қад овоме злу да стане на пут.
6. Октобра 1875. т. y Beorpaдy.

Раденко драгојевиі, пар посааивк.
Окупштина усваја да се ова иитериелација упути одбору за молбе и жалбе.

Секретар Стојановиһ чита ивтернелацију Петра Катића на министра просвете п црввени дела, юоја гласи:

## Интерпелација

на г. министра иросвете и ирквених дела.
Дознао сам да је у понаисторијн епархије ужичве поставбен калуђер за члана вонзисторије баш у оно надлеаатсастио це се решава о брачним парнидама, што исти пма 400 талира нате.

Дознао сам да калуцер не ноже решавати о брачним парницама, а то је ваљда зато што је се одрекао своје тамилије, а и мирског света када је се прнмио чина монашског.

А дознао сам и то, да је вдддка поставио за ночасног члана једног нопа нз Чачка, који he морати без икакве награде или Һу реһи плате седам сати далеко лолазити у Карановац да решава брачне парнице, уместо калуқера.

Ово питаве упранљам поглавито тога ради што ми је сасвим чудно, да се једном калуһеру може поверити она дужност, у коју не сме он по закону да суделује, шити пап може пмати решавајуһег

гласа и што овај калуцер стоји на штету народа, вао члан конзисторије, јер вонзисторпја мора увек да чека да се носдови односно брачних нарница намноже, па тек доцније зове почасног члана из पачка да решї орачне париице. Н нанослетку што је овај кадуђер спречно рад те се орачне парнице немогу трищizo да решавају, јер еу се до сад брачве парнице новаячиае по аве три године не рещепе и што онај који се тужио вонзисторији лора пропасть чевајући нено решење.

Питам господина министра јели зу је то познато и ими ли канових законских наређења о томе.

Ако дй нак нла ваконскпх наређена да палу1,ер може заиремити место члана конзисторије, пошто је ово по народ штетно, хоће ли г. министар подвети пројскт завова од стране вдаде јошт сада да се то вване члана, односно калђера са свну укине и калуђер се упути у манастир да у сшојој Һелији живи као што је то њшхова установа, чега је се он иримио. Ако аи пак неһе а оно аашто?
3. Октобра 1875. г.
y Beorpaдy.

## Народни шосланик

 Петар Катй.Министар иросвете и црквених дела одгонара, да му није позната ствар. Мислим да могу чримити интериелацију, а да се и не упуһује одбору и да Ђу на исту кроз два три дана одговорити.

Спушштина усваја да се преда иета интернелација г. министру просвете.

Председник скупштине јавла да има неколико иредога за читање:

Мијајдо Смижанић совори, да се предлози не могу дедовушни читати, него треба секретари да просто реферирају, па те реферате да скупштиии читају, јер вели, таво је скупштина решиаа.

サредседвнк товори, како ва данас секретари нису имали врем॰на спремитп реферате, а у будуһе чивиһе се увек но скупштинском ретену.

$$
\text { Бр. } 201 .
$$

Сеєретар І. Стојановић чита предлог Мијапла Теряибашића иосталих, о етраним подајищцима, да паһају парошке трошкове и на предлот председника скупштина усваја, да се овај предлог упути законодавном одб́ору.

Секретар Стојановиһ чита предлог Јеврема IIIодуповића, да се члану 10. завона о потесина, дода један лодатак.

Свупштина усваја да се овај предлог уиути законодавном одбору.

Сегретар И. Стојановиһ чита преддог Арсенија Гавридовића и Симе Секулића о механама и каванама и о нихном грађену преко загоном олрсһене мере. -

Шредседник изјавьује, како су јошт пеки посланици учиниаи предлоге у овом смнслу, то да се овај предлою прпдружй истнма п да се упутн законодавном одбору, што скушштина усваја.

Секретар И. Стојановић чнта иредлог Мијанла Радовановића, да се отвори у Параћиву реална пкола. Но решеву скупштине овај се иредлог упуЂује тинансијскол одбору.

Сегретар А. Богосавлеввћ чита иредлог Димит.下атића й осталих о чравичнијем нлаћању шорезе и да шлаћају порез и манастири на своја добра.

По решењу скупштане овај се предлог упубује финансијском одбору.

Секретар А. Богосавьеввһ чита предлог Ния. Крупежевиһа и осталих : да држава све своје земье општинама у чщјем је атару и заватима или Аругим околним општшнама по процени вештака уетуши. По решену скушштине овај се предлог упуҺује одборнма занонодавном и финансијском.

Вурђе Ђоровић чита свој предлог о безбедности имања и о томе да се сматра за опасну врађу и прађа волова, као ио томе, од колико до колико поштања, шта да се сматра за опасну ғраду.

Секретар Стојановиһ јавла, да је у нстом смислу поднео предлог и Јеврем Шодуповиһ, па треба, вели, да се ономе иридружи.

И скушитина усваја да се упути законодавном одбору.

Сскретар Илшја Стојановић чита предлог Петра Стефановнћа, да нма при сваком варавтину, састанву и Ђумруку путни објава, да се могу издати трговцима. По репењу скупштине овај се предлог упућује одбору финанснјском.

Секретар Илија Стојановиһ чита предлог Heтра Cтефановића: да се тарифа $\quad$ умручка удесн, како he на већу вредност наи предмет по текини, а не по броју, вишеђ умрука,а на мању мане нашлаћивати. По решеву спупштине овај се предлог упуҺује одоору финансијском.

Секретар Паија Стојановић чита предлог Петра Стешаповића и Андрије Перуиичића, којим траке, да свака општина у нзвесво време начини сшисак, у који да побележи дуде, на које се сумња и

за које се зна, да Һе на за пакву награду да сведоче неистинито.

По решењу скушштнне овај се предлог одбацује.
Преаседния јавьа да пма некоднво указа, ноје је донео министар финансије.

$$
\text { Бр. } 202 .
$$

Секретар Илија Стојановић чита указ Његове Светдости, војим се а, овлашћује министар финансије да овогодишној народној сеунштини ноднссе щреддог иа решење о томе: да се удовичтом фонду она сума у 60.000 талира, што му је на основу височајшег решена од Авгуета 1858. год. АЕ 975. из државне касе без интереса позајмбено оставп и даље на зајжу без интереса с тия, да се вишак прихода нстога фонда, што би му годишње претицао преко нзданана пепзија, у истом поагофу даје државној каси у име одшлате пстога sajма.
 сије, да ово-годишњој свушштиния поднесе преддог: да се издатак на вириуу на шволску зграду петанове званичнива шшоле земьеделско-шумарске од 1 . Новембра 1875. год. у 2470 гр. нор. стави на терет партије гредита одрећеног за исту содину на ванредне потреб́е целог правителства.
в. Указ, којим се овлашћује миннстар фннанције, да поднесе ово-тодишној пародној скушштнии иредлог: да се из државне касе изда 2000 дук. ц. Cpeћnу Bacuhy, и Авсептпју Богдановиһу ради подшгнућа раднонще код Круона за нољопрнвредне алате и справе с тим, да ову суму врате државној каси, по истеву 11 годива, а дотле да остану подигнуте зграде као државна својнна.
г. У ваз, гојим се овдашһује министар тнвансије да подпесе предлог ово-годшшњој вародној скупштини, да издатаи на огрев вваничника земледел-ско-шумарсве школе до 1. Новембра 1875. год. у 448 гр. нор. и 16 пара нор. стави на терет нартије вредита, одређеног за исту годину па ванредне потреб́е делог иравителства.
д. Указ, којим се овлашһује миниетар финанпије, да опо-годшшњој народној скупптини ноднесе
 о трошариви од 18. Јануара 1869. године.
е. У уаз, којим се оваашһује министар финанције да поднесе ово-тодпшњој народној скупштини иредлог: да се сума, воја се на основу одобрена скушштинског од S. Декемо́ра 1875. год. нма пздати у рачунсвој 1875. год. у име издржана г. Јовп, кћери поч. војводе Васе Чарашйа, рачунајући по нет талира жесечно призна у расходу државном на терет готовнне аржавне касе.
ж. Указ, којпм се оваашіује министар тинансије, да поднесе ово-тодишњој народној скулштнии иредлог: ла се Милосаву Шазарцу, бин. трговцу, у име мидости даје дов је жив из државне касе месечво.
3. Указ о томе: да председништво народне скупштине одре申ује паграду стешогратима и преписачима яа време рада скупштинског и ова да им се исплаһује из суме одређене на трошвове народне епупштине и за тим, да се сви до сад на ово име учињени иядатци признаду у расходима државния аа ове године, у којпма су учињени.

По решењу свупштине сви су ови предлози упубенп одбору कинансијском.

Председник јавда, да како је ирисутан г. министар финанције, а нма више сьршених иредлога у одбору тинансијскон, да се иристуни решешу истих.

$$
\text { Ep. } 209 .
$$

Пзвестнлац фннанцијсвог одбора Алевсандер Николајевић јаньа, да је одбор прегледао интериелацију о нописнваву неснособних у данак и одо́ор надази, да има места, да на шсту одговори І. министар. Свупштина усваја мпеше одбора.

Миннетар финанције изјави, да he одронорити свупштнни на псту интерпелацију, кал сазна право стање ствари, о коме је гонор.

Известиаи Алек. Николајевић чита интерпелацшју Катића о двема Һупријама в о материјалу, и одбор налази, да нма места да г. министар грађевина даде потребва обавештења о истима ио мапинулирану државнни нманем.

Mнннстар грађевнна одговара, да he на исту одговорити, кад сазна ираво стање ствари.

Нзвестлац Ал. Ниволајевић чита интерпеладију Крупежевића о поғрадеши новцима и јанља, да одбор налази: да има уеста интерпелацији и да на нету г. миннетар одговори.

Нзвестнад Николајевић чшта ннтериелацију Јована Бошковића и других о киријп на етанове полицијских чиновника. И одбор налази да има места ова ивтернелација, која се упућује надледном миниетру, ішто и скупштнна усваја.

$$
\text { Бр. } 204 .
$$

Известилац Алевсавдер Николајевић чита предлог Ђорђа Милетиһа, Буричковиһа н других, којим

траже, да цела Србија подвже ограду и варауле оводо сриске границе, а не само погранични окрузи. Одборско је мишдење, да се не може одступити од ностојећег закона, о војој ствари постоји закон. С тога одоор предлаже, да се преко овога иредлога иређе па дневии ред.
II. Ђуричвоввћ говори, како овај предлог не стоји у свеяи са законом о окружннм грађевинама; да је погранични паот и парауле шмаовина целе земье, да је граница за безбедност целе земье, да је Сро́ја као јелна задруга, на једни задругари да сносе више терета нето ли други, то впје право, да погранични окрузн сносе све терете, које и остали Срои, а сувише је што морају да оране границу, да се у Србију не пренесе кужна болест из Турске или да стражаре, кад се појави каква побуна или јоп непрестанце да су на опрезу о, лопова и крадынваца, који прелазе у Сро́ска погранична места и краду стову, а често и ьуде убијају, на још вад се плот гради, доһу среске власти те нарефују и надгледају грађене, па морају пограиична места и шине трошвове да сносе. Ово је све сувише, пто сносе погранични огрузи, на внго не може рећи сноси ове терете, всһ само погранична неста. Зато сам вели, да се плот овај прави трошвом целе вем.ье.

Петар Стевановић наводи како се слаже с гогором Ђуричковића додајући, да је народ погранични и оннко сироматан, сам поднже ограду и прави карауае, а то није право, на треб́а да се гради шлот о тропну целе државе, јер је тешно томе народу, што и онако чува границу.

Ник. Милосаввевић помажући говор Вуричковића вели, да је принедно да се граица подпже целом Сро́ијом.

Стеван Шоповић наже, да наводи иредтоворвика не стоје, јер погранични окрузи пеправе пиот за целу Србију, него ираве абог њпхове стоне да се не меша са стоком из Турске. Ми но упутрашњости, вели, сносимо неће терете: иравимо путове, носимо барут, а и они се служе вашим путовима; право је да сваки сноси потребне у месту терете.

Иаија Стојановић наноди, гако је овај иредлог врло уместаи п праведан. За опнм наводи, како нстина постоји закон, али се предлогом бап пде на то да се поништн тај закон. Друго је, вели, граЂене пограничних пиотова, а друго су јавне окружне грађеввне. Он незна чпме унутрашњи окрузи замешују грађеве шиота ногранични окрузима. П пограничві̆ окрузп праве путове, вуду трапспорте, па треба равноправни да смо у свему и по томе општнм трошком да се граде карауле и погранични пллот, -

Известилац товори, каво је одбор внао једнога члана скупштине из једног нограничног округа и да је тај члаи скупштнне казао, ла тај плот ни зашто друго ицје, већ за чуваве њнне стоке, да им се стода немеша са стовом па Турсне. Стога Стојановић треба да поднесе иреддог да се закон ноетојс申й нзмени. Па ін ко he да воді рачуп, ніто te он или други неко на граннци, да ноб́щје три воца, па да му се то шлати ?

Алекса Поповиһ слажући се с roвором Ђуричковића наводи, да пограннчаи не граде шлот због

своје стоке, да погранични окрузп ираве путове између камепака, гудура и врлетних места, што је много теже, него ли у равницама. На ако се наот гради због стоке пограничара, онда зашто власт валаже, да се мора плот градити? Hто се превозе транснорти по унутрашњостн, Аржава за то им нааЂа. Дағе наводи, како је ираведно да цела земља сноси тај терет, који сада износи па поједину пограничну rлаву 150 гроша, а ошда би износно на сваву raaby до 150 пара. Gтога је, да цела вемља сноси терет грађена караула и пиот.
 са А.s. Поиовићем п захтева да се одма гласа.

Стојадин Радонић орани предлог Туричковића и наводи, да погранични окрузи не само нодиқу варауле п плот, него чувају стражу у немирном времену и кад се каква болест на стоци у Турекој покаже. С тога је за предлог.

Tурђе Ђоровић наводи, како су барутане у Страгарима државно добро, на је пре 5 - 6 дана цео гружански срез ишао те правио путове до гула, у војима се чува барут. За то се баш ништа не пиаћа, него је вулук.

Миа. Марковиһ наводи, каво граница срисва није гранщц ни ошштинска, ни сресва ни окрузна, него је граншца цеде вемье српске, па изнодй да је праведно да цела земва и гради евоју границу.

Министар иредседвия напомиње, како се чују говори само наи оних, воји су с границе наи оних из упутрашњости, па би добро бндо, да се чује говор и оних, гоји нису у тој ствари непосредво заинтересовапи. У колико вели, ја знам, нема $y$ за-

сваби њен граদанин сноси подјеяпако терете. За овим моли нладу да објасни, тде н кад се нису терети подједнаго сносиди.

Ја одбијам то, ко каже да један округ иаи боље реһи једаи грај зем.ье ради и сноси терете за целу Србију, него кажем, да сви окруаи наше вемье раде вулуке и да свака гавва мора подједнако да сноси терете државне. To је нарочштия законом регудисано и то је руководило одоор, те је довео такво мишлење.

Илија Стојановй говорп, ако је нлот само због етоке пограничара подигнут, а није државна нотреба, тражия да се влада за то одсулно изрази понда ми плот да диннемо, а стову паго знамо да чувамо. Ако ди је државна потреба, онда по члану 23. уетава сві тај терет да сносимо.

Јоца Вошковић одговарајући Несторовићу, војп неиризпаје, да ко сноси више терета него ли други, наподи, да погранични окрузи има два месеца дана како .буди пя тих крајева пепрестано чувају под стражоз граннцу, штто на против грађани из средине земье то не раде. Вели, да кметови не могу да новуре данак, што су вудй на грашици, па ови у унутрашњости рале и зарађууу, а они на граници не ногу да раде своје послове, него своју готовнву троше. - Пстина подрински огруг не гради плот, али вели, ја ишак сматрам, да је и.лот државна чотреба. Није тврдиња да одбрани земду, али је нека помоһ, да се стока не меша, да вуди иа Турске пе улазе у пограничне сриске земье и рада разншх других нотреба државних тај сеплот прави п пада на терет пограничних оврута. Погра-

18

ничии қуди сносе тај терет, али ве стоји ни то, да буди по унутрашности не счосе неке друге терете, с тога сам за то, да се овај предлог прими с тим , да се сви терети, воји се пмају сматрати као ошшге државнй схвате тапо, да свп грађани нодједнако плаћају и сносе нсте.

Милија Миловановић назке, да је ствар јасна, да се то иитање тиче свпју нис, јер је плот целе нате државе и зато се зове: "Срисва граница ${ }^{\text {ж }}$ Њега је као члава одо́ора руководидо да онако мишлење даде ово: у ачкону изрично стоји да плот по граници пије трађевина целе земде, него појединих нограничних округа. Ако би хтели да тај терет сноси цела земяа, што је ираведно, иотребно је ире свега изменити тај закон, а пре тога ипје могуһе то учинити. Зато иредлагачи нека предложе, да се тај вакоп укшне п замени тиме, да се плот сматра као графевина целе земље, па опда да га нравимо свн. Друга мисао, воја је руководшаа одбор да изрекне, да се иреко овога иредлога иређе на дневни ред јесте та: вад се једном сагради тај шлот, може трајати $4-5$ година. Оде по неколико қуди и однесу по неводпво проштаңа и пруаа. Може Аи се ухватити прани рачун, волико је ко пздангубио и колико је потрошено за тај шлот, те да се б́дци на терет деле земље. С тога сам и дао опавво мшшлење у одбору ; ако ли је цела ск ушштина вожна да узакони, да градимо сви тај нлот, онда сам и ја та то.

Сима Милошевић напомиве, вако веви говоре да се тај пиот заграђује сваке годнне, а неки пак говоре, да се једнол загради, иа траје по пет-шест

година. Ово друго није истина. У моме срезу народ није заградно тај плот ниа 20 година, ниті га хоһе икад више заграђиватн. Мало зу је њетове сиротиве, него да І овај плот sаграђује, - sашто му пеки ін непризвају.

Јеврем ІІолупошић наводи, каво није право да само пограннчари заграђују шлот. Али не треба изгуо́ити ни ово из вида, што вуку терете оши по унутрашњости, што не нада на терет пограничарима. Ша у даљем совору наводи, да треба нанисати предлог узевши све ово у обзир, те сви ьуди сносе подједнако терете и плаћане и да то све падне на терет читаве земье.

Ранко Тајсић наводи, како он познаје терете, које сносе оши на гранщи, а тако нсто и оши но удутрашьости. Па је зато, да се поништи завон а плоту, па како влада нађе за добро, онако неша и буде и нека се учини равнонравност.

Пзвестилад Николајевић важе, да смисао преддога има два зпачења: да цела земьа гради погранични шлот и одржава пограннчне стражаре. Шограничие сграже плаһа и обдржава цела зем.ьа, а грађење плота спада у одружне грађевине. Нредлагачи су тражияи дее ствари, а одоор тинансијсви није могао дати друго мишлење према предлогу предлагача. Ако предлагачи хоһе у томе да се ринноправност учини, нека поднесу други предлог, да се пзменй постојефи закон.

Јован Рајичиһ није иротиван да им се $y$ томе помогне, али треба и ови да приявају да и ми по унутрашњости сносимо и вучемо терете вао п они. Ми по 4 дана пробавнмо превдачсћи војекакве др-

жавне ствари из тополивнице иаи у тоноливницу, на то се прево године више пута дешава. Људису оставьали своје шаугове, на но више дана дангубпли превлачеһи државне ствари и потребе, а често ироводе стражарно бегушц од села до села. Оп је за то, да влада поднесе иредлог, те да сви грађани сносе подједнако терет, а не овако једни внне, а други мане.

Aврам Јоваєовић вели, да истиа сви нодједнаио сноснмо куаук у целој земвн: вучемо грађу за Һупријс, вучемо барут, градимо и ми барутане і све остало сноснмо што и други. Осим овога, ево како нана народна војска једнако на граници беа сзене стражари и о своме трошву, на јои да сносимо заграђававе плота, то је за нас занета сувише. Oп је за то, да се кабо градеше нограничног плота, тако и сви други државни терети јавном лицитацијом дају ва израду, па не се тако шлаһаті полједнако.

Араугии Риннй вели, да иравда и човечност захтева, да сви нодједнако сноснио терете драавне. Да б́и се то ностигло, нена се иреддог упути вдади, да влада пројевтуje завон о томе, кано he се сноспти терети подједнако.

Asсеитије Ковачеин каже, да су законима поде.ьене дужности, поје има сваки државданин ла сносп ; зна се шта су државне грађенине, зна се шта су окружне, а зна се штасу среске, а шта општивске. У $_{\text {за- }}$ кону стоји ла је то овружна грађевина. држава плаһа и обдраава стражаре. За овия набраја терете, које споси етановннтво но упугапностн, па вели, да

даліле аа сутра, јер је већ лоцван, а састанак закаsyje sa cyтра у 8 и по сати.

Састанак je tpajao до пола два по подне.
Ірресседнкк,
Д. В. Јовановиһ.

Cexperap,
Срећковй.
оНУНомотЕНИ ПотПИННЦИ :
Владисдав Павловић, Стеван Поновиһ, Торђе Милетиһ, Ник. Крупежевић, Трив. Милојевић, Радован Милотевић.

## CACTAHAK XIX.

7. 0 ктобра 1875 . rodineybeorpaay. nepaceasas:
Димитрије Јовановић. carpriar,
Илија Стојановић.
Присуетвовали еви mr . мивистри.
Почетак у 10 часова.
Oteуетвују :
Алекса Стојговић, Живго Недић, Ивво Ocroјић, Коста Раловановиһ, Коста Пејиһ, Милан Миаутиновиһ, Новщца Недић, Стојав Вељвовпһ, Сима Живковић, Cпасоје Тајсић, Ђока Главашић, на овупу имаде 112 посланика.

$$
\text { Бр. } 205 .
$$

Секретар Илија Стојановић тражи дванајестодневно одсуство од 13. ов. м. рачувајуһи.

Милија Мидовашовиһ пита, имали дово.ьно посланика и ако има нека му се дозволи.

Потиредседник прозив.ве:
Председвив јавда да има на овупу вих 112 посланика.

Миныстар финансије обраћа пажњу спушитине да се даје отсуство посланицима који су више познати и могу нам номоһп, носле недеве пошто важније пре,мете свршнм.

Илија Стојановиһ пристаје да отсуетвује од 13. ов. лес. и скушштина одобрава да Һе негова молоа ирва бити на реду тога дана.

Севретар Стојановић чита молбу Tore Гианошина за тродневно отсуство.

Скупштина одобрава.

$$
\text { Бp. } 206 .
$$

Секретар Стојанонй чпта интертелацију Ниноле Мнлосављевића на г. мин. финансије : зашто је уирава землоделско-шумарске школе у Пожаревцу отказала ва 13 ученика државно благодејање.
$\mathrm{Y}_{\text {иућује се одбору за молбе и жало́е. }}$
Н. Крупежевиһ, да се што пре учшии пошто су ђаци овдА.

Секретар Cрећковиђ чита:
Интериелацију Шавајота Сандуловића иа госи. министра фннансије, зашто проценитев ђумрука тевијсвог врши агснтуреку радњу дунавсвоя паробродском друштву и аругу интериелацију Панајота Сандуловиһа, зашто је бивши цумрукпиа текијски щроустпо из Аустрије материјал за црвву текијску без ђумрука, узевши од предузимача Јована Димитријевића 2 веира.

Секретар Срећковић чита интериелацију Симе Севулића на госп. министра финансије, је ли дато Аксентију и Срећгу 2000 дуката цесар. на справе земьоделске као што је прошла скупштина решияа.

Hошто је о томе веһ учивен иредог скупитина нрелази на дневни ред.

## Ep. 207.

Алекса Поповиһ, пита иредседниітво вад he доћи мин. војени, да га пита што незамењује пограничне бригаде са неногриничним него вуди пропидају.

Мин. финансије, одговара уместо мин. војевог да је веһ јелна таква паредо́ учињена.
А. Поповиһ задовољава се.

Председник, ношто је исход гасања о грађену пограничног плота па јучерањеи састанку сумњив изанао, то се исти предлог сада саушштиви на претрес износк.

Мин. фин. објасњава, да је управо било таквог предлога да се упути влади да она подвесе нуждан предлог.

Іредседвй пита и скупштина доноси решење да се овај предлог поднесе влади да она поднесе ゅормални пројект.

$$
\text { Ep. } 208 .
$$

Известидац финансяјсвог одо́ора А. Николајевиһ саошштава мишдење одо́ора, да нема места интериелацији Николе Милосављениһа, о новишици нлате пограничних стражара.

Скушштина усваја мишлење одбора.
Известиоц А. Николајевић саопштава мишлење одбора да нема места нитању Јована Бошкопи² а о земяи, воја није дата селанима села Запређа окр. подриневог.

Јован Бошковић и Драгутин Ризвић у подужим говорима бранили су интернелацију, но скупштина

је устајавем и седењем решнла да се миплене одборско уважи.

Теша Марвовия трали да се поименце гласа, евушштнна неодобрава.

Иввестиоц А. Николајевиһ саопштава мишлење одбора да нема места интериелацији Николе Милосавьевића и Косте Пејића, о томе што питаху због разрезивана среских трошкова а с тога што $о$ томе постоји загон, па треба да се шменује чиновнив који злоунотребу тини.

Јев. Шолуповић говори да пма места питању и ано вије именовано лице.

Известиод Николајевиһ раздаже да л сам мипистар неможс да одговори, пошто није имевовано лице.

Ник. Мидосавдевй каже, да је он готов ида именује то лице.

Миаија Мцдовановић товори за мишдене одборско и ономе коме је криво нека се жали министру, а пе да пзноси иитање иред свушштином.

Илија Стојановиһ, мишлење је одборско умесно ${ }^{*}$ јер одговара члан 33. пословног реда. Интериелант може овде да именује ко је тај чиновник, што незаково ради и тад ие скушштина решитн.

Иащја Ратајац товори да има места питању и да се узме у призрење.

Лазар Владисављевић гонори да може доназати да тако срески начелник иу д. Милановцу ради не законо и набраја још неве злоупотребе, воје се тамо

* догађају. За то је мишлења да пма места овоме нитању.

Ак. Һоваченић, у нодужој беседи говори и своди на то, да је миниење одборсво умесно.

Стевап Поповиь иротиван је питању и ириповеда каво се $у$ његовом крају квите о овим трошковима пздају и кметови их одостоверавају.

Минист. фивансије представьа да овде уираво нема иредмета о коме о́и треб́ало разговор водитн, ношто о томе постоји завон, то века интернелант нодвесе тупбу вадлелпом министру цротиву чнновника, који не врши закон. Па кад министар неизвиди, нева се онда иред скупштнном на одтовор нозове.

Председник, пошто је ирочитао и објаснио чл. 33. чослов. реда и чл. 71. устава, ушитао је скупштину, и ова је одговорпла да је довожно обанештена.

Мијајло Радисавбевић потиомаже иитање Ниволе Милосављевића, наводи још да то бива и у веrовом срезу.

Пошто је Ниволи остав,вено право да можле поднети другу иптериелацију, председник опет пита скупштину, она по другі пут одговара да је обавештена довоьно.

Председник даље ставьа гласање : во је за то да има места ниташу, тај нева седи, а ко је против тај нев устане.

Вишина седи и тако је решено да нема места питану.

Известилац Ниголајевић, чита мишлеве одо́ора да има места шитању Драгутина Ризнића и остадих, зашто се аманетна пошта у Аранђеловцу не установи и другом питану, зашто је пут од Кутдова преко Страгара именован за срески ї по ком закону.

Мин. грађ. рече, да Һе о путу одговорити, пошто се уповна са тим иредметом, скупштина усваја. -

Известиаац Николајевић тита мишяење одбора да се предлог Аврама Јовановића са 11 другова односно умножења вараула п стражара у овругу крушевачвом иреда вдади на оцену.

Скупштина усваја.
Известиац Ниволајевиһ чита миеше одбора, да се по предлогу Пиколе Крупежевића и с погледом на члан 58. уетава, ирепоручи влади, да она поднесе што пре вормалии предлог, да се уаакони да може скушштина из своје средине одредити неколико лица да прерледају држ. пасу.

Скупштина уеваја.
Известнлац Пиволајевиһ чита мнење одбора да се предлог Јеврема Шолуповиђа односно псиитивања минерални водп под Овчаром и Кабларом преда влади на оцену.

Скуиштина усваја.
Пзвестилад Николајевиһ чита мнење одо́ора да се и иредлог Шотра Стефановиһа, одпосно киселе воде, у селу Приликама окр. ужичком ирсда влади на оцену, пошто је та вода једном исиитана.

Скуиштина усваја.
Известилац Николајевиһ чита мнење одбора да се преко предлога Петра Стефаповића, којим тражн да се најпре ослобоцава сиротиња из пограничвих округа, иређе ва дневни ред.

Скушштипа уеваја.
Известилац Ниволајевић износи мишлење одбора да се иређе па дненни ред преко предлога Ниволе Крупежевиһа, којих тралй да се данак купи од 1. Новемора и 1. Маја сваке године.

Cкупmiина усваја.
Нзвестнад Ниволајенй нвноси мишаеше одбора финапсијеког, да но предлогу Николе Крупежевића поднесе влада тормалши пројект, да чиновници, свештешщи и учите.ьи пасоше шлаћају кад но цринатном свом нослу вутују.

Скуиштина усваја.
Нзвестилад Николајевић износп митлење одбора, да треба усвојити иредлог министра финанещје, којим се тражи још 160.000 гр. нор. на сада сазвану скупштину да се може потрошити норед суме одре申ене бупетом.

Скупштина усваја.
За овим износа мишлеве одо́ора, да се по иреAлогу господина мииистра тинашсије могу вздати 2.106 гроша и 6 пара порески драавној печатни, аа 2000 комада книга од скуиштинсвих иротокола 1874|5. године. Овај предит да се стави на терет државне готовине.

Скушштива уснаја.
Изнестилаң износи мишлеше одборско, да треба одобрити суму од 624 гроша и 28 пара пореских по предлогу госнодина министра финавсщје, ол 10. Септ. ов, год. К.Е 3970 , воја је неуместно издата у 1873. е. на новраћај прихода.

## Свупштина усваја.

Известилад нзноси мишлеве одбора, да треба но иредлогу госнод. министра финансије одобрити још 6000 гроша порески до 1. Новемо́ра 1875. на издатак кадница амалских ђумрука београдеког и да ово надве на терет нартије гредита одрецевог sа исту годиву на ванреднс потребе целог правитељства.

Свупштина усваја.
Известиааң чита ивгепттај о,бори финаненјског да се члан 35. закона о мерама од 1873. одебак четьрти замени.

Скупитина успаја мишлење одборско.

## Ep. 209.

Предс. јавяа, да су на релу жало́е и моло́е, које су иретрешене у одбору, но ире свега да се прочитају неколико укиза.

Сегретар И. Стојаповић чита :
1, указ Његове Светлости, војим се министар иравде овлашһује, да поднесе евупштиии предлог у емотрену линне и домаће сигурности.

2, угаз којюм се овлашһује министар да поднесе предмог о допуни \& 123 . крив. зағ.

Оба ова предлога упуһују се одо́ору законодавном.

Aаже секретар Стојановић чпта :
$y_{\text {каз, војшх се мииистар војеви овлашһује, да }}^{\text {в }}$ ноднесе предлог, да се пародна војска, која границу чува, рани ония ирирезом, војп је прошле содшне при бршгаднін скуповима претекаю.

Као хитан уоуһује се одб́ору тинансијском.
A. Maтић дреллааке, да се овај предлог сад одма реши и да одо́ору не иде, само аго је влада скдоाа да од пословнот реда одстуін.

Шреде, динистаретва у име владе пристаје да се реши.

Предс. пита, нма, ни во да roвори.
Скуиштнна без даже дебаге јсваја предлог.
Секретар Пиија Стојановиһ чита указ, којим се министар војеви овлашћује ла поднесе предлог,

да се могу 7 младиһа нише $y$ академију примити; а, да се може сад а и у будуhe примити неки орој маадиһа, којп би прошнсания условнма одговорили пा sогли би о свом тронку пуре академијски свршити.

Liao хитан, одбору ゅинанспјском упуһује се.

## Бр. 210.

Пзвестиац за моло́е и жалбе Коста Атапацковић чпта:

1, миидеше одо́ора, да се преко жалб́е Мидутина Видаковина теж. из Једреча, која је ноднепена протиу суда окруға крагујевачког, због наслеца, - пређе на аиевни ред; једино за то, што оваква питања расправбају граһансви судови и што дело није бпао пред надаежни миниттом тач. 7. и S. чл. 101. уетава.

Скупитина усваја мишлеве одбора.
Пзвестиаид пзноси жалбу Косте Деспотовића, практиванта пачелетва врушевачког, противу решена министра унутращних лела, у нарнщи са Костом Милојевнһем и изјаввује, да је мишдење одборско да се пређе на дневии ред, пошто јо министарско решење занонито.

Cкупштниа усваја.
Иивестилац чшта мпилење одборсво, да се прсђе на дневни ред, прево жалбе Јанка Јовичића из села В. Борна зато, пто дело није бидо пред наддежния министром.

Спупптина усваја.
Таво исто да се иређе на дневни ред п преко жало́е Паије Јовановића из Баничине, због иродужења чродаје идања, пошто за оваке предмете пије надлежна скушитина да решава.

## Cкупитина усваја.

Навестнад чнта мишлење одо́ора, да се иреце на дневни ред иреко жалбе Христине Томияве пз Београда која моаи за ноsоһ и прево жало́е Петра Клисаревиһа из Јагодине.

Мぃлија Миловановић тражи, да се министар узме нод суд којн није добро расмотрио акта.

Пзвестилаң обіасњава, да министар није наддеади да решена нли пресуде расматра и оценује.

Драгутин Ризнй као члан одбора за молбе и жалбе, вели да је ова жалба иротиву неуредне иродаје и пошто се је тужиоц жално неблаговремено суду, суд га је одбио решењем ; иротив вога се је место касацији, жалио мнистру, дакле пиди се ди је жалба веумесна.
M. Миловановић: Кад је у ствари онако, као што Ризнић објаснава, онда је и он да се иређе на дневни ред.

Шредседник објасњава, ла по уетаву судске етвари судови решавају, і административне власти немогу се лешати. Но ако би који судија ирекорачио заков онда има други начин, да министар нзнађе здоупотребу, т. ј. може тражити да касац. суд решн, да се такав судија узме на одговор, й онда је судија одговоран и кривично и грађапски. Дакле нма пзааза у овој ствари.

Нзвестилац чита мишлење одбора да се ирефе на дпеви ред иреко жалбе Анке удове Милона Ниголића бпв. практие. из Пяраћина, - што нема основа, но ком би се могло што дати ия државне васе.

Да се прсуе на диевни ред иреко жаабе Гаи-

горија Катића пз села Богдана, што скупштина нщје надлежна за даване эеханског прана.

Преко жалбе Стојана Станковиһа ия Рачке окр. врајннског, што скушштина вије надлежна да решава, је дй суд имао право да га ставп под суд шли пе.

Скупщтна усваја.
Изиестнад износи мнење одбора, да се молоба општине Криворечке ради одвајана од среза јошаничког и спајана са срезом возпичвим, - иреда влади па оңену.

## Скупштина усиаја.

Пзвестнадц чита мнеше одбора, да се прево жалбе Жиноте Ниволиһа и чруга трговаца на Сави у Београду против мнвистра финансија и државног савета пређе на дневни ред, - пошто су решења иротии којшх се они жале по внкону оснопана.

Скупштина усваја,
Нввестиай да.ве чита мнене одбора да се преко жадбе Васе Поповића абаџије нз Лоанице против решена миннстра упутр. дела пређе на дневни ред пошто је решене зииистарско на закону основано.

Да се преде на дневии ред ирено моабе Алемпија Букића - Карабеговйя - из Плоче за дозволу, ыа може кушшти мидостињу; пошто скупшгнна није надлежна за давање ованих доввола.

Да се прі六 на двевни ред иреко моло́е Лазара і Николе браће Павловића из Пршдворице аа онштннеку утрину, - понто скупшгина но закону вије падлежва за давдне општинских утрина.

Да се пређе на двевні ред пребо жалбе Матије - Милије - Борђевића - Кожебда - свеште-

ника ия Кпажевца што зу нису нвдати ноких 600 талара олређеших на име наррале за време вадде док. Баазнавца; п Аруге против ешекона петотнског, - понто о томе не нодвоси нивакве довазе.

Преко золбе Г. Игњата Сешнце-Сешщцои ипижынера миннетарства грађевина, који у исоој као нзучеии рудар ивјальује сноје наsоре, о бољеи уреҺешу ваших рудниа ва веһв приход, - да се пређе на дневви ред, пошто је овај иредаон прао пејасаи, a друго што ирена закону сало скупштнари нмају прано да дају предаге скупитии.

Скушштнна усваја.
Ияпестнадц чшта мнеше одо́ора, да се моло́a
 жаревачког - вао мајстора подкпвачког воји је ол дуаен времена радно ири упрани државне ергеде - за вакву патраду овог носла, преда нлддй на оцену, (ничу: да се преце на дневни ред.)

Председнив: Има аи हо о том да говори ।
A. नоваченић: fa бих имао да шштам одбор шта је нега рувоводпо, да буде мнеша да се ова молба иредаје влади ва оцепу; кад он у молбп не наводи нли недоказуе, да је што добро отачоини као ваелугу учинто.

Новестнад К. Атанацвовиһ: Одбор је руковоАило да буде мвена ованог, ито је ов вао мајстор човев вине иринедно и користно лраави, несо други осурепици.

Председни: "Y сваја аи свупштияа да се пређе на дневни ред?

Скупшттва уевaja.


Пзвестилаң чита мнене одбора, да се ирего жалб́е Стеване удове Миловиа Трифуновиһа ия Суботице иротии полиц. власти, што јој је ова нево нтаве аа дугове синовьеве продала, - иређе на дневни ред, попто жалите.бна неподносп доказе, да је њена жало́а била пред надлежним министром.

Да се пређе на дпевии ред преко модбе оиштине Јасичке, нојом су тражиаи да се ослободе плаћања сксларине, прилпом прелаза на своје виве, - пошто се ненаходи закони основ, да би се ово могло учинитп.

Прево модбе општине Сепачве - да опи, који су зеленашким нитересом заузели на $\frac{1}{4}$ од целог пмања, вуповином пеким неши житеьима, - плаŁају на исто имање норезу на оланшиду њених житела, - да се прсђе на дневни ред, потто према закону о порезн нема разлога, да ои се овој моло́и могло какво задоволење дати.

Да се иређе на дневни ред иреко молй дамјана Попопиһа - чпке - надзорника у вел. школи, - којои је молно да му се да нензиа пошто је обневндно иг онеснособно за свави рад, - јер нема разяога, да ои се овој моло́н могло задоводене дати, пошто служноци овог рода по закону немају ниғакво право на издржање пз државне касе.

Да се иреко жалбе Јована Стаиисавьениа радника нз Чубре среза и окр. крајинског у колико је управвена против радње судске преһе на дневни ред пошто скушштина зато није надлежна, а у колнго се тнче самовобне радње парница шихових да се преда вдади на оңену и дажн рад.

Да се префе на дневни ред иреко жалбе Брапка, Авдреје и жеве му Марије пз Ракинда ср. моравског окр. пожаревачког нротив нинистра правде. ношто жалиоци и сами ирнзнају, да им је имане продато ва пвиршене судсвих пресуда.

Да се пређе па двевни ред прево жалбе Наије Жикнһа зем. нз Клубаца, којом се жалио против министа унутр. дела, ито му није дао задоволена y chopy са Hepos Tomihes онд. због omfeте, ношто скупитина пије падлежпа да прегледа решена, која су у вругу закона пздата по споровима вод ошшт. судова.

да се прсһе па дневии рел преко жалбе браће Ђукиһа-Караб́ловића теж. пз Плоче, - ношто се нендд, да је дело бидо пред надлениим министроя. Скупштнна усваја.
Нзвестиадц чити мпене одбора да се молоу Петра Борђееиһа београђашина живеһег у Напчева воји је као својевовац из наше стојеһе војске побегао, на да о́и се онет онамо могао повратіти, молио преко министра војпог Његоду Светдост ва номидоваве, - иреда влади на оцену.

Скуиштина усваја.
Пзвестнад чита, да се џрево жалбк Ворфа Копстантиновиа на Подврике пређе на диевии ред, једно зато, што дело ншје било пред вадлежпим ми ниттром, а друто зато што је жалба уцравьа против судске радње, а за ово свупштина није вадлелна.

Да се ирево жалбе Торђа Узуновиһя из Пожарепца, против министа унутр. дела. што га је упутно на парнщу, што је полицајшо оштсыен, -
$19^{\circ}$

преће на двешни ред, пошто ово дело спа,ад у груг судеке а не екупитинске власти.

Да се иредо жаабе Оиме Ралнсавбевида нз Кр-
 дешнце пређе па дтевни ред, пошто ово спала у вадлежност грађансвих судова, а не евупитыску.

да се щеко жиаб́е Стојана Станzовиһа свеһенпва ия Речве иротив касацноног суда иређе ии днении ред, - пошто жалпочева жалоа пе спа, уа у круг скупитинсве ваасти.

Да се прево молбе опшгиве парцансве, којом моде да се и на сптну стоку продавцияа издају уверепа, - пређе на дневни ред, пошто по ч, 94 . зак. о посдоввом реду, само носланнц тмају право, да чпие прелаге скупшнини.

Да се иреко жа,бе Смивве удове пов. Мидовища Пауновића из Лајвовца овр, вавевског иротив васац. еуда, - иређе на дневни ред; пошто решена насацијоног суда по закону ве подлеае ничијех расматрану на нй екулштннскож.

Да се преко жалбе Аи,рије Cтавкопића у ираву
 ских судова, - иређе па дневни ред, пошто је пи-
 справљено судовнма, а скупштита је нан пе надлежна за расматрање судских пресуда.

Да се преко жа.лбе Авђелије Васе Стетановића, цржогорке из Бсограда, против бня, управвива г. Бардовца, за одузето јој имање које јој је блаженопочивии Кнеа Мпхајло новлонно, - пређе на дневни ред, пошто овавва шнтања расправдвју граЂанскн судовн, а не свушштина.

Да се иреко жалбе Димитрија Павловйа пв Liosороша окр. јағодинског, протнв нолпцјске власті због ненввриена врничне пресуде, - иређе на дневни ред, попто се из подвете пресуде не вид, да јо нзнршном постала.

Да се иреко жалбе Вељва Јавовқешйа ия Taкова, села у среау дрногорсвом окр. рулиияко нојов се жалио иротив нзбора поверенива и посланика за народпу скупштнну, - да се преде на аневни ред, пошто жалнод не подноси доюазе за своје наводе.

Скуишетина усваја.
Председиия јава да је днешни ред сврнен; но молй одборе да после подне раде.

Састанаи је трајио до 12 и но сати по подве, а другі казаһе се, кад буде што готово нз одо́ора.
 Д. B. Jовановй.

## Cosperap.

Илија Стојановй.
подпионици:
Трив. Милојевиһ, Ваадислав Навловиһ, Ђорһе Милетиһ, Стеван Шоповиһ, Радоваи Милошевиһ,

Никола Ғрупежени.

CACTAMAK XX.
8. Октобра у 4 и но сата по подие.


## Дммитрије Ђ. Јовановић.

 celipetar,
## ддам Вогосавлевиі.

॥рисутн миннстри: војни, финансије, грађевина, правде и ужутрашњнх дела.

Молбу Стерана Мпрковиһа за 16 дана осуства, скушштина уважи.

Бp. 211.
Севретар Кнежевић прочита ове угазе:
1, указ војпм се овлашћује мпнистар тнванспје, да ноднесе скупшнии предог, да се Миловану Пејчиновиһу управнтеву двора урачунају у тодине саужо́е и оие, које је провео као не указни чнновния.

2, уваз по ком министар финанснје нодноск скушштини преддог, за допуну \& 32. зак. о уетројству ђумрука.

3, указ по ком нинстар कинанспје предлаже екушштни, да суму од 7595 rp . пореск. као внше утрошену у овој години на иравтиканте, стави на терет готоване аржавне касе.

4, указ шо вом мичистар финансије иредлалке скушштиии, да се из готовине државве васе исплате рачупи управы државне печатве у 11287 гроша и 30 ир. пор. за штамиање табава за попис дудетва нореских глава и стове.

5, указ по ком министар финансије предаже скупштнни, да се вересија од 16663 гр. пор. која је произишаа од аренде скеле һунишке и која стоји на партијп Аврама Николића, сматра као иропала и да се стави у расход лржавнн.

Сви су ови укази упућени одбору финавсијском.

## Бp. 212.

Затим се читају ове интерпелације :
1, интериелација Петра Туричвовића, којом нита министра војног, је ли одређена комисија да нзвида, која и колива штета причињена са довученом грађом, вод Перићевог хава близу делиграда?

2, интериелација Алевсе Шоповића, војом пита министа појног, да ли мисли да пограничну народну војсву воја од тодико времена чува границу, замени са другом не нограничном ?

3, интернеладија Арсеняја Гавриловића, којом пита министра војеног, мпсли аи да замени стражарене шогранитне војеке, са војсвол па друпих округа ?

4, интериелација Ниволе Милосаввсвића, војом иита министра војног, зашто према члану 33. није решенем пзнестио заалиоце протнву Раине Протића пачелиика среза студеничког и зашто трии тога вачелника, који је доиустио да Турчии гађа у нишан и да му се ночаст свира?

5, интерпелацдја Нпколајевића, којон нита министра финансије, ко је и кад иадао наредбу, да се на разблажен шииритус од 19 гради ненапааһује трошарина, вад закон одре申ује да се ндаћа на сваку ову пинрнтуса по 2 rp . нор. тронарнне?

Све се иттернедације упуһују одо́орима.

## Ep. 213.

Носле тога ирочиташе се ови иредлози :
1, предаог Адама Богосав.ьенюа и $\Delta$ ругих : прво, да се чивовнпцима одмах почну обуставвати шлате и пензије, јер је право да. и они живе од своје досадане уштеде и зараде н да осете штете као и щео народ; друго: да се и чиновници одма упишу у вародну војску п изађу на граншцу с народол, да се и чиновничви послови обуставе, вао год што је обустав.бена радња целог народа.

2, иредлог Јеврема Maрвовића іи друтих, да се у закону, о надлежности општинскх судова стави:
 нарели са јоп дин одо́орника п са надлежним поАщцајпия чиповвивом неле申ују кривца п репавају
 пмади довобно узропа, да се лривад спронеде суду нан не.
 где нена јасиих доказа о вривнци, но ноетоје јаки оспові подолрева, уверене опптннско о владаву об́еиненога, утврууј, нли обара оспоне полоареша ирела садрживи уверена, таквог је владава обвињени. -
 мени: испит обвињеног вод општиневог суда, бива у присуству dва сведова, које од oдpeђепах сам обвишеши пзбере.
3) upeasor Pasobana Musomebuha i Apyrix: da ce sa cमray croky msдaje yBepene kito if sa kpyпну, גа се оно сматра аа uросту крађу, што не-
 стране власти офрати на нерадие буде кадо живе.

4, нредлог Cтенана Поповиha, да се у Горнез Мнаановду оенују двн разреда реалие о дратаном тропку.

## Бр. 214.

Пошто је домио шаддежии министар, то се прочнтаие п ове пнтернелације:

1, интерпелаццја Ниголе Милосавьевияа, ғојом пита миниетра удутрашньх дела, вашто сам студенички среа оправьа поеранпини пиот, а пе пее округ и траі立 да ау се каже, запто су остала 3 среза псдьучена од грађена нлота?

2, иптерпеладија Теше Марковића, којом тита министа унутрашжих лела, да ли су по аавлучешу свушштнисом саате номнснје у ерез јадрански, Лозницу й Јагодниу, радї нзвиаја чиноиничких з.лоупотреба ири пвооріма посланика, ін ако нису слати, хоће ли шх слаті?

3, интерпедација Нижоде Мидосав.беви Һа, којож пита министра увутрашвих дела, да аи му је полнато, да су Ілиша Шротй начелния среза студеиичвог и Милан ІІукиһ начелиив среза јошаничног, сами без ниакие контроле, чиноничие троиткове на срез разрезпвали и мнсли ди мпииетар да ux и да.не оставн да самововину.

## Ep. 215.

Затим се прочнта пре,дог министра в јеног, да се свиком појнику из бритаде Һупријске и јагодинсее изааје но 4 гроша чаршшјснх дневно, вонаницима и коморицама, на сваког коша наи вода но 2 гроша чаршијских, а па човева по 4 гроша чаршијских. Таво нето да се вздаје и свима оным брпгадама, које из свог овруга оду у други, а иснаһншаће се из sаоставшег позушвсног приреза за логорование нар. војске у 1874 . год.

После тога ирощита се иввешие о,яорско, као што faacif :

## Народпој Сауищтини!

Предлог i министра војног ноднети народној скупштина у томе, да се пародим војницима, воји се у садашнин ириднана крећу на границу одреди у шме ране њнхове и ва коње нека пакнада, расмотрио је одбор финансцјски и у свему га ос-

талом одобрава, само није мишлења, да се пограничним војицияа, кад су у сдужо́и и под барјаном ова накнада крати, веһ сввма подједнадо издаје. И у том смисду, да се тачка под в, измеши овако :

в, да се оволико издаје и сннма осталим бригадама, или поједииим одедењняа народне војске, кад се на границу позову.

По овоне одо́ор је мишлења, да се иредлог са овол изменом усвоји.

На ову измену дао је и г. министар свој пристанак.
8. Овтобра 1875. год.
y Београду.
Іре,аседмм o, бора,


## Hssecruzau.

A. Николајевић.

## чААНова:

М. Радовановиһ, И. Мавсимовиһ, М. Миловановиһ, Вујо Васић, С. Несторовић.
Пошто иредседник јави, да ћо давати реч свавом по реду, - устаде,

Спужић предложи, да би требало овај иредлог решавати у тајној седници, особ́ито кад знало да има и невих важних интериелација за тајну седницу. -
М. Мпловановић, противан је тајпој седнщцп, јер овде је питање, хоһе аи се војницима ополико и овако издавати новаң, као пто министар и одоор щредааже.

Вуковић драпи да нетреб́а војеци давати новаца, него треба уредити да се војока храни из ка-

анна, јер то би бндо и за Аржаву јевтиније и за војнике угодвије.

Гаишић тражи иаи одмах тајву седницу наи хоће јавно да говори, јер внше не можемо давати паре, па само да седимо и готонину трошимо, него наи нашред, наи вуһн.

Pизнй потиомаже ГАшшиа и Спужића, што се тиче тајне седнице, ночел бн и ои имао ауго да говори о важним стварниа, које се немогу казати у јавној седници.

Тајсић хоће да се уместо хране нздаје новац, јер еу ауди у чачавској бригади незадовоьни са храном.

Буричковић важе да део свет зна, да је наша војска на граннци и да она треба да једе, на за то је протниан тајној седници. - Предлаже да се иааћа не само онима воји су сад на граници, него ॥ опнма који су бпли, јер то захтева равноправност.

ІІолуповић наводи, да је мада цифра од два гроша на коња, него треба одредиғи бар но 3 гр. чаршискі.
A. Поповй предлаже, да се најире реши, хоҺемо аи тајну седницу иди не ; нашто иредседшик седиицу закључи п другу заказа за сугра у 8 и по часова.

## Іредседнен,

Аимнтрије Јовановиц.

## Адам Еогосавлевй.

нодшненици:
Ралован Милошевић, Ник. Крупежевић, Трив. Милојевиһ, Стеван Шошовић, Ђорђе Милетаһ, Вдадислав Павловић.

CACTAMAK XXI.
9. O玉тобри 187 triciebaabato:
Димитрије Јовановић cmpixas.
Урои Rнежевић.
Почет у $9^{3} / 4$ часа пре подве.
Oд миннстара дошаи су: иредседвик знистарства линистар увутрашњнх дела и мшнистар шравде.

Бр. 216.
Председши јавла да протовоаи прошаия саставка јошт вucy ботов. Тако исто и upeддаг војеног мнниста не може се продужнти, што г. министар војени није овде. Преддог онет о аичној беабедиості није пзашао из штамше. $\dot{\mathrm{C}}$ тога he се прочнтати предаи о допуни в 123. sрив. зак.

Но пре него што је прочитава та допува, Милоп ГАшшй шыте реч. Председйा му даје.

Бр. 217.
Глишиһ говорі вако је једпогасно решево да се долази у седнице пре подне у S а после подне у 3. Посланщци долазе вели ни แреме. Јуче смо лошаи у $8 \frac{1}{2}$ часова а почеди рад у 11. Носле нодие дошаи смо у 3 а почели раду 5. Шта је толе узров, и довле he се тако дангуо́ити? Напомшне ватим да иредседништво треба да је у договору е' хинистрима на да се ана могу ли они доһи на време, а не да дантубе и одбори и скунштина код оволвких важніх етвари.

Председнив миннстаретва, миннстар унутрапних дела одгонара да су сада уредияи своје послове тако, да одсад могу долазити у сваво доб́я.

Bp. 218.
Председник јавља да је Шетова Светлост внез нодинсао занон о самоуправи општинсвој.

Скушштина се одзина са бурно, „жиео*
Ep. 219.
Иsвестнай Иащја Стојанонй чнта предлог о допуви чл. 123 крив. загона, који се тиче днчне безбедности. Затви чита навешгаі одоорсви.

Предеелвшк објапњава разлику нзмеђу иредлога и старон закона. По во 123 крив. вак, вели, чниовник шаи сауаите.б, гоји би хотимичпо продро у чщји стан, казийе се тако іf тако. По иредлогу сада се казви, қад би продро, ушо у чшј стаи и из нехата.
 платити птету, ако кога уаисн из вехата.

Председииі одтовара да је сеали чиновнив одговораи на штезу. Кад је велл одговал крнвично тем ире грађански одговара.

Aксеатнје Ковачепић чита \& 127 прив. аив. и објасњава да по њецу одговара чиновник и за накнаду іштете.
II. Byрдчковиһ папомине da je peq „нехат", шејасна шо народвом схватању, па би бобе бндо да се кале: „ком чнноввнь неби оцешио щрошсе зақова на донесе доставу о кривцу ве саобранно закону да ce faamin If T. A.

Министар иравде разлане да је реч „нехат" позната у правној науппи и сваки судија зна, шгта је пехатва гривида. Та је реч, веаи, усвојева и у другім саучајина.

Jeвper IIодуповиһ паже да је реч „нехат* возната у иароду. IIIто велй $r$. Kовачевпн да се ра-

зуле да чиновник одговара и за штету, то вреди само зи кривицу, на воју је тај парагая наненен. Зато он требадя то и овди изрично споменутн.

Министар правде одговара да је прсдселния депо објаснно, да ће увек одговарати за штету оног, воји је осуlеен за кривицу.

Милутин Гарашанин налази да вема ғаранције у \&. 127. крив, зав., јер се по нему одговара за накнаду шттете само кад се учнвя привнца ня нехата, а вад се учнни намерно, нема пакнаде. Зато би вели, треб́ло вавести да чиноишік одговара у оба саучаја.

Аксситије Ковачевиһ објасњана да по है. 295. нрин, ност. уз кривицу иде увев и накнядл штете.
М. Мпловановић разлаже, да бп требало да се зна, да ли чиновник одговара само онда, кад је «ривица учињена непажном. Наводи пример са Алевсандром Николајевияеу и саучајеве тде чиновник вападне кога, да је бунтовння, на ненита по 60 сведова. Ко he вели у том случају да патн тропикове? Зато шияази, да треба чиновник да плати.

Председния објаснава да је чиновнии пзвесно одговоран за ттету, вад буде осуђев за кривицу. у закону грађапском и кривичном поступку има довоқно нарецена, во што се тнче сдучаја, где чиповнив полицијски сироведе вога суду, на се нађе да пема дела казнимог, неможе се узети, да је то рађепо ша зле науере. Имали зле намере пли пехата, разуме се да је чиновния одтоворан. Спакојаго утапред се не може знати, да ли је но врив шли не.

Милутин Тарашании разлаже, да би треб́ало ставиті да се одовара за штету пи онда, кпд се учнни грнннца с памером.

Радоња Њедиһ пита председника лали он рече да неми чиновива, воји чини дело из зле намере.

Председиив одсовори да може бити кривице и намерне и нехатне.

Радоша Недиһ наномнне накав је случај бно с нпме. Веди ватворила га је подиција, испитала 69 сведока, спроиела суду, па суд нашао да нема привице. Место вези да добијем оштету осуден сам да платим трошкове, а чиновншв место да се казни, од капетана II. класе, доо́ио је за помоћника I. класе.

Јеврем Подуповић каже да је свакад бобе, кад се што нзрично и јасно важе у завону. Осим тога треба да се овај \& доведе у свезу с другим. Један с друтин неһе се растопити.

Председиик тражи од предагача, што хоһе додатав, да их потиомогну 12 посланида.

Милија Миловановиһ раздаже да треба поставити щравило да се чиновник може тужити и без нитана мннистровог. To је нужно с тога, што су чннввици нояиццјски ацсили толике дуде, као: у Пожаревцу, Јадру, Драгачеву штд. на ништа.

Дим. Катнћ вели: излишно је ставбати овди и 0 накнади штете, вад је она предвиђена у загошу граданском.
 стави у текст то, што траже некн, али држни да није таво нужно. Гаавно је да ми обратимо пажюу на криннни поступаг, а варочнто на основе нодоарена и околности, по којшма полшцыја може затворити и најпоштенијег. То треба поправити и тледати да ниво не дође до тог да тражи паєнаду, јер ншко нигда нй добно вщје. На то треба обратнти паањぁу п па одтоворност нинистарску.
F. Спулй потиомажући Мплију, да би се нзбегдо вели, да поштени ве буду уапшенн, најбоље је додати к овоме чаану: „нии који ириведе два сигурна грађанни за јемство."

Председнив папомпве Cпужпһа да се не предазі на гривичви поступан. Реч је овди вели о кривичном заноиу. To су две разне ствари, воје се ве могу мешати. Мислим да је доводно то, гпд је одбор усвојно іІ додао додатак, но zoмe ce сад вазні ї онај, жоји бо қога из нехата затворно.
М. Гарашанин доказује да хреоа узанопити сада. да чиновник одговара бар по грађанској частн, вад коме учпви штету, јер по вривичној узалуд га је тужитл, кад по ча. 110. уетава треба да одобри наддежнн миннстар, да се може чинонния тужити.

Мишистар правде одовара дато спада у вавон о чпновннцима граданегот реда й тамо треба чіпити пимепу.
М. Гарашанин остаје ири речи и вели: аашто не ои усвојпаи да оаговара за штету палерну, вад одговара за нехатну.

Fiocta Aтанасковнһ па.аави да нетреба стапбати у овај чдан то, да чшновниа одоваря за штету, јер ностушкоя и завоном кривичним обухваћена су сва
 птетно, јер онда бп морали свуда нод свдју \&-a предвићати тагве саучајеве. Пропустиии се дод нога, врао се дако може чнновник нзнуһи баш овде, ғде најнише треба да одговара. За то јо сигурније остати при општем опредедењу закона. Ноза тог судпје, војн לе осудити крнвца на назн а не осудити га на накнаду штете.

Дақе, шта хоhe г. Гарашании да се ужете да чиновниl одговара за штету, кад је учини намерно, вао с тога, да се иббегне тражење министарског одобрења, то не вреди. Но уставу и закону чнновннк админнетративин вако за крпвицу, тако и за оштету не може се тужити ви судити без одобрења министарског, а судије онет без одобрења касационог сула. Излишно је дакде уметати штта у овај члан, jep ако се то не стави у друге чланове, судшја ће казати, ту нема одговорности, јер законоданад није иредвндео.

Аксентије Ковачевић вели: Сви идемо на то да се народу ујемче што веһа ирава. Чита затим §. 221. врив. аакона, у ком ништа нестоји о том, да he се драдвшвац осудити и на навнаду штете; али вели то се попунави ร. 229. у ном се каже: да Һе се ири сваком казнивом делу редовно тслебивате и иричинена штета.

Нема дакде оспона да се бојимо да привад норед пазни неһе бити осуђеһ и на накпаду птете.

Председин ставьа иитање: Ко је за предлог ваддии нев седи, ко је против нек устане. (Чује се: шта је иредлог. Настаје жатор.)

Радоиа Недиһ уетаје и виче да треба узетпи и ово, што свупштина каже, а не само што каже влада.

Председник одговара да он ради по пословном реду и тек вад щега неби о́ло, он би питао скупштину. По пословниву пајире се ставьа на гласане владнв иредлог незавпсно од осталих нитана, гоја се нојаве у скушштини. Кад се то расправи, онда Һемо upchи па питање, које је покренуо r. Гара-

пrorokosil mar. ony.

шанин и то, ако га ноднесе писнено и ако подномогну 12 пославпка (вичу: да оде један да папише.)

За тим иредседник упита има ли 12 посааника, да га подномогну. Фује се да има.

Министар иравде пзјавдује, да влада пије противна томе, само што по пранилиа нодификације то је изаишво.

Васа Маџаревић доказује да је пздишно уметати ишта, јер долазимо у сукоб е \&. 10. врнн, зак., у ком је казано за сва кривична дела, да оптећени у свакоме случају ина цраво на накнаду.
М. Гарашанин брани своје мнене п вели кад тај ร. 10. вије поквареп тиме, што је у g. 127. ставвено да се тражи нақнада за нехатне штете, неће се повварити тиме, што te се тражити и за намерне.

Затнм нопто је ствар исцрпьена председнни је ставио ва гдасање владин иредог с додатвом Гарашанина и огромном већином усвојен је и иредлог и додатак. Но носде се појави жнва дебата о томе да је нејасно питање и да је сумњино каго је стпар решена. Спужић тражи да се пита скупштина је ли свршена ствар. Сима Несторовић неда, кад је свршено. Ковачевић зарад задоволева хоһе гласане поименце. Ђуричковић вели сиршено је. Алекса Поповић да се пита је ли свршено. Дим. Катин гаже да су сви за ирву тачку, а друту не. Најиосле пошто ту ствар објасни иредс. миниетарства, приета скупштина, те председиик стави иитање ово: који каже да није свршено нек устане. Скоро свп седе и тако је предлог вдадин усвојен са додатком Гарашанина.

Ep. 220.
На реду је оидо сада да се пита додатак ж' \& 122. крив. аак., но председник јавла да миииетар иросвете п црквени дела ила да одговори на једну нитериелацију.

Миннстар аросвете и црквених дела одговара на интерпелацију Петра Катиһа о томе, што је $y$ нонзисторији епархије ужичке постављен за ч.ана и један калућер. У интериелацији, пели министар, епомину се три ствари:

1, вашто је постав.ьен за члана монах, кад но завону неможе да буде с тога, што по природи свог звања неби мого решавати о брачния нарницама ;

2, зашто је поставвен за почасног члана свештеник нзван конзисторијалног места далепо, те се одугомаче парнице.
3. Је ли нољна влада да учини измену у закопу да се моваси пине неноставвају.

ІІто се тиче ирвог шитања вели министар неумеспо је, јер по \& 7. закона о устројству црквеиих власти од 30 . Септемора 1862. год., ири конзисторијама може се поставнти за члана и по један монах, но он неучествује при ислеһивану и решанашу брачних нарншца.

ШІто се тнче Аругог пштања, оно се оправдава, \& 9. тог закона, но ком се председиик и чданови конаисторије бирају из нодручне ешархијс. IIто је улет за члава свештенив из Чачва, то је с тога, што се није пашао $у$ месту сореман човен ва то. Да ли се са тога развлаче парниде мислим, да би треб́вло навести Фагт.

Пајпосле хоће аи се учинити пзмена каква у закону бар sа сад је немогуһе. Допста има пезгода што се узиму монасв за чланове, али за пзмену треба се договорити са архıјерејским сабором.

Петар Катиһ одговара да валуђер није постав.ьен за почасног, веһ редовног члана, јер има 400 талира нлате. Да ли је вели могуће да се орачве нарнице решавају сваки дан, кал је калуцер почасни члан ? Пемогуће, већ се натриа но 20-30 нарница и чева се за ноном из पачка, Зашто тај поп неби био чдан, већ он да долази и дангуби за бадана, а калуфер му аащремио место, вуче плату, а неради?

За овим даје се четврт часа одмора.
Но одмору.
Мпнистар иросвете наставьа свој говор пи веаи да һе шисати конзисторијп, да се пононо обавести, о фактима, који се наводе. ІІто се тиче потребе да се донесе предлог за пзнену, мисли, да је најбоље да се та иштернелација уиути влади на оцену, јер на свави начин треба се договорити са архијерејским сабором. (Чује се: нрао дебро).

Радопа Недй налазп да треба шмати у конsисторији и монаха, јер расправьне мавастирских рачуна тешко је повсравати иоповима.

Петар Катић вели, трео́а иредлог да се калуђери пзчнсте сасвим ия вопзнсторије, па да пду у своје һеаије, где им је место.

Ншкола Крупежевиһ одговара Радоњи, да су калуђери неспособии да склапају рачуне своје, веһ шаһају другом, Пристаје да се интернелација да владі на оцену.

Председник за тшм стави питања: усваја ди спушштша да се интернелација да влади на оцешу пи скупштина усвоји.

Bp. 221.
Председник вели да је сада на реду пред.ог министра војног о израни наших народних војника, поји чупају границу.

Иявестилац А. Ниволајевић чита предлог министра војшог и извештај одбореки.

Коста Спужић разлаже, да је овде пужна тајна седница тим пре, што има и некпх важних интерпелација за тајну седницу. Нужна је тајна седница што има важних ствари да се пзјави, а нису за јавност.

Миаија Мпдовановиһ веаи да је бво иротиван тајној седници, што је држао да Һе се решити само оно, што је предложено. Али пошто говорнщци хоһе да изнесу јошт нена питана и он је за тајну седницу.

Милоп Гаишић помаже Сиужића и хоһе тајну седниду, јер шитане изнешено, у снези је с главном ствари. При том ми овако изнурујући се и Физично и материјално постаһемо евронсве шроналице, можда неком пде у интерес да оваво дремамо, да нам трговина пропада итд, зато треба да се догопорияо.

Сим』 Несторовиһ противаи је тајној седници, јер иредлог не садржава ништа тајно. Бпо прпјатеж или нешријатеб наш сваки зна, да ми морамо ранити војску па граници, на бидо да им дамо 4 пли 6 гроша.

Радован Милотевиһ наводи да Һе говорити гад се реши хоһе ли бити тајна седиица. Ов налази да се треба насамо разговорити.

Аксентије Ковачевић разлаже да по члану 85. устава чим три послашика ватрапу тајну седницу да се мора уклонити публива п тег тада председништво положи he ииташе, да аи he се тој тројици придружити још п четвртина сеупштине.

Сима Милошевй слаже се са Глшшием и Спужићем па вели, кал пезнамо ми, колику порцију даје непријатељ својшм војницима, не треба да зва кодико ми дајемо.

Председник министарства помаже Ковачевића да се публика мора удалити, кад тројица затраже тајпу седпицу.

Председвин пита, има аи тројица који хоһе тајщу седницу. Устају више њнх.

Затия председшив поава публигу те се уклови.
Са тим је закьучена ова јавна седвица у подне.

## Ірредседмия,

А. В. Јовановиһ.

Cerperap,
Урош Кнежөвић.

> иотинсщщци :

Радонаи Милошевић, Никола Круиежевић, Тривуи Мияојевиһ, Стеван Поповић, Торђе Миаетић, Владислав Павловй.

CACTAHAK XXII.
10. Октобра 1875. године у Веограду. hezacracha
Димитрије Јовановић. oekpbtar
Илија Стојановиц.
Присуствовали г.г. министри: председник министарства, мннистар унутр. дела, миннетар ино-

страних дела, министар правде и министар грађевина.

Почетак у 10 саті щре подне.
Председник отвара саставак.
Севретар Плија Стојановиһ чита иротовол XV. састанка. Пошто је приметба Алексе Поповића иснрављена, протокол о́ усвојен.

Секретар Илија Стојановић чита протокол XVI. састанка пошто би приметба Шолуповића исирављена, протовол је усвојен.

Севретар Адам Богосаввевиһ чита протовод XVII. састанка. Скупштина усваја без иримето́е.

Сскретар Срећковић чита молбу Косте Спужића за тродневно осуство. Свупитина одобрава.

Милија Урошевић тражи 30 дана осуства. Свупштина наређује да се пе решана до 18. ов. мес.

Арагутин Ризнй моли за 20 дана одсуетна. Сеудштина не одобрава.

## Бр. 222.

Министар граһевина одговара на интериелацију Петра Катића о сасеченој грађи у 1865. год. за hущрију Понинску и Врвачку, и одговор жу је у овоме:

да ова града није сасечена у 1865. већ у 1862. тод., да је одте грађе нешто поврадено, нешто погореля нешто и иродато и добивено 382 гр. чар. која се сума налази у начелству врушевачком. Што се тиче ћуприје Попннсве да је нарсђепо да се щрави и да he се исплатити из државне пасе, а һупрщја Врњачка чепраии се о трошку држаином, већо народюем, и што се тиче превлачења грађе да ће се старати да се манипулише гако нсо́и пропадала.

Шетар Катић вели да грађа кошта 500 дук, ц. а само је 5 дук, цес. добивено. Дакле вашто нщје грађа сачувана, зашто је пропала и пита ко he ту грађу да плати, јер је трехота да народ евоју снагу узалуд просипа

Министар трађевина одговара да је он нашао да је граұа у 1862. год. сасечена и иренешена, и да је те године упропашһсна, а по чијој је паредби сасечена није се могао известити, и дакле то је од његове етране довоьан одговор.

Шетар Катиһ остаје при своме одговору и тражи да се изнађе лице, воје је ову гору уиропастило, на да се осуди на сво плаћане, пошто грађа кошта 500 дук. цес.

Министар граћевина ушућује Катића да о толе учнни предлог ако палази за нужно.

Милија Миловаповић тражи да се t , миннетру грађевина преиоручи да оп одма виновника изнафе и каго на плаћање тако н на казн осуди.

Иаија Ратајац нодпохаже Петра Катића с додатком ако таво и у будуһе остане, ту нема напредка и зи ћемо се уиропастити, зато треба изнаћи ко је упропаститев ове грађевине.

Свупштнна наре申ује и министар прима да по овоме лелу учини истрагу и о томе скуиштину извести.

## Бр. 223.

Секретар Плија Стојавовић чита интерпелацију Петра Стевановића на г. министра грађевниа о лруму постојећем од Чачка до Ивањице. Упувује се одбору за молбе и жалбе.

Нсти секретар чита интерпе, лацију Мијаиаа Смиءаниһа о томе: јели учинена исграга противу Оо́рена Мићпћа начел. ср. здатиб́орсвог због неговог грозног ностунања са бегунцима из Турске и народним војницима, и оһе ли и дале остати на томе месту да свирепује. Упуһује се одоору за модбе и жалб́.
M. Мидовановић тражи да се огдаси за хитву ствар и што ире донесе решене.

Министар унутр. дела вели да шијс ашта још разгдедао, а чнм их разгледа наредиће пстрагу и да се капетан од дужности удади.

Председаия иајавьује да нео́и сад требало упуЂивати ову ствар одбору пошто се г. министар ибећава учинити ияниђај. Скупштина усваја.

Секретар Иашја Стојаповић чита интериелацпју Тривупа Миливојсвића о грађену Һуприје на Аубогу у срезу носавском, управвену на г. министра грађевнна, којоз шита: одкуда је смео капе аи ирево воље народње наредити и да плати и да кулучи народ среза посавског, кад је он донео эаквучене да само илати, на ма то и више бнло, и но ком је вавону то учвнно.

У uyћује се одбору за молбе и жалбе. $^{\text {о }}$
Навја Стојановић п још 26 посланина изјаньују жељу влади да се скушштина па један месец дана одложп. Свупштина изјавдује да је то ияјава деле скушштине.

Секретар Илија Стојановић тита иредлог Миленка Петровића, Илије Ратајца, Мијаила Радосаввевића и Николе Мюлосавьевића о добрима манастирским да се внсочајше решење од 1847. год.
 ужпване овпх добара између сељана суседних п манастира.

Јеврем Подуповић тражи да се председништво споразуме си владом о јэчерањој седини.
A. Поповиһ тражи, да се јучерања седнщца претвори у јавну. Ношто вије ништа важно решанано.

Министар председник вели пошто је седница била о рани народне војске, то се суатра за јавну.

Секретар Стојановић чита иреллог Јеврема Полуповића и јопा 12 посланика да се оним војницима народним пто су досад земьу на граници чували, ияда у новцу онолико колико he се плаћати и онима који су сад на граници.
А. Ковачевић вели да се иредлог може само онда поднети ако нпје у свези са иредметом којије веһ иред скушштном. О овоме био је предает јуче н решен у скупштини, сад нема места решававу овоме другом и зато предлаже, да се одбаци.

Председник објиснава да овај предлог пије у веяи са јучерањнм и може се иримити у иретрес и предлаже да се овај предлог и иредлог Милосава Марговића упуте одбору финанспјском. Скушштнна усваја.

$$
\text { Бр. } 224 .
$$

Председннк јав.ьа да је на реду пројект закона о личној и домаһој безбедности.

Ивпестлаи Димитрије Матиһ чแта извештај одбора занонодавног гоји гласн:

## Народној Спушитини !

По оддуца скупштииској на јучерашњем састанву законодавни одбор узео је у претрес предлог
г. мшнистра правде о пзменама п допунама у закону о ноступку суцском за кривична дела у смотрешу личне и домаће сигурности.

Чдапови 25. 26, 27. п 28. земабског устава ујемчавају ту личну и домаһу безбелност.

Ограничена у тим раавншм правима нзлозкена су у оним законсвия паређењима поступва судсвог за кривнчна лела, о којима сад речени иредлог говори и којиз се пде на то, да се та сужавања бар умале.

Но одбор има да иримсти, да се та ноженена цељ никако не може постићи само овим предяогом, о воме је реч, него уз то иште се још и жезависност судија, да не морају стрепиті кавве he ux ношьедице снаһи кад своју дужност врше по завону іІ уб́еђењу.

Осим тога завонодавнй одбор примефава да цео ностунак, ноглавито тлава 17 -та ност. судског у крив. делима, која говори о довазиуа треба бовим наређењнма да се замени; а нарочито §ร 236. до 239, где се говори о саставиия довазима и основпна подозрења, неодговарају данашњем времену и потрео́и.

Законодании одбор птто се тиче самог овог иредлога г. министа иравде има следеће да прпметп:
I. Y aругом одедку of та 28. где је реч о сведоцима ири истраживаюу и ислеђнвану злочинства нли преступлева код полицијских ваасти, којшма he се по тамо изложеном начппу трошак и дангуо́a шлаћати у казаном случају од туженоz, - треба место те речи „туженог" да се важе од ,осуђеног," јер у таввом случају пресуда веһ ияречена и тужени

је осуфен. А одма затим у истом одевку s-ゅу 28. где се каже, да те трошкове, аво тужкеи буде ослобођси, пааћа принатни тужилац, - да се изостава цео онај израз, „иаи ако овај буде ослобођен ол ириватног тужно耳а". Јер одбор палази, да такве трошкове треба да плаћа осуфени, иаи ако он пема, онда држава.
II. Код §-ша 131. в, где се говорі о томе, шта Le јемци шааһати за туженога, ако овај осујети истрагу, а поред тога јопा и за новчану казну до 50 тал., - одбор предааже, да се на крају првог одежка
 говог одекка место пзраза „ако тужени осујети истрагу" каже, „ако тужени побегне; јер за ово јемй управо и јамче, а казна она до 50 талира да сасвим однадне, јер њу одбор неналази ва целисходну.
III. У чаану 132. којц ночиве у случајима под 1 и 2 s. 181. и кмет he моһи об́ињеног притворити, да се дода пистраживање по кући иди претрес лица учинити држећи се у томе главе 8 -ме пост. судсвог у врив. делима. А после пзраза „кодико могуһе скорије да се дода „у ирвом случају" и т. $\lambda$. као што је паписапо.

Ово је што одбор има да примети на предло министра иравде. Но одбор налази да би се днчној безбедности ириюомогло, ако се у главі XIII-тој зак. о постуиву судском у щрив, делима, тде је реч о заввучењу полицајског ислеђења дода: за гоје време полиц. вааст треба своје ислеђене у крив. делима да доврщи, те да се то неможе одуговлачити вао щто сад честих случајева шма.

Но томе одо́ор иредлаже, да се шов $\S$, као 166 нод а, дода овако: „шслеђеше казнивих дела ислеђујуһа нолщц, вааст мора свршити за 15 дана, ако су сведоди у оном опругу где се извиђеше чини, а најдаве за 30 дана ако има вшше еаучеспика у кривщци, нли су сведоци ия лругих округа".

Поред тога законодавни одбор обраһа пажву скупитине на §. 173 реч. пост. који гласп: ,овоме војш је останыен, да се на јеметво на слободе бранн, щроада сума ва јемстно дата и долази у васу државну, ако побегне, и на позив суда без оиравдавајуһих узрова не преастане."

Одо́ор палази, да је uраво, да у таввом случају најире се измири щтета кривндом одбеглот учньена и дапгуба снедока, и нотоме предлаже, да се у §. 170. прив. пост. у другом одевку носае речи - суд решана да сума за јемство дата прнидде каси државној" - дода ово: , ношто се најпре нзмири штета кривицом одбегдога учинеиа п дангуба сведока, ако одбегли пеби пмао аругог пмана.*

Одбор законодавии све горе паведено саопштио је г. миниетру иравде, и ои је то ирими звану и сад стоји ло тога хоће ли народна скупштина иризето́е одборсве усвојити, а уједно решити ит то: да се влада позове, да поднесе скупштини што скорије нарочнти предлог о независности судьој и о доказним срететвима у крив. ностушку.
8. Октобра 1875. год.
y Beorpaду.

Hasectivan:
Димитрије Матаћ.

## Предсеаниж saxaн, одбора, II. J. By <br> II. J. Byковй.


Ранко Тајеић, Аксентије Ковачевиһ, Рава Кукић, Byple 'Бopoвић, Mилош Гашиић, Илија Стојавовић, Петар Катић.

Пошто су неже ногрешке у штамиарији учињене пввестноц их објасни те се поправише.

Председвиц даје на знаве да се говори у опщте о предлогу.

Сима Несторовиһ сматра иредложену измену као и да нема сигурности и упоређује овај закон еа вакопом о одговорности министарској, која је ириинда, слаже се са мишлевем одбора да треба оспове подозрења изменити, акосе жели лична спгурпост, с тога у главнои иредааже да се други пројент од стране владе подпесе.

Јеврем ШІлуновиһ каже да се само онај притвориты може воји васлужује веһу казну од іे год. затвора, јер ирема поднешевом овом иредлогу није никаква аичва сигурност и готово тежа је нег што је до сада бвла, поред овога тражи, да се вдади преда да ова цео ностулак иряради нарочито главу XVII. зорине.

Петар Ђуричговй за доиуву roвора Симе Heсторовиһа и Шолуповиһа чита члаи 181. тди само надлежна вдаст затворити може, паводеһи да и до сада није га апеио кашеар него служиоди, а таво Ђе п одсада бптн, дале паводи да пема донде личне сигурности док се чновници од воде министарске необсзбеде и он је тога мишлена, да се ово пемења, док се судвје од воље министарске необезбеде.
А. Ғовачевић, да п аво није баш довоьна лична епгурноет, онет је боже усвојити овај иредлог, а носле Һе се при нојединим тацкама дотеривати шта је боле, а у осталом maда је веһ извештајез одборским позвана да пто пространији предлог поднесе.
М. Гарашанин наводи да ма какови закон донели, опет немамо пикавве сигурности, јер је то спречено уставом и ниједног чиновника немозе суд судити док надлежни министар пеодобри и зато ово само напомиве да неби се казало да смо са овим яадоволни и да смо се уснавали.

Радоња Недић противан је мишлеюу одборском где се кажи да може вривац дод полиције 30 дана у затвору бити, то тражи да се одмах спроведе суду.

Председиик миниетарства признаје, да је влада обећала поднети закон о личној сигурности и уволико је могда бити сиремна и устав јој дозвоьава она га је ноднела, а скупштини пска сада прави примети́е ако кавве има а влада he ce с ном сноразумеваті.
М. Миловановиһ, са овид законом донови су доста за птићени, а добри буди нису и може онет сваки на иравду Бога лежати у затвор.

Министар правде објасњава да посланици говоре о појединим тачкама и зато их упућује да најпре у начелу говоре, а после о нојединия тачкама. -

Милија Миловановић и М. Гарашавии кажу да га треба у начелу усвојити.

Јеврем Марвовиһ каже, да се могдо нешто вг mе спууриости дати, најпосле требало је об́езб́едити од нанадаја полицијског п основе подозрева изменити, јер то је гланна побула, због чега је овај закон тражен.

Алекса Ноповй нлаши се да се са овим иредогом само очи незамажу и зато је да се влади препоручи да други предлог опширшиј поднесе,

пошто he се сөднице од 18．ов．мес．одложити по ивјаньеној жеви，за овим тражи да вдада поднесе иредлог и о независности судекој до новратва скуи－ штинског．

Министар правде ографује се，да се овим иред－ догом гоме очи замазују，јер она иротиву ириметб́е одборске није имала шта ириметити．

Алекс．Николајевиһ иризнаје да није потпуна лична сигурност，но но старои закону јон је неси－ гурнија бида，једино из вубави преша чл．131．гди се може пеко на јеметво из затвора пустнти，тражи да се иредлог у основу прими，јер ово смо сад ири－ хватнли п ко зна ла ли he што боље лоһи，боље пшта него нинта．

Вујо Васні，неналази довожно гаранције у овом яагову，али вели да је бове и цри волач него празна торба，ко зна и ко јеметиује да Һе се други бо．ыи пројент о томе поднети，треба ириграити овај п ре－ шити па шта је вужпо допунити เа，али ниぇако одо́ацити．

Јоца Бошиовиһ вели，да треба устав изменити на тек онда аичну снгурност нао што треба оси－ турати，но пошто треба за измену устава више вре－ мена，то је мшшлна，да．се поднешени преддог у начелу прнми，а влада позове да скушштини под－ несе иредлог о измеш зикона，о докивима и доказ－ ним средствима，а нарочнто закон о везависиости судској．

Председния пита скупштину је ли довожно оба－ вештена и ношто она одговори да јесте，да，не шита усваја аи иредлог，скупштина одговори：да се пред－ aо усвајл у начелу．

Председнпв завазује четврт сата одмора．

## Ep． 225.

Шосле одмора чита секретар Илија Стојановић члан．28．као што је но староме закону тласно， а иявестиои Матија чита иредог владин и миш－ дене одборско са неним наменама и према мипдешу одо́орском чл．28．гаасно о́и овако ：

$$
528 .
$$

При сваком истраяивану и ислећивању алочин－ ства наи престунена код полицајие ваасти，ири－ суствоваһе пао сведоци два поштена трађанина，из опитине，у којој се пслеђеве чиьи и они ће спаки исиит потнисати са наноменом，да је цсо испит над оптужепнд пред њима држан．Сведоди ови назнл－ qиће тои прияиком и прияето́е，које би можда имали


У тој цеби општние овружних вароши иза－ браће па годину дана $12-24$ ，а друге онштине 6 до 12 по могуьностн шисмених гра⿱亠䒑ана，од којих ће се по двојйа пз места，где се над оштуженшм чини ветрага，повнватш да буду шри пслеђиеању． Онимя плаћа држава у име трошка и лангубе према времену，које су ировели ири ислеђнваву，дисино нијпше до 8 динара，ша се после накнађа од ту женог，или ако овај буде ослоб́oђеп од приватнога тужноца．

Графани ови несмеју бити еродии（я 43．）нсае－ ђ，ујуһем знаничнику．Оитужени може иротиву ших ивузеһа тінити．

Онін морају тајну до пресуђева пуватп，нашта he их нследоватеж претходно опоменути．

Тужени има прано，да пзуеђу ових грађана но－ ловну искьучи и тада he власт истражна одређы－ вати сведове из друге половине．


Известиод Д. Манһ објасњава мшшлене олборско зашто је пазато уместо речі туженог „осуђеног" и да се избришу речи „ако овај буде ослобођен од приватног тужиода. "

Председнив иитв има дй то да товори о овој ствари.
A. Ковачевић важе да се у ирвом одевву речи „можда избришу, јер су то челичне вратнщц поАицијсве власти, с којима се пзеведнив може саужити и овоме иии оноже забрањивати да чине приметбе.

Министар правде об́јасњава да са речију „ложда* ипло се на то да сведоци зогу ириметбе чпнити ако их имаду, ако немаду они пису прнморани и најпосле пристаје да се пзбрише.

Васа Маџаревиһ, слаже се са мишлењем одборским, само додаје да се од приватног тужноца за личне увреде и ироча дела воја се по ввапичној дужности неказне, нашааһујс означени трошаг, а у осталиу делима да држава плаћа.

Адаи Богосавдсвиһ предлаже, да се реши најпре члан 19. врпвичног постушка, на онда члан 28. и да се у члану 19. кате, да иследуjу sлочнна й преступна дела само општинви, па онда овружни судови.

Председнив упућује Адада да поднесе иисмени иредлог і одпојено од овога.

Адам Богосаввевић мисли да је ово иредяог у коме може и он овај свој предлог да уметне.

Јеврем Марковић тражи да се у члаву 28, Еаже дтужени има права да бпра двојицу" и да сроднищи не могу бити између оптужепог гао присуствујући.
A. Ковачевй моли г. нослашике да товоре о ствари, која је почета.
А. Нпколајевић примеһава протпву речи „сведоци" која је у овоме чдану ставвена и тражи да се замени са гојом другом згоднијом речи.

Миннетар правде објасњава да се другче не може вазаті но сведоци, пошто опи ирисуствују прв испиту и ншшта друго нису но сведоци.
A. Николајеши тражи да се дода „ирисуетвујуғи сведоци."

Наија Ратајац слаже се са Алексапдром Никокодајевићем.

Јеврем Шодуповия слаже се са мишлењем Bace Мапаревиha и' долаје од споје стране да наћају трошкове і доставвачп, противан је пан мпшлењу Јеврема Марковиа да тужеии бира присуствујуһе.

Пзисстиад, Д, Матић објаснава да није можно доставқаче осуђввати пошто се они никад немогу за ғривце добавити, јер за тужноде нензнаазе, но доставвају да је ово нл оно било.

Малија Миловановић предлаже, да се дода, , да воји кога оитужи, а не недокаже тужо́у, ${ }^{\text { }}$ да тај мора да палтн трошвове око иелеђења.

Скупштина се одазива да тои данас у закову ноетоји.

Председиик објасњава, да реч "сведоци" по иреддогу Николајевића неби треба.яо другом ғојом речи зауењннати, пошто је вазато онаво каво треба.
А. Николајевић тражи да се замени са „ирисуствујуһи сеедоци.*

Мин. правде вели да се може вамеиити са „пснитнй сведоци."
А. Ковачевић вели да није нужно мешати ове речи пошто су у почетку ча. 28. овако нсто пазате, но пзмепити треба реч „вожда."

Председник нита је ли скупштниа обавештена и она се одазивде да је обавештеша и усваја предлог владин, да се гаже реч „сведоци" за овид скупштнна усваја да се реч, можда избрише по предлогу Ковачевиһевом.
B. Bacuh тражпи да се у другом ставу објасни да ли абор или одбор бпра прнсуствујуће за годину дана, пошто је тамо казато и ошштиие п он од своје стране предлаже, да бщра суд са одоором.
II. Вуповић објасњава да је то иредвицено у уетројству општинсвом и да је та дужност дата одбору.
II. Gpehковић потпуно усвајајућй прпзетбу г. Васпиа тражи ла се речи „опружних вароши" из-

М. Глишић иисли да је ириметба г. Панте Среһговића неумесна, пошто се баш овди определује број колико һе бити из вароши, коливо из села приcyctвyjућı.

Пзвестнад А. Матић слаже се са мншленем Вује Васића п иредлаже да се усвоји иошто то пије ставдено у закону општинсяя, атребало је ставити.

Мин. правде објасњава да ово наређене стоји у свези са ч.л. 61. закона о општинама и по овоме завову чннй се пзбор оввх сведока, дакле овли би се могло укратко овако ноправнтн, да се нозовемо на ч. . 61.

Мид. Спасић предааде да се уместо јечи оиштина каже реч „одбор" и тако Һе се разумети да одбори бирају ирисуствујуһе сведове.

1. Милојкопиһ вели, да би удесније бидо уместо речік „опттна ${ }^{\text {р }}$ ставити реч, "суд општина окружвпх варош" " итд.
A. Поповиһ предааже редакцају ову "у тој цеяи одбор општине итд, и таво се потпуно означава смисао речи општнне.
Т. Ђоровић слаже се са А. Поповпћем.

Председник иита скупштину усвајали иредлог Адексе Поповића. Скупштина усваја и тај ће члан гааснти оваво :
„У тој цежи одбор општине окружних вароши изабраће на годину дана $12-24$, а друти одбори општине 6-12 птд."

Далье прелази се на треһе питање гоје је одбор предложно у место од туженог „од осуђеног. *
М. Миловановић пита, сматрали се „државна вдаст" за приватног тудпода кад она неће доставьача да именује, и ако се несматра да се то дода.

Председпив уиуһује га, да говорі само о речи „туженог* пли „осућеног.*
М. Милованонић тражи да остане по редакдији, а на грају тог етава да се дода „за приватног тужноца сматра се и државна власт, кад неће да открије доставьача, или кад је сама ироизвела то дело."

Ранко Тајсић вели, ако може да се осуди доставьач на плаћане, то је добро, апо неможе, онда је ои противан да плаћа држава.

Петар Туричковић слаже се са Tајсићем и тражи да буде опај прив, поји је дело аажво изазвао, иа ма то оио приватни или чиновник.

Алекса Поповић слаже се са предговорнидима Тајсићем и Мнловановићем односно доставбача, а

што се тнче приватних тужиода с нима се неслаже І ови треб́а да се од плаһања ослободе, парочнто оштеһени за крађе н друга злочина дела.

Миннетар правде велн, да ои требало додатн: - за дела која се казве на приватну тужбу* sapaд јасности и с тим остају крађе, пальенне п проча злочина дела.

Радован Mилошевић пита, ко ће ди платп трощкове кад осуђени да увреду нема откуда.

Мплован Cнаспћ противан је осуди достанљача, јер па овај начин пустиһе се велико $3 А 0$ у народу, пошто достављање оива ивме уу двојице н нема тако доводно догазa, у ономе потномалit гa Arcentrje Ковачевић и наводи да се овим никад пежоже постићи ашсолутна правда.

Панта Cpehковић вели, , а $y$ сваком случају онај којн кога лажпо тужи треба пи лӑ плати трошконе, а ако нема откуда, онда ником ништа и држава да ником неплаһа.

Шикола Крупежевић каже, да су политични нрєвци најпоштенији п најучтнвији луди п према томе треба оделити привице ове од осталих, а међутим увег Аоставбача на трошнове осуђиватн, јер се ови вајвише у овин делима покаяују.

Мидосав Марвовиł пита, кад се једна ствар на човена нзнесе који је поштен и подведени су два сведока, је ли довожан доказ.

Боровић предлаже да принатии тужнод плаћа трошкове само ако пема вазнимот дела.

Председник објасњава, да се неон могла реч „тужени" са речју „осуђени" заменити пошто о́н то бидо противно $\S$ 328. кривичвог поступка гди се сваки

онај из недостатва доваза ослобоһени осучује па трошкове, диье иротинан је, да се ставе речи „али ако овај бу,ле ,ос,аобођен од ириватног тужноца" ношто неби одговарале § 330 . казнепог ноступка и што се тиче доставлада и томе је предлогу противан, јер неодговара \& 5l. врив. занона, зато треба гледатн добро иа ово усвојити.

Драгутии Рнзнић й Јеврем ПІолуповић говоре, да се ненде на достаньчче па.евина, разбојништва, крађе и проче, но на оне који у аруштву седе, на онда отиду и сасвня шешто друго казују власти што пије о́ило говора.

Петар Стефанонић тражи да невин не плаћа трошкове.

Известиаац Д. Матаћ у подужој беседи објасњава и орани мишдене одбора, а министар правде брани ноднешени иредяог вадин и ношто јег. Подуповиһ поднео шреддог о доставжачима, то је скупштина решнла: да се предлог овај врати одбору да 1 а иретресе, а члан 28 . да остане ва сада нерешен.

Састанав је закьучен у 1 сат по подне, а други заказап сутра у 8 и но сати.

Нреясеакак нар спуаитиние
Д. В. Јовановй.

## Cenperap.

Илија Стојановић.

## подавсници:

Пик. Крупежевиһ, Тривуи Миаојевиһ, Стеван Поповиь, Ђорце Mияетиһ, Радован Mияошевиһ, Владислав Павловин.

CACTAHAK XXIII.
11. Osxобра 1875. ro, y 末eorpasy.


## Димитрије Б. Јовановић.

## ckipetap

УроіІ Кножеваћ.
Седиица ночета у 9 часова пре подне.
Од министара дошди су: предеедник министарства, министар увутрапњих деда, зиннетар правде, миннстар просвете и црввених дела, министар грађевине, министар војии и министар Финансије.

Бр. 226.
Секретар Панта Cpehковић чита щротовоя XVIII. састанка.

Ђока Милетиһ иримети, да ои шије казао „да подиинем иреллог" већ да пзнесем, ${ }^{*}$. Исправља се.

$$
\text { Bp. } 227 .
$$

Секретар Илцја Стојановић чита протовол XIX. састанка. Усваја се.

## Бр. 228.

Севретар Паија Стојанония чита молбу Петра Илића, који због своји нослова тражи 20 дапа осуства.

Aдекса Поповић вели, да се иричека ноји дан на Һемо сви ићи.

Арагутин Риаиић помаже то и вели: Кад је моја модба одбачена с тога, turo he ce од 18-т одложити скупштина, то нек се недаје осуство.

Милија Миловаповиһ нстог је мишлења и каже, кад нисмо дали Ризнићу, који нема никог код куће, не треба дати ни Петру, воји има брата.
II. Туричвовић вели, да се не даје викол осуетво, јер важнијег посла за сву земьа нема од овога.

Па шштаве председина, скупшнна реши: да се недаје ником осуство.

## Бр. 229.

Нредседник јавьа, да минвстар фннансије има да одговори на неколико интернелација.

Министар финансцје одговара на интернеладију: Пегра Стевановића, А. Перуничиһа, Јев. Шолуповића, М. Мивиһа. М. Григоријениа и Илије Мојића н на Аругу интершелацпју, Ниволе Милосавдепића и Косте Пејића, воје су једне и исте салржине и које су поднете због нгуредног увођења у данак ари последшем попису. Шо закону о пореву од 12. Oктоб́ра 1864. гол. вели министар รูом 9. овлашһен је министар тинансије, да ослободи од данка она лица у 8. 5. тог закона щод I. и II. т. је: редовне војшие, вуде старе, жепскиње, малолетиияе, неспособве за ради оне, који су ва стрини.

При нонису $186^{\circ} \%$, год. министар тинонспје овластио је тадање помпсије, да та правида у том смислу пзирие. Меһутим гомисије су на многим местима радиле веправинно и многа лица слабог стања увела у данак и о́́ратно. С тога је ири садањем попису ваређено било, да номисвје неослобођавају нивог, већ да упишу сваког, па да иредставе миниетру на ослобоһен.е.

У пописним иравидама, јасно је било наређено, да се не уподе у данаб лица, која су раније ослобођена, ван аво су престали узроци, са којих су ослобођена.

Но многе комисцје у том су грешние, па уводиле у ланак лица, која нису поправща своје стане, но то је одма поправвено тияе, што су комисџје та лица иредложнле иинистру аа ослобођење.

Што се тиче оних, који су шовраћени у данак, нии оних, који су плаћали иа сад траже да се ослободе, многи су но поднетии допументима ослобођени од комисије, која је то оцешивила у министаретну.

Ако ои погод поднео молбу да се ослободи, опо се најпре тражи обавештене од надлежне власти.

Петар Стевановиһ важе, да је сад баш доб́но нисмо где му јављају, да су уписани у данак многн, који су пре били ослобођени, који немају имања, који имају по 60 - 70 година, а оптерећеви су децом, па шита како да плаћају?

Јенем ІІолуповиһ наводи, да би се задоволио, ако су исправвене све погрешке понине помисије, алі но говору г. министра, то је уређено у некодико. Напомиње даве Пашту Коларсвића из веговог села, који је био ослобођен, а сад опет уписат. Тано исто и случај са једним ия Гаушче, који је болестан и ослобођен, а сад уписан. Он не ноже да изађе ия кубе, а има две глане које плаһају данак. Такии случајева има свуди.

Ранко Тајсић иита, кад је комисија то претледада и но ком су вакову срески начелници доонаи тај пзвештај, воливо има вако је ирегдедано и кад су добали то наређене.

Мннистар финансија објасњава, да је пописна комисаја пописала све по некин категоријама. Многи се жале. Министар өинансије одредио је вомисију

која извиђа те жалбе. Ко поднесе доказе он се оелобођава.

ІІІт каже Г. ШІдуновић, да се многп слабп и сиротши уписују, а други имућнији ослобођавају, то се може догодити. Но тавве случаје треба понмещце нобројати и онда he се извидити ноново.

Мидосав Ве.вовиһ паже: да he наредити у неговој општини, да се сваки обрати са жалбом мивистру. За сад принсһује, да је код них повушено веһ два данка по вовом пошису, а на другим местима није ни почет. Има их вели савати, воји просе па нлаһају данав. Пма маса које немају само два дана земье па плаћају по $100 \mathrm{rp}$. а пма случаја где је син у аалруаи умро, па му сад отад шааһа данав.

Јован С. Рајичић наводи, да такових случајева пма свуда. Код нега у селу има један старац, поји је бно на Делшрраду, вншта невнди, на терету је општнни, има једву пореску гааву у kуһи, на је сад и он уписаи. Аруги опет једаи сакат без пмана уведен је у данак. Зато ои најбоље б́ило да ошштине дају уверења ко треба, да се ослободи.

Mинистар финапсије објасњана, да се све то може догодити, али треба наћи начина пако да се помогнемо. Онај кога се тиче треба да се жали, и да ноднесе довумента, а власт треба да пази на све неуредности. Према жалби п довулентима министар ће решиті.

Пикола Круиежевић вели: Тадашњи министар требао је отворено да важе: Народе треба ми новаца, порез несмем да повисим, но хоћу да умнотин пореске главе.

Ал. Поповић каже: Пто је радено, рађено је по неком мннистарском расиису, а не по закову. Тодд нас су нонисали све, и сакато и Һораво и сиидиво. Нема другог лева него да министар нареди но целој земљл, да му се пошљу списковн свцју оні, који трсб́а да се ослободе.

Стојадин Радоњиһ наномнье да је тако рађено но целој земљи. Кол нас су уиисивани и скитаче Цигане, па су пали на терет општини.

Миденко Петровиһ разлаже, да је тешко што хоһе г. министар, да поједини подносе довумента. Има спротиве која не може да шлати, а зна се треба нлатити за писање, за уверење, довтору, итд. Зато је најбоље да ошштине дају уверења, во да се испише.

Алевсандер Никодајевиһ, налази, да одговор г. министра није задовољавајуһи, а са разлозима нојединих носланика не може се ностиии цел. ГАавно је да се ниди, да ли расшис министров одғовара закону. По мом мишлеву та је шаредба незакона. Министар је ишао само на то, да умножи број глава. Што кажу пеки да одборинци и општина вазује, ко да се ослободи незгодно је. Једни ће једнога, а лруги другога заштићаиати. Но најбоље је да се види, да Аи распис министров одговара закову, - па ако не, да се нзда други.

Министар фнвансије вели: Іредлог г. Нинолајениһа обухвата дие ехране. С јелне стране мени се шамеће да ја тужим пређашњег министра и да испитујем је ли му радња законита. То је посао скупіттине, а не мој.

IIIт се тиче Аругог питања о томе може се говорити. У министаретву постоји комиепја која пспитује нописне книге, залое п документа.

Према томе, које за ослобођавање, исписује се нз данка. Међу тия власти треба да назе, да се ко пе извуче из дашка.

Мнјанло Смиљаниһ невиди из целе дебате, да је главно нитане ва које г. министар ве одговара то: по коме је завопу радна вомисија, вал је починиаа толике нешравилности.

Шанта Срећковић каже, да је одговор г. мипистра уместап. И у мом селу уписаи је један старац слеи у данак, који није бно у данку. Ако је ко веправедно ушисан нек се жали, комисија he исправити. На друго пнтане зашто није рађено по закону не може се ши донети закьучак. Што кажу требаяо је поваңа па умножавати поресье гааве то не етоји. Нена је у Сро́ји мнлиоп глава, вдада прево буцета песме више да троши. Но једини је иут да се помогнемо, да свака општина јавн, во је уписан а пе може да пдаћа. То је јевтнније за општину но да шлаћа зан 3 талира.

Министар тнансије обавештава, да Һе за рад задоволена са ьудма од завона нспитати наредбу оив. министра, да ли је законита, ниџ не, пи бе иввеститі скупштину.
M. Тервибашиһ за допаз да комисија пије раднла по аакону, паводн, како је у Београду уписат сав иролетаријат и вочијаши н калфе. (Велики жагор.)

Іредседнив министарства разлаже, да се из говора свију посланнва внди, да пду на то да се извиди је ди расиис министров законит, наи не. Мисанм да вам је дововно кад се каже, да he мйнистар тинансије са стручния вудма шсиитати то. (Чује се: Врло добро).

Плија Стојановиһ вели, да је доста говорено, кад вели г. министар, да ће нспитати да ли је наредо́а министрова зановита нли ве, то је дововво, Буде ли незаконита паредйе се нов ноиис.

Јошт су неки хтсли да гоноре, но скупштина нзјави, да је довоьно обавештена.

Министар финанеије објасњава свој товор па вели: да le пспитати оно упутство, које је дато попнсни комиспјама, да ди јо аакопито иай не. IIIто се тиче последица тог рала, има .ьуди, који су можда оштећенн, којпма је учнњена веправда, а може бити биһе их, који су се иявукай нз данга те је држана оштеһеша. Постараћу се да извндим и једно и друго. Да се држава неоштсти, нао администратнвна власт пазићу по званичној дужности. IIIто се тиче нојединих они һе подвети жалбе с документима. Попијвише узпааһе уверења од општипе.

На шитање председника скупштина иристаде, да остане тако, вао што важе министар финансије.

$$
\text { Бр. } 230 \text {. }
$$

Председник јавьа, да су дошли них шет нови вадани посланика и то: г.г. Владимир Јовановиһ, Милап Ппроһанац, Апмитрије Балаитски, Стсван Шоповић и Милав Кујунии, па позва секретара, да прочнта извештај одо́орски.

Секретар Илија Стојановпћ ирочита иввештај одбора, који је прегледао уверења посланика и наma0, да су уредна.

Скуиштина усваја.
Ђоровић овди цримети, да би требало да пмамо спнсак сицуу посланива е додатвом, одавле је воји, из ког среза и села и чим се занима.

Председния га об́авештава, да но послонном реду биро скупштинеки мора нмати спнсак од свију послапика. Fо хоһе да зна одакде је ко и чия се занина нек разбере сам. (Вичу: То петреба).

За тым су заклети сви ови ноеланици у ирнсуству миннетра упутрашњих дела.

Дат је сад одмор $1 / 4$ часа.

## Bp. 231.

Носле одмора председния јавља, да има неколико ннтериелација и предлога што Һемо сад ирочитати.

Секретар Панта Срећковиһ чита јелну ннтерпелацију, коју зу даде иредседник о Милошу Поповиһу и неговом сурадвику Розену, који су познати као полштичке личности, о војима се свашта говори, патреба једном бити на чисто, дасе внди ко је патриота.

у половини читања председник превнда читане пошто се имепују поједине личности на основу чл. 85 . устара огласл селницу за тајву. Публика се уда.ьи.
А. Вреаседани, Јовановић

## Cexperap,

## Ур. Кнежевић.

потиисници:
Ния. Крупежевнһ, Тривуи Mвлојевпһ, Стеваи Поповиһ, Tophe Muлетић, Радоваи Mплошевић, Владиелав Павловић.

CACTAHAK XXIV.
14. On тобра 1575 roдине $y$ Beerpaдy.

имитрије Јовановић,

## crnimar

II. С. Сренковиद.

Присутни г. г. министри: цавде Марковнћ, грађевина Здраекони.

Іредседник јавжа да траже осуство: посланик Милија Миловановић зб́ег рочишта у суду јагодинском, које не бити 17. ов. зесеца.

Скупштина му даје осуство.

## Ep. 232.

Председниц јавьа да је на двевном реду „закон о личној безбедностн. ${ }^{*}$

Полуповић говори, како поднешени иредлог не одговара управ овоме, што скушштина тражи.

Председнак говори, вако је овај предлог у начелу иримљен и каво се црешло на поједине чланке.

Јеврем ШІлуповић захтена да се спреми бовн предлог, а за сад претресање овог предлога да се одложи, јер радећи овако, задавали ои себи два посла.

Председиив говори, кадо се сада о томе не мозе говорити, пошто смо прешли на појединости.
II. Туричковић говори такође за одлагање претреса и да се поднесе други боди иредлог о личној безбедності.

Председник онет говори како по занону ми треба да раднмо, па ма волико свршнли.

Мил. Милованопић важе, да у подиененом предлогу, нема никавве личве сигурности, на наводи како полицајсве властн уансе човека, араке га у затнору, на носле нао невина пусте, бадава држали човека у алсу. Oп је зато, да се овај преддог оддожи, а други бољи лонесе.

Председнив паже, кад иређезо на претрес појединих чланака, онда аво нађете ла нма вакве веподпуности, аво нађете да нема дововно таращцјје, да нема дово.но сигурности, онда и треба призетити, да се учини нека измена или допуша уволико

ко налазп да треба. Но пако ни сада предлажете, ношто be ce скупштина одложити, a није још одложена, онда нема места - по закону - томе, да се предлог не претреса, јер је то питане једном било претренено, расправьено и усвојено. Кад смо прешли ва претрее поједиших чланака, на претресајуһи први чданав, наншли смо на неке донуне и нзмене, воје овди нисмо могли регулисати, већ смо упутили одбору да их регулише. Одоор је готов с 'том изменом, й сад ирема послонном реду, ирема закону кога се требамо сви држати, нама ништа Аруго неостаје, него да иређемо на саму ствар, зато молим известноца одбора ааконодавног, да изволи продузити иредог.
I. Крупежевић каже, да нама овде стоји на путу једна лавонска фораа. Каже се, да је завон у начелу решен, ми можемо да нсправмо ту торму, начелно нека стоји, али мин нисмо решиаи, да га морамо сад свриити. Он је да се овај иреддог одложи, п доппије иста мисао у савршенијој одећи донесе.

Председншк говорі кано оп није казао, да ћемо га доцније претресати, него щретресаһело га, на док свршимо. Предлог поднешенй неможе да се одложи за овда нди онда.

Круиежевиһ каже, да скупитина хоће да одстуши од нослонног реда, аво и влада пристане на то, онда је ствар свршена.

Милош Глишиһ гонори, вако смо започели радити овај предлог, па смо прешли те радидв друге ствари. И сада треба да пређемо да претресемо друге ствари па ирим. онај преддог о изменама у nPotozoan usp, czyI.

уставу, па онда има других ситнијих ствари, које можемо свршити. Он је за то, да се у начелу неодступа, него да се предлог оддожи и нека се у њему боље обухвати та сигурност, па после да се да.ье радн. -
B. Јовановия говори, да је оп био при општем иретресу овога предлога, он га неби усвојно у начелу овакним какав је. Закон о дичној сигурности треба да обухвати у свупу сие, што ујамчава личну слободу. Опај иредлог недаје сва јемства за личиу слободу. Друштво је ради човека, на п закон, који ујамчава слободу личности, јесте најважиији завон друштва. Мисли, да би требало израдити засебан загон о личној слободи Србина. За ујамчене личие слободе нужно је, да и судспа вдаст буде независна, вако һе бити поднуна министарска одговорност и чнновничка одговорност, јер докле остаје, да чиновния неодговара за злоунотребу власти, док министар неодобри да се даде суду, дотле нема личне сигурности. Свававо без судске независности, без чнновничве одговорности и потнуне министарске одговорности, неможе бити озбиьног разговора о запону о личној сигурности.

Свој товор заершује тиме, да се право о личној сигурности ујазчи, као што се па основи уставној, најбоље ујамчити може. Мін молимо владу, да нам она поднесе не само засебан предлог о личвој сигурности, него поред тога и преддог завона о судској незавнсности п измену вакона о чиновницма; тј. закоп о лнчној сигурности мора обухватити сва јемства, која су нужна, да се Србиі у овој земьи као човек може осећати сдободан.

Председиик напомиње, да овде у полино је то питане о самој садржини, о јеметву каквога ирава, у толико је псто шитане овде и о томе, па поји вачин пма свупштина да доце до тога права. По закону о пословном реду, вгјй вреді за скупштину, кад се подпссе канав предлог од стране владе, помто се једном у начсду прими, он неможе доцније, да се сасним одбади. Кад се дакле у начелу прими онда по ванону нпшта друго не остаје, него апо скушштина нађе, да поједина паређења у њему нису довољна, да сама скушштвна или поједшни посланици у појединия члановима предложе измену пли допупу пстог члана, па да се према њнна даже решава и тако у појсдиним члаповима то питање расправда, а не сад наново да о једном предлогу кажемо да та одбацујемо, а већ смо га једапиут примили у основи. Нословпи је ред закон, он веже скушштиу као и свави други закоп и ми смо дуани, да по нему раднмо. ІІто се тиче саме владе да ли the она пристати да се тај предлог пошто је у основу примжен, одожи, мени то пије познато.

Министар правде говори, вако је ово сасвим нова ствар изнешена иред скупштину, оп није у стапу у пле владе дати своју реч, пошто овде нису за сада остали министри.

Јев. Марвовиһ џредлаяке, да се овај предог одложи и познва да ди има дванајест да га нодпомогну.

Председннк говори, каво сама сєушштина но ванопу пема тога ирана, да одустаје од пословног реда. -

Јеврем Марговиһ, веһшна је спупштине устала и вазала, да се од пословвог реда одстуши.

Председния, ви сте добро чуди од г. мннистра иравде шта је он казао. Он каже да о овоме пајире уора да се договори са својим друговиза. И ја сам дужан у пме загона казати ово: Свушштива нема права да одступа од пословног реда осим у сагдасију са владом.

Миниетар правле пзјаплује, нако моле ириетати само на то, да се за данас оддожи претрес овог иредлога, али с тим ограничењем, да оно што је шећ у начелу усвојено и остане. Дакле само за данас одлаже се, а сутра да дође на дневни ред.

Председниъ каже, да пошто је тоси, министар правде пристао, да се ствар одложи до сутра, то сада престаје о томе предлогу говор, а сада да иређемо па друге неке снтве ствари. Има невоаиво иредмета свршених у финансцјском одоору, али ваво овде није министар фиванспје, то закьучавам састанан, а вадазујем у Sн но сатп сутра састанак.

Ирессепиана
А. В. Јовановић.

Cexperap,
II. С. Gреьковић.

оНУномовени потНисници:
Радован Милошевиһ, Ник. Крупежевиһ, Трив. Милојепић, Стенан Поновиһ, Борђе Милетић, Владшслав Павловиһ.

CACTAHAK XXV.
15. Октобра 1875. roдине у Beorpaty.

ири, miana
Димитрије Јовановић.

## у. Кнежевић.

Присутни сви министри.
Ночетак седнице у 3 нпо часа по подне, на овупу било 110 посланива.

Ep. 233.
Секретар Адам Богосав.ьевић, чита иротокол 20. састанва.

Усваја се.
Севретар Урош Кнежевиһ чита иротовол 21. састанка.

Усваја се.
Секретар Илија Стојановић чита протовол 22. састанка.

Мијајло Смижаниь иримећује да је код ивтернелације поднете миниетру казао минитар да һе „одма учинити извиђај."

То исто терди й председ. министаретва.
Ал. Поповй вели да се изостави вод његовог тодора о днчној бсзбедшости реч „панй се."
P. Тајеић вели да он није казао: „да за достављача плаћа држава " неһ да нлаћају шшијуни

У осталом усваја се протогол.
Секретар Урої Кнежевић чита протовол 23. cactanta.

Y сваја се. $^{\text {c. }}$
Севретар Панто Срећковиһ чита иротокол 24. састанка.

усваја се. $^{\text {с }}$.

## 5p. 234.

Секретар Урош Кнежевй чита указ Његове Светлости, којим се овлаmћује министар финансије да може нодвети скупштини преддю за исправву ногрешке у 2. тач. 2-ог члана, као и у 1,2 н 3. тачки чл. 3 -her зак. о воваву сриске сребрне монете и то односно назива "пореских* место "дй парских пара."

Упуъеп је иредлог одбору финансијсвом као $_{\text {по }}$ хитан.

Севретар Уроп̈ Кнсжевиһ чита указ, војим се овлашћује министар финансије да може поднети иредлог да се до одобрења буџета за 1876. чине издатци из васе државне по буиету ол 1874. године тако исто да се из тог буцета исплате сви издатци, који су издавани носле изшшавшег буџета за 1874. год. и тако ностали новима за 1875 , год.

У иукује се одбору тинансијском као хитан.
Секретар УропI Кнежевић чита указ, војим се овлашћује министар тинансије да може поднети нредлог: да се поода јавно једно нарче ливаде државне „Горње Карамустачиног чајира" у Крагујевцу, које је парче регулацном реве Лепенице претио на противну страну.

У
Сегретар Урош Кнежевић чита указ, којим се овлашћује министар тинансије, да поднесе предлог о томе: да се иродаду јавно сва она добра иравитељствева у срезу бањсвом окр. алексиначком, која су означена у списку.

Упућен одбору шинанснјском.
Секретар Урош Кпежевиһ чпта уваз, војим се овлашһује министар финансије да ноднесе иредлог о томе: да се земба звана, башта у градинници" вод алевсиначке бање устуши ва отшлату за 2 године по продени вештака сиротним црногорским породицама: Миловаву Марковићу, Новици Кретићу, Божи Гојновићу, Ристи Крстовићу и Ивану Теофановиһу, па новац да се употреби у ванредве приходе.

Упућује се шинансијском одбору.

Секретар Урош Кнежевй чита указ, војим се овлашһује министар финансшје да поднесе предлог да може на трошкове канцеларџјске деле финансијске струке утрошити из државне готовине јошт 15.000 гр. пор. до краја опе рачупске године норед оних 70.000 што је на те издатке одређено буиетом.
$\mathbf{y}_{\text {нубује се финансијском одбору. }}$
Секретар Урої Кнеасвиһ чита указ, војим се овлашһује министар тинансије да поднесе предлог о томе: да може нздати нз готовине државне касе 457.950 гр. пор. на подмирење извесних издатапа од 1874. и 1875. год, који би се имали вснлатити ия кредита редовних пепредвиђених потреби - ал тај кредит није бно довољан.

Секретар У $_{\text {рои }}$ Кнежевиһ, чита указ, војим се овлашћује министар иросвете п цркв. дела да поднесе предлог о накнадном кредиту за издржанање ужичке полугимназије до нове рачунске године.

Уиућује се оинаисијском одбору као хитан.
Секретар Урош Кнежевић чита указ, којим се овдаmһује министар иросвете и цркв. дела да поднесе предлог ва измену \&. 2. зак. о уетројству тимназија.

Уиуһује се законодавном одбору вао хнтан.
Секретар Урои Кнежевић чита уваз, којим се овлашиује министар просвете и крвв. лела да ноднесе предлог за измену §ু. §. 9. и 31. зак. о устројству вел. шкоде од 4. Септембра 1863. год. и укидању измена тог закопа од 29. Септсмо́ра 1871. године.


Сегретар Урои Кнежевић чита указ, којин се овлашіује министар иросвете и цркв. дела да поднесе предлог закона о полагању прошесореких иснита за средње шволе.

Унуһуje ce занонодавном одбору.
Сскретар Уропা $^{\text {рнежевић чита уваз, којим се }}$ овлапчује мивистар просвете и цркв. дела ла поднесе иредлог о одобрењу 2000 rp . пор. накнадног кредита за лекове сиромашних ученика.

Упућује се финансијеком одбору.

$$
\text { Бр. } 235 .
$$

Севретар Урош Кнежевић чита указ, којпм се овлашһује министар увутр. дела да подвесе иредлог да се села Леновад и Лесвовад у срезу боденачком округа црноречког одузму од бољевачког и додаду срезу запчарском.

Предлог овај пије ни упуһен одоору, всћ је одма успојеп од целе скушштине без измена.

## Бр. 236.

Сепретар У уош Квежевић чнта указ, којим се овлашћује министар војни да се може послужити готовином државне жасе зи израну народне војске, ако би она дуже остала на грапипи, на према утрошку да лодније поднесе предлог за накнадно одобрене.

Овај предлог кио хитаи по ириметби Алевсе Поповиһа усвојен је одма без измена.

$$
\text { Ep. } 237 .
$$

Секретар Уроші Кнежевић чита указ, којим се ов,ашњује министар војни да поднесе предлог о томе: да Таса Торђевиһ фишениија одиочне одплаһивати

свој ауг каси министарства војеног тек по истеку 5 година на начни одплате којп је одобрен 20. Октобра 1872. зато, шго му је изгорела ғућа н дуһаи.

Бр. 238.
Председник извешһује скушштину да је посланик Коста Радовановиһ, који одсуствује јавно, да не може доһіІ $д о$ 16. ов, мес.

Нрима се в знању.
Шредседник јавља да посланик Арагут. Ризнић тражи одсуство за 12 дана.

Одобрава се.
Ep. 239.
Секретар Урош Кнежевиһ чита интериелацију Адама Богосавбенића и остали, који иротестују зашто владика пеготински не обилази своју епархпју сваве треће године, као што је наређено รู-ом 100 . зав. - црвв. ваастима.

Стеван Поповић свештеник вели да треба одбацити интерпелацију, јер кад кажу да им не треба благослов, што te да им пзлази владика.

Министар иросвете примеһује да заиста у интерпелацији пма нараза таквпх, са војих би требало интерпеланте опоменути. Но ношто се износе нека ғакта треба се обавестити. Мефутим свуиштина нек реши. Но посланик треба да поштује што је за поштовање. Не одбацил се интерпелација пек се ушути одбору па ћу одговорити.

Према томе скупштина упути интерпелацију одбору завонодавном.

Секретар Панта Сређковић чита щнтернелацију носланика Уроша Кнежевиһа, нојом пита министра

спожинх нослова зашто се пздаје знатна сума новаца б́ечким новинама „Новој Слободвој Іресп" пад нас оне најб́езобразнпје вападају.

Секретар Уром Кнежевић чита своју интерпелацију, војом чита министра фшнанспје и спояних нослова, зашто су издали др. Ровену овд. око 3000 дук. ва рачун неких нолитичних чаанака.

Упуһује се сдбору тинанспјском.

$$
\text { Bp. } 240 .
$$

Севретар Урош Кнежевић чита интерпелацију Јеврема Марковића п осталих, гојом питају министра војног докле ће остати народна војсва на окупу у Алевсннцу и зашто се она не размести по варошияа у Алексинцу, Бањи, Крушевцу, Ражњу, Ћуприји и Јагодини.

Нанта Cрећковиһ предлаже да се одбаци интернелација.

Министар војни разлаже да вије могуће држати мане војсве на граници, но што је сада. Нарецено је да се олакша у свему војена служба. Досад нема ниваквих болести но што су се разболела $2-3$, и они су смештени у болницу. Не мора бити хрфаво здравбе - ако је хрђаво време. У осталом немогуһе је одредити докле Һе тавво ставе трајаті.

Јеврем Марновић разлаже даму је главва цел у томе, да ли би боже било да се размести војска по обаижњим варошима и вели постигле би се исто щто и данас, а олащшала би се служба војна.

Министар војши одговара да се према садањим приииама не може ништа друго радити. Међутим

велй шиьем сада једног вишен ошнцира тамо, да се увери о свему и чинйе се све могуће.

Пошто је таво изцрибена ствар председиик изјави да треба иреһи па дневни ред. Многи вичу да се одбаци шнтернелација, но пошто Јеврем Марковић нзјави да се је задовояно с одтовором министровнм те се нема шта одбацити, скупштина реши да се пређе на днсвни ред.

Бр. 241,
Секретар Урош Кпежевић чита интернелацију Навла Вувовића и другпх, гојом нитају зашто госнода не иду на границу већ се пзвлаче.

Министар војни одговара да виво вије ослобођен војепе дужности ко год је уписан, но црема занману тај се терет сноси, више иаи мање. И ванета сви би требало да идуу војну служо́у, оснм оиих који су пеодоьиво нужни за кавцеларије.

Димитрије Матић изјаввује жеву да не буде никаввог ивуветка пеһ да сои иду у војску, а пп он he cas.

Алевса Поповић, незддовољава се одтовором министра нити хоће да гледа на „неодоьиву пужду,* већ треба сви да иду. За ванцеларпје је вели доста председвик, два судије и два писара.

Јован Раичић папомиње да по ушису требало је много чиновника да је отишло на границу - а овамо впдимо да скоро нико није отниао. Лаго је вели чекати 26 -ти па узети паату, а себак да се нати. Треба и њежна господа да виде вако је па границв.

Вур申е Ђоровић противно говору министра разлаже да нема „неодољиве вужде.* Кад народ иде

на гранщцу овда се умаяавају и послони. - Зато треба сви да шду да се народ не огорчава.

Коста Сиужић разлаже, вако се у мирна времена иввлаче чиновници из логора, на рачуи потреи́е канцеларпјске, па вели: ако һемо да аадамо етрах нецријатебу, треба да је ту маса народа ; а ако хоћемо да дамо народу воду и одушевьене, треба да су сви грацани на одреценом месту (чује се: врло добро.)

Милан Кујупџић вели, општи интерес иште, да се нераздвајамо у општнм стварима, већ да сви подјелнако сносимо грађанеке и војене дужности. Кад „нсодовивост* о којој товори министар, нешкоди званичном послу онда, кад се који тражи сам да нде у војску - овда неће шкодити ни овда кад се нареди да се иде.

Илија Ратајап вели, жалостно је да тоснода седе комотно, а сељаци да иронадају. - У мом је опругу отишли сьа ириа власа, жене нду око стове, деца остају сама гладна, а рана пронада.

Ранко Тајсић говори да и чиновници треба да пду варад усповојења народа. - Щетина опи имају носла, особито полицијсве влаети. Оне ирегледају рачун о среским трошвовима да ди фе им што остати за џеп, урећују регистре, сајужавају пумере итд. Треба и они да узму пушку на рале.

Урої Кнежевић слаже се у томе да треба да буде равноцравности, но вели, да има у томе нечега што нй један не предвиђа. Питане је велй но he да опредекује „неодожнвост," ко һе да каже је ли и појп чиновник вуждан за канңеларију, оставили се на вожу председииву и началниву, онда

из њихових канцеларија неће изићи ви јелан $y$ војску. Свн ће бити потребни. Дакле треба наһи пачпна да се ту помогнемо.

Коста Спужић веяи да не треба тражити иачиша кад је упис оиределно ко је војнив.

Урош Кнежевић остаје при томе да према говору г. министра треба опредјелити во ће да одређује , неодовивост. Ииаче сви һе чиновници остати у канщеларијама.

А дам Вогосавбевић вели, да чиповници огружних начадства треба одма да се ушишу и да иду у војску, јер сви признајено да су нам началства непотребна. Остали да се уписују постепено и то скупштнна да одређује, а ве министри.

Стојадин Радоњиһ вели, пек пензповери чувају канцеларије, - а остали сви да нду па границу - а не да сами праптивантп тегле терет, а остали да играју бшаијара е официрима.

Нетар Ђуричновиһ равлаже да сваки треба да иде у војску, вогод је уписан. О нсодобнвости пе треба говорити. Ко је упиоаи мора иһи. Важнијег носла у земьи нема, но што је овај који се сад врши на гранщци, а то је чунане отацбине.

Стсвай Поповић свептения сааже се с Ђуричковићем да сви иду на граняцу, који су уиисани.

Милош Глишић одгонара на говор миниетра војног, што вели, да би усвојно говор скушштине кад би остали миннстри били вољни и иристали, да пду чиновницп, па велю, кад скупштина то тражп, гад народ хоһе, сви мниистри треб́а одма да нареде, да п чиновници иэађу ва границу, ако су прпатеви вароду, ведьи п ваадару, у шта не су-

мњамо. То шште правда п правпца. Нпаче изродиће се вод нојске велико неравположење й незадоволство, које не mводати опmтој ствари. - Народ је јачи од снаког у земли, па кад народ то трази, мора се учинити. Нетреба рачунати на „неододив носао," јер од овог сада важнијет нема.

Министар појии одговара, да се и ои с тнм слаже и иристаје, да плу сви тиновници у војску, ако само могу према њихоној служо́.

Алекса Поповиһ објасњава говор Глишића и вели, да мора бнти оно, што је вожа народна.

Илија Стојановић налазп да је излишаи даяй rовор, јер је о том делу на једном месту казано све оиредевено, - па треба позвати министра да ствар изярши.

Председиик министаретва па све осо одговори да влада нома интереса, да пе одовори жели спуиштине, а нема пи рачуна да пскбучује чнновнике од појене дужности, јер је то нихова грађансва дужност. Са тога вели влада hе послвти па границу све чиновнике, који могу изаћи, п да се не затворе ванцеларије (чује се: прло доб́ро).

Према томе скупштнна је претла на дневни ред.
Секретар ${ }^{\text {р }}$ роп І Іежевић чита иитериелацију Алепсе Поповиһа, појом пита нинистра проснете и црввсних дела, вашто инје одговорено на жалоу учитеда основних ужичвпх швола, што им је одређена од општине мала ваграда аа стап п огрев.

Министар просвете одговара да ирима нитерпеладију и ла he одговоритн кроз неколико дана.

Свупштина пристаје.

Секретар У $_{\text {роп }}$ Кпежкевић чита ннтерпелацмју Мдадена Мивића и Адама Богосаввевића, дојом пи, тају минесра војног, зашто госнода нису отишла на границу.

Алевса Поповиһ предлаже да се пређе на дневии ред.

Министар војени одговара да није учињено нивакпо изувеће са јагодинским овругом, гоји је одређен на 20 дана - а алексиначки стражари већ два месеца. Међутим округу јагодниском јављено је да се благовремено спреми.

Према томе сдупптина јс прешла на дневии ред. Сепретар Урош Кнежевић чита интернелацију Живка Стевановиһа, војом пита министра војеног зашто је мост драговачки премештен на Љубичево.

У пууује се одбору за молбе и жалбе.
Секретар Урош Кнежевић чита интернелацију Жнвва Стевановића, којом нита миниетра грађевине шта се мисли са вдслрном у Араговцу.

Упућена је одо́ору за молбе и жалб́е.
Секретар Урош Кнежепић чита шнтерпелацију Ранка Тајсиһа, којом пита министра унутрашњих дела, зашто је иремештен и унаирецен срески шисар госп. Ђубомир Марговић, кад постоје противу њена тужб́е за разпе злоупотребе?

Унуһује се одбору за молбе п жалбе.
Секретар Урош Киеженић чита пптерпелапију Мияенва Петронића и осталих, гојом питају министра војеног, зашто је наредно да из овруга јагоАинског иде и преа и друга власа на границу, вал на многим местима није отишла ни прва класа?

Пошто је то питање раније претрешено, иретия се је на дневни ред.

Секретар $\mathrm{y}_{\text {роші }}$ Кнежжевић чшта интершелацију Мияенка Петровића и остадих, војом питају миниетра градевине, куд је повац што је претекао, а повушвен је од народа за грађепе иута на Жддра-
 шепцу?

Ношто мниисар грађевнне ириста да одговори на ову интериелацију, то је усвајнаа и скуппитна.

Секретар $\mathrm{y}_{\text {рои }}$ Кнежевић чита интерпелацшју Симе Милошевиһа, којох пита министра просвете, вашто се валуъери ве одпоје од народа, веһ нм се Aаје caópahaj ca eneron?

Сскретар Урош Інежевић чпта иитерпелацију Петра Илића и осталих, којом шнтају министра грађевине, зашіто народ нз оволиих села гради беснатно бану брестовачку?

Сегретар $\mathbf{У}^{\text {рош }}$ Іінежевић чпта интернелацију Алевсандра Николајевиһа, којом пита миниетра финанспје, зашто је свелеи динар на 95 пр. пор. зашто пије пстиснут страни новац из течаја постуиним побијанем и хоће ли се подвети рачун о новцу if трошку?
$\mathrm{y}_{\text {uylyje се }}$ одбору тинансијском.
Секретар Урош Кнежевй чпта предог Јонана Бошвовића и осталих, о установи срезских одбора ?

Секретар уроп Кнежевй чита преддо! Панте $^{\text {по }}$
 давати леб.


Секретар Урош Кнежевй чита предлог Адама Богосавьевида и осталих, гојим предлажу да се укину три владике, а брачне парнщце да суде редовни судови.

Уиуһено одбору ааконодавном и Финанепјеком.
Севретар Урош Квежевић чита цредлог Владислава Павловића и осталих, којим предлажу да се не даје више иротојерејима 8 rp . вевчанице.

Поп Стеваи Поповиһ тражио је да се преддог одбаци, но скупштина га ушути одбору фивансијскоме. -

Севретар Урош Кнежевић чита иредлог Симе Милошевића, којим тражи да се све нограничне страже ставе под управу бригаде.

уиућен одоору законоданном. $^{\text {а }}$.
Секрет. Урощ Кнежевй чита преддог Ниволе Крупежевића и остамих, о измени \& 265 . грађапс. законика.

Упуһује се одбору законодавном.
Бр. 242.
Аксентије Ковачевй предлаже да се одредї депутација из скупштине, воја Һе отиһи Кпезу да га замоди те да оддожй свушштинсве седнице на месец лана, јер сви посланици имају многобројне нослове ово Митрова дана, а и свупштина је то уевојила. Нужно је замоаити Кнеза, јер вегово је право да одлаже седнице по уетаву и 113. чл. посдовника.

Председник нотномаже Ковачевиһа и вели, да се жора послати депутација, јер је по уставу ваадаочево право распуштати скупштину. Са тога позива скупштину да изб́ере неколиво лица у депутацију.

пrotomial \#ap, cкy\#.
29

Алевса Ноповић и Милосав Марковић веле, да председник саи нзбере неволико дица.

Рака Кукић нита шта вадда мислй ?
Министар иредседник нзјави, да влада нема нишга противу те жеже скупштинске.

Затим председии щредожи и скушштина усвоји да се у депутацију уаму посланици: Мијајло Терзибашиһ, Миаутин Гарашанин, Коста Спужић, Мплош Гашши, Јован Бошковнһ, Мијајао Гератовић, Сима Миаошевиһ, Миаенго Ломић, Новица Недић, Паија Ратајац, Никола Крупежевић, Сима Несторовић, Димитрије Катић, Ранво Тајеић, Цветко Минић, Ђорђе Милетић, Милош Спмић, Стојадин Радошић и Милија Урошевй.

За овнм даје се четврт часа одмора.

$$
\text { Бр. } 243 \text {. }
$$

Председник јавьа да је на реду закон о личној бевбедности, но каво је скупштнна рада да се оддожн овај иреялог, тода чујемо шта мисди влада.

Мннистар предсе,днив најави, да влада наје иротивна томе да се иредлог овај, који је усвојеи у начелу, одложи до времена док се скушштна онет састане.

Тадо и би усвојено.

$$
\text { bp. } 244 .
$$

Нявестиац финансијског одо́ора чита иредлог, којим се тражи да се из тотовине државне касе нзда на паату бив. министара, који су разрешени 19. Aвг. 20.502 гр. нор.

Затни ирочита мишлење одборсво, које у свему усваја иреддог с погдедом на \& 37. зав. о тнновницима.

Адам Богосавдевић вели, да им се неда ништа за то, што се нису слагали са скупитнном и џто ништа нераде.

Мияош Гдишии каже, може бити да им треба дати као што вели о,бор. Ааи добро о́и бияо да се мало иретрие. Ми имамо да се рачунамо с тим дудима. Видили смо щта су починиаи но земқи. БаЋе велике одговорности нарочпто абог избора, зато да им задржимо шлату, па ако небуде одговорности лаво им је дати. Држава је сигурна (чује се врло добро).

У рош Кпежевиһ вели, говор Гдишића п Адама у колико разумем као правник противан је занону, Дако је кавати хоћемо овако, но иитам во he одговарати суду, над се они туже и потрале накнаду. Где постоји закон неможемо га газити, ирема расположењу ованом и оваком. - у осталом што се $_{\text {ов }}$ тиче осигурања, занон је назао у вом се саучају може то чинити. Свупштина не сме да нде против закопа.

Мииистар иредседник каже, гос. Гіежевић је лено разложио ствар, да щм се по забону не може одувети. Мефутим гдедаћемо да их гди употребимо да раде. IItто је казао гос. Кнеаевиһ, то је ствар закона и што пя принада лора се дати.

Мияан Кујунии велп; Або иво то ја пмам повода да не будем пајболе расноложен према тим будма, јер сам добно доста жалосног искуства за , ово дна мссеца. Но опет мй морамо радити на основу закона а ако имало кавва рачуда треба тражити. Забов нисмо пзмевули. Морамо та поштовати.

А узтражимо ли рачуна тражимо га јуначки, мушки и отворено.
Т. Милетић вели: Треба плаћати само онима ноји служе.

Јеврем Полуповиһ палави да је изапшаи сваки говор. Кад ностоји закон не смемо га газити, док не донесемо други. Аво имају право па наату, мора им се дати.

Панта Јовановић разлаже, да твде није реч о дичностима већ о закону. Владалац ама ираво по уставу да мења министре. Ta се потреба чешие јавља у уставним државама. Завон постоји шта оива с министрима кад се иромешу. Вдадалац или их ставьа на расноложење, иаи их упућује на своје старо место, или на друго поје. Ти вуди немају тада министарску плату, но ову, са које су дошли за мивистре.

ІІто се тиче тога дал је го ърив, то је сасвим друга ствар. Oвде је чисто говор о оном, нтта нарецује завон (чује се: врло добро. Доста је говора. Да се реши).

На питање председнина иајави спупштина да је довоьно обавештена.

На питане; Ко је за иредлог пек седи, ко против нек устане, седели су сви и тако је предлог усвојев.

Бр. 245.
Известиаац финансијског одбора Мијајло Радивановиһ чита предлог, којим се тражи да се изда на илату министара разрешених 26. Сешт. ов. год. 8688 rp. пор.

Затим чит одборске мнење, које усваја иредлог.
Свупштина усваја предлог без дебате.

## Bp. 246

Известилад Мијајло Раловановй чита предлог о томе да се удовичвом Фонду оставе на зајму ин дағе оних 60.000 талира, што му је повајмжено ив касе 11. Авг. 1858, год.

Затим чита одборско мнене, ноје одбија предлог и налази да зајам одма треба вратити са $6 \%$ интер. од дана кад је прошао рок зајзу.

Са сввју страна зачу се да се усвоји одборско мневе, а иредлог да се одбаци. Милован Cnacuћ ohe да говори. Не чује се од дарме. На то устаде

Министар финансије па вели: Лако је казати нећу, него се треба најпре рязмислити. Није то само благодејаве за чиновнике. То је установа основана из политичких разлога за опште интересе. पиновници су веки добро илаћени, неки слабо. Помислите шта значи један чиновник, који зависп од једног повлака пера министарсвог. पиновник нема њнву, нема трговину ни заната. Из малена носветио је свој ливот држави. Он мора дакле да осигура своју децу. Капитал не може оставити. То је редкост. Ако дакле зна чиновник, да не му по смрти породица проспјачпти, онда пигда у њему немамо си гурности за опште послове.

Са тога баm овавви су заводи установжени $y$ свима државама. Зајам, о коме је реч и подигао је у почетку овај завод. Увети му натраг сав зајам у један мах значило би угасити ту установу сасвим, јер су сви ти новди у народу. Немогуhe је покупити одмах, а и вад ои било могуһе, нало би на терет самоме народу.

Меъутих имамо примера, где су овакви заводи чинили веливе услуге држани. Таво је држава ву-

нила турека доб́ра, расиродала их на вересију, па своје дужнике наметула уирани Фондова - а то иде у корист једног дела народа, а осталі се штете. Дакле фондови овакви не служе само за чнновничку Gезб́едност. Срушшли се она установа не шттете се само чиновници, него цео народ. Добро се давле расмисаите па се ако нншта аруго може постенено дуг отнлаһшвати са интересом. Иначе узети све значи срушити и носледве уточиште ва чивовничку посмртну спрочад.

Милован Cпасић упозваје свупитину са станем ствари и вели: Канитал тога товда савје код народа и отплаћује се ностепепо. Тај се канита. пе може у један мах другчије наплатити, до да се иродаје пароду имане. Иа прихода, процента што се узимље од чпновнива и интереса издраавају се сирочад чиновнпва, а што претече даје се па исплату државној каси.

Рака Кукпћ разлаже да управа сваног нолгођа узима интерес, па се с тим може понешто одплатити. Свакојако не сме се остати даље бев интереса.

Јеврем ШІолупвиһ велп: Видим да одбор вије најбобе расмотрио ту ствар. Ако је заисти новац у народу, и ако се ше може другче покупити, до продајом имања дужнива, онда је требало ставити Аруго решене. У осталом штетно је за државпу касу да се не даје интерес. Зато сам мнена да се не уашма напитал, већ да тај фон, плаћа интерес и одплату као остали дужници.

Акс. Ковачевић вели: Данас је наша држава више демократска а не као ненад ка, је један имао 20 пута више политичке власти по Аруги.

Народ данас хоhe равноправност, а не да се једном даје вище, а другом мање. Каже се да је основан тај Фонд пз политичвих узрова, из општих интереса, да се полажу и издржанају сирочад чіновпика. Лепо. Но аапитајмо се господо да нашу сирочад? Паша сирочад жщви од својих ругу, од зараде. Имали ту равноправности кад се једном сталежу дају нека ужинања, а други сам эарађује. (чује се: врло добро).

Најпосле не можемо допустити никако да се oвом сталешвом фонду остави и даље толика сума без интереса. Зато ја иредлажем: да се тај капитал остави још за 6 година на зајму. За то време фонд да нлаћа каси 6 нли $5 \%$ интереса и у том рогу дя одплати сав дуг на рате или рокове.

Министар фннансије објаснава да је шонд удовичви имао ту политичуу и ту државну дел да се народ сачува од нодмитяиви чиновнива. Иетина и поред тога бине их нодмитьивп, али бар у мвого маној мери.

Акс. Ковачевиһ одговара : да чиновник има своју шаату, па нев осигурава породицу.

Министар финансије објасњава да је фонд снојина чнновничка п да је основап од удога њихових плата. Дакле није ту државни новац. y ночетку учнњен је зајам док се је основао шонд - али се то мора вратити. Немојте га рушити зато, што није вратио зајам, или што не може одма да врати.

Никола Крупежевиһ разлаже да је нешраво да тај тонд удовички не пааћа васи државној иптерес, а он да га вуче од народа. Но да се народу неб́и продавало нмање, што ои се одма потражила на-

плата ила начпна. Сви који дугују фонду удовпчвом нек постану дужницима државним. Нек се те облигације пренесу.

у осталом кад је дат зајам није било ниваквог нолитичког разлога ло вастичвог.
М. Терзибашић слаже се с Крупежевлһем да се облигације превесу на државпу васу. Неправо је вели дати толики кашитал без интереса. Он се је за 17 тодина веһ удвојно. Остане ли другче хоћемо да тражимо и ми трговди и занатлије те исте бдагодети.

Милан Кујунциһ противан је у освову том заноду. Аржава не треба да се меша у оснивање таквих чиновничких завода. То је стнар ириватна. Нек се осиивају приватна друштва, нек се осигуравају приватна друштва, нек се осигуравају и помажу. У нечему дакле у самом почетку учињена је погрешна. Аржава треба да се стара за сиротињу свију грађана, а не само јединих.

Међутим није учинена ни чиновницима Бог зва ваква правда. Ја сам једном удожио $15-20$ дук. и други нут 20 дук. па кад ме иетераше у иитересу државне службе пропаде све. После дај улажи наново и ја морам а Бог зна хоһу ди имати удовицу.

Према свему томе: Ажо тонд није у стању да нлати одма сав дуг осим да продаје имање дужницима, овда нев остане зајам и даже а интерес да се плаћа и то да траје дотле дов је тавво стање. Може аи напротив фонд да исплати зајам без продаје имања, онда да га исплати одма.

Сима Несторовић разлаже да је одбор добро расмотрио ствар. Треба помислити да је од 60.000

талира до сад нарасло с интересом 180.000. То је све узето из државне касе и дато том фонду да се служи. Зар им је мало то? IIто се ири осниваву тог фонда несетише и наши сирочади.

ІІто се боје пеки да се пароду не продаје имање веће - јер ја знам да тај чонд има ва два милиона дуката.

Препо милион дуката има ирихода годишњег. Могло се вратити или не, во је дужан мора.

Јован Бошковић слаже се е Несторовићем да чиновници треба да благодаре држави што су тоднко време уживали толики капитал без интереса. У почетку заиста кад се је оснивао товд морало му се притећи у помоћ, дов се пије увеличао улозпма. Али то је одавно било.

Сдалем се с одбором но сало би нитао: је су ли нам нужви одма новцй и ако су ла се врате.

Не стоји да he се продавати имање дужницима. Фонд удовички дао је тај новац ущрави фондова, а ова је у стању да врати држави. Но питамо: Каква је корист да се врати тај новац у државну касу? Ако се врати лежаће безплодан и зато некористно је враһати већ нек се плаћа интерес осим аво држави треба сад одма.

Милош ГАишић слаже се с Несторовићем и вели треба да се зајам врати одма.

Панта Среһковић хоһе да говори. Скушштина га пренида. Неда зу да говори. Настаје жагор и ларма. Председниц звони. Не чује се ништа. Cpehновић започиње говор: Ја дајем у тај фонд а немам да примам ништа. Држава је дала пара штедионидама и на друга места. Је ли боже ла се наје-

данпут нашлати све, пли је боље као што каже Бопковиһ да се пзaha интерес пи однааһуje дyr? (настаје дарма и жагор таво да се не може говорити).

Председинк опомиве па ред како би сваки чуо. Впчу доста је говорево и тако најпосле узима реч.

Министар финансије па вели: Або решите иротинио иредлогу не можемо иристатн. Решите каго xо申ете, но сам рад, да уклоним неволико погрешних нојмова о тој ствари.

Занста, што веле неки, сваки треба да је благодараи на благодејању, које је учнњепо чиновнициаа. И ја велим да би и трговци и свп треб́аи да имају подобне заводе. Видите само волико доде странаца код нас и нико не пази на њих.

Они нас сами осигуравају одножара, осигуравају живот, имања ит. д. на на тај рачуп повупе доста новада и од нашег света, дигну се и однесу, те нашии новци пропадају. Са сваког гдедишта дакде треба да се оснује једаи такав завод, где би се спй осигурали. Но башा вато, што тражимо, што хоћемо јелан општи вавод за осигуране свщу, ве треба рушити онај што га имамо, јер ће он послужити вао ааметав за тавае општи шонд. Ако је народ учинно чиновништву добро, не треба сада да потре то Аобро.

Погрешка је истина до администрадије, што се није постарала за 17 година да исплати овај дуг. Но опет најбоље је да се ти новци, који су веһ дати народу на однлату, враћају постенено државној васи са интересол. Сал шли се пренеле облгтације на држанну касу, или сам фонд одплаћивао дуг каси са интересом све једно је.

Но према целој дебати досаданој видим да һемо се тешко сложитн. Зато ђу ја увети предлог натраг те да размнслим о њему, и да пађем начниа како Һе се ова ствар изравнати најбоже. (жагор.).

Председныв објасњава скупштини да је влада властна по чл. 60. устава да тргне преллог ватраг све донде, док се воначно не реши. (Настаје ведшки жаагор, не чује се ништа).

Миннетар прелседнык разјасњава да опај, гоји је дужан, мора вратити дуг, и то се не нотире тиме, што се иреддот узима натраг. Нредлог се узима само зато, нто се види да скушштина није расшоложена за онакав, какав је. Предлог се дакле иовлачи једино у цели, да се нађе боли начин, каво he се одржати тај тонд, те да се не штети иико.

Миистар яинансије говори у истом смисау, да предлог узима само зато, да ствар боле регулише.

Председник објаввује да је ствар свршена, вад је узет предлог натраг.

Шотиредседннк веан: Да влада по чя. 60. устана моліе узети натраг само иројевт закона, а ово није пројект. (态агор, чује се : свршено је, није).

Hосле жагора председнй објасни да је ствар свршена а п министар председнив ноново раздожп, да тиме обвеза удовичіо фонда не престаје.

Наста мали жагор. Међутим председник објаии да је састанак закьучен и објави идући за сутра y 11 сати пре подне и то за депутацију, воја he йи у авор Књазу.

Састанак је трајао до 8 сата $у$ вече.

> А П. Јоесезиик,

Cexperap,
уром Кнежевић.
II. Туричковић, М. А. Глитић, Петар Катиь, Сима Севулић, Воин Радуловић, 'Борце ІІ. Бојовић.

## CACTAMAK XXVI.

16. октобра 1875 . roaurey beorpagy.

Димитрије Јовановић. careztar.

## У. Кнежевиһ.

Присутни сви Г.т. жинистри.
Почета седвица у 8 пно сата по подне.
Од посланина нису дошди: Живко Стенановић, Радоња Недић, Благоје Божић, Милан Широћанаң и Cтојан Be.sroвић.

## bp. 247.

Секретар Панто Срећковиһ чита молбу посланика Мијапла Смпљанића којом тражи 10 дана одсуства рад домаһих послова.

Пошто се је видвло да има на овугу 110 посданива одобрено му је одсуство.

Секретар Панто Срећковиһ чита молбу Андрије Мидосавлевића, који иште шест дана одсуства због домаћих шослова.

Одобрава се.
Секретар Панто Срећковић чита молбу Мијаила Гератовиһа, којом тражи три дана осуетва, због домаћих послова.

Одобрава се.
Секретар Панто Срећвовић чита молбу Живва Стевановића који иште три дана осуетва због домаһих послова.

Одобрава се.

## Бр. 248.

Севретар Панто Срећковй чита указ Квежев, војим се овлашћује министар कинансије да подиесе

предлог о томе: да се извршене чл. 1. зак. о товању сриске среорне монете одложи до 1877. рачунске године.

Упућује се финансијсвом одбору вао хитан.
Сепретар Павто Срећвовић чита уваз, војих се овдашћује министар фишансије да ноднесе предлог за одобрење кредита још од 70.000 гр. нор. на трошкове народне скунштине за ову годину.

Упуһује се одбору шававсијском.

$$
\text { Бр. } 249 .
$$

Пзвествлац запонодавног одбора Илија Стојаноииһ чита иредлог ииииста просвете, којим се иредаяе измена §. §. 9. и 31. зак. о устројстиу велике школе од 24 . Септ. 1863. гоА. и укшдању измене од 29. Сент. 1873. год.

Затим се ирочита одборско миеве, воје у свему уеваја иреддог.

Затим министар просвете узима реч и разлаже лашто је изнео такав предлог.

Што се тиче, вели, опште светске иеторије, ова је предавана сало у филозопском факултету и то у једвом одсеку исторщјско-фидолошвом. ИІ вао професор а и пре тога уверио сам се да је вужна оишта нсторија и за правнике. Нужна је ирво зато, што ученици долазеһи из средњих школа не изнесу толиво звања из оиште историје, полияо је нужшо за стручно, научно образовање. Аруго опет зато, што иравници уче међународно, државно и римско цраво, уче народпу економпуу и штатистиву, а за све те пауке пужно је упознати се дубке п простра-

није са светския догаћајима. Моје мишдене утврђује се још и тиме, што је већина ирошле годиве у авадемијском савету вел. школе била зато.

ІІтетно би бшло оетавити на дабе овај иредлог, јер је школски течај већ одночет. A каво се правни факудтет свршава ва 4 године, у првој години, неучи се ниједан стручви иравни предмет веһ све општи, то ба било доволно часова да се општа историја учи у щрвој години.

Најпосле ова допуна пајзгодније се може додати к हु 9. у оној тачці нод 17. (чује се: врло доб́ро).

Сад да иређеемо иа други предлог, којия се иде на то, да авадемијски савет даје свој суд и одену о пандидатима за орофесоре вел. шволе. Нма и сувише разлога за измену саданег закова о ноставдану ироресора у вел. школи у том смислу, да министар има права да од пријашыених кашдндата оира она лица, која имају све тормалне и стварне квалишнкације, сва морална пваучна својства, која су потребна. А да се о томе увери најо́оже је све модбе и снедоибе нослати акя,демијском савету на оцену. Та оңена авадемијског савета нужна је са тога, што мииистар сам не може бити спремап у свмм струкана те да оцени, вакав је који кандидат, нити опет моле пматй спремиих и стручних чпновника у својој жавцеларпји за тај посао. У великој школи вапротив впше иаи мане готово су застуивене све гране наука. Академијски савет, то је једно научно тедо, то је друштво, воје преставьа свестрану школску спрему и наученост; то је зб́ор дуди, поји формаяним законскны значајем, а и но

унуграшвој својој вредности, трео́а да саставвају језгро й врх наставничве образованости п научног развитва. Са тога вајразложније је да академијскі савет даје оцену о кандидатима, па према тој оцепи да министар иредаже професоре Кнезу. Тавви начнноз ноуздано за веливу шволу добијаћемо .ьуде све веһма спремне и у свадом погледу достојве. И тако велика шнола и унутрашном шредношћу и споьним угледом заувеће место, воје јој пристоји према пуатурвој снази п историјсво-нолитичком задатку нашег народа.

Према томе свупитина је једногласно усвојияа овај предлог мин. просвете.

## Бр. 250.

Известилац законодавног одбора Плија Стојановиһ, чита предлог министра просвете а нзмеви и допуши है 2. аак. о гимназшјама.

Затим чита одборско мнење, које у свему одобрава предлог само е том изменом да се несто речи „одређује се највншом наредо́ом," стави „занонодавном одаугом.*

Министар просвете узила реч и разлаже птта га је покретало на овакав иредлог. Средне шволе, вели, а на име: гимнаяије, реалкс, полугиназије и реадчице постоје нод нас на основу зак. од 1863. ॥ 1865 . год.

Пајвашим решенел 0д 9. Јуда 1865. године влада је овлашћепа да може у појединим местима заводити по два разреда ниже гимназије пли реааке тако назване гимназијске реаниде.

Као што је казано у побудама преддога, из тога еу се рађале разне сметне.

Прво, није се на чистто знало қакав је положај овим реалицама према вишим ваводима.

Друго, кад би се појавила ирилика да је гди иотребан такав завод, или би затражиа која општина, никад се нцје зналя начисто, по ком се закону или законском наређењу може то да изврши.

Бивало је случајева, да су неке вароши нудиле влади нека средства у номоһ тражећи, да им се одвоје вајпре поједини разреди, ша после цели. Нудиле су шволсве зграде, средства, огрев ит. д. само еу тражияе наставнике.

Бивало је онет вароши, које су у први мах за извесно време узимале па се све терете и трошкове под условом, да 在е држава доцвије примити то па свој буџет. Са тога су баш у уређену и стању средњих завода настајали нензвесни и привремени одношаји.

Сад што се тиче односа тих реалчица или подугимназија према вишим гимшазијама и реалци, ту је досад било 6 разреда гимназије по закону 1863. сод. а раније било је 7. Устројством од 1865. год. укинут је седми, па је пре две године једном допуном подигвута гимназија оист на 7 разреда. Према томе дакле назив подугимназцја није са свим тачан. Зарад исправности појмова и божег удешавања односа мећ средњим шволама, нашао сам за лобро узети у често назива, полугимназија "нижа гимназија. И И таго од сад гимназија ће имати 7 разреда, ниже гимназије 4 разреда а гимназијске реалке по 2 разреда.

Но ово досад што рекох више су узгредне шли сповне стране предлога а главно је то: да је влада

на понуду срезова, округа или ошштина, дужна дати одобрене, да се подигне у њима гимназијска реалка или нижа гимназија, ако ти окрузи, срезови нди општине спреме и даду сва нотребна средства, која су нужна за те заводе, па и шату наставницима. У том случају влада he имати само да постави настанике. Такие школе имаде о́и значај вно и остали државни, просветни заводи. Ученици који одатас изаазе имаһе иста прана као и остали, који нзлазе ия јавних аавода.

IITо се тиче положаја и права оваквих ваставниюа $y$ оваквим школама, они he се изјелначити е положајем п "равом осталих чиновника. У почетку he се наставници поставьати иретпнсом министарскпм за предаваче, на кроз неводико година, ако урелно и ваљано врше дужност, ако се поважу важани и енособпи, опи һе имати право да се поставе за сушлете и професоре и да нм се наставничка служб́а урачуна као и државна.

Даме имам напомепути, како сам шалазио да би добро било да аржава не одбија нонуде ония ошштинама, сревовима и окрузима, воји су ради да имају школу, па нуде нека средства, али не могу сва уједанпут. Н. ир. ву де зграду, али пису у стању да плаһају преданаче, на траже то од ваал. Шаи одваже се као н. ир. Ужи;ка општина да sa годину или две нлаһа све, па носле да узме држава на се. Ја сам тако мислно, но одбор законодавни валази да тавва одредо́а не о́и б́ла најбоьа с тога, што би се дешавало да влада иде на руку овом ил оном месту те се тако не би подмиривале праве потребе. Са тота разлога одо́ор иислй да ви једној општини,

[^0]24

срезу или овругу, вегреба одбити тражене, кия понуди сва средства иа шлаһа и наставниве көји tие разуме се стајати под надзором и ушравом мннистарства просвете. Доцвије тагав занод по потреби и могућности може се ставити на терет држави, али аругче не, но по оддуци законодавној.

Тако мисли одбор, но опет важем, да ои за цел народне просветне било мдого ворисвије вад ои се овластила влада, да према ножазаној потрео́и може у свакој ирилици ваређивати и одобравати отварање нових реалчица и ннжих гимназија, на ма набавка срестава и плаһање наставннва нале на терет државној каси. Наравно ту би требало у напред олредити извесну суму, с којом ће министар располагати.

Најпосле примећујемо ла је ово хитна и нужна ствар. Треба је што пре решити, те да се помогне преној потребн, јер вам је познато да толика места трале овагве ааводе као: Гор. Милановад, Параћин, Свиаајнац ит. д. Средње школе истипа потребују дубоних, стварних пзмена, потребују озбньних ноправака и по унутарњем задатку и по еноянем склопу, али се то није могло иявршити тако олако и на орзо, већ то оставьамо најближсм времену. (Чује се: врло добро.)

Васо Стошиһ разлаже. да је неправо да оиштине ивдржавају те средве школе о свом трошку. Сви плаћамо прирез шволсни те са њим издржавамо школе по Крагујевцу и Београду. Београд има гимназије, реалку, инититут, вел. школу ит. д. а тоАшке вароши као: Свилајнац, Парађнн, Гор. Милановац и т. А. немају ни по једног разреда. Зар да ми сви тегдимо за пколе, а кад нама треба да је

сами издржавамо? Наи треба нодићи свуда пколе - државном трошву или ве треба ижати ии ове $у$ Beorраду 0 државноя трошку.

Милош Глшшй палазй да пма неке разлике измену гонора г. жинистра и самои иредлога. По говору г, министра иалази, да сви предавачи у оваким заводима општинским имају право на године сдужо́е і т. д. ако буду ревносни и ваьани. Нащротив по иредлогу то нестојш. У преддогу је изриком казано за године слудб́е тих иредавача „могу се уважити" а не „мора." Дакле кад се предавачима ставла као услов, да морају бити снособни и ваљани, онда треба ゅормулисати иредлог тако да им се године слуабе предавачाке морају урачунати а не ла зависе сд воже министара, што ои жалосно било. У томе дакле чини ми се да предлог није регудисан каво треба.

Министар иросвете одговара Ілишиһу, да ои радо иримно ту мисао, јер и влада увев пазй на то, да узима за наставиике пајваљаније фуде. Али вели, предлогом за сада пазидо се је на штедњу, коју сви траже. Мецутим синсао самог иредлога и јесте то. да предавачп који шнају по 200,250 п 300 тадщра вад буду примдени доцније за супленте те да пмају права на то, да им се урачунају године службе преданачке. Али, који о́и служио неко време као предавач, па одетупю, шаи отиша у аругу службу, пли о́ се новазао несиреман і ведостојан тај разузе се не може имати ирава на годиве слуаббе.

Мияош Гаитић остаје при своме говору п вели, не треба да смо птед.яиви у томе. Оданно је требало иреобразити школе. Али кад висмо урадили, и кад се сад овим предяогом хоһе неки преоо́ра-

жај, онда бар пемојмо оназађавати дуде те да пм уо́мало вобу на рад и да.ье усавршавање.

Мннистар вросвсте побијајуһи разлоге неких посланика вели, рекоше неки да није ираво да цео народ шлаһа за школе, а прошесори, школе п научна срества да се гомшају на појединим местима. Пстина је да та приметба са првог погледа има основа. Али погледајмо мало дубле ва ствар. Кад би ми на ир. сва срества за науку, кад би школе и остало растуриаи но целој земљи, пввесно је да би впще иягубваи. Растуримо тако н. пр. Факуатете вел. шћоле. Нмамо шх три, па их наместино ва три разна краја. ІІта би бшдо ? Растурили ои п ослабиаи све научне снаге, сва срества и све упутрашње спреме. Не стоји то до вааде, што свп окруаи плаћају подједнако, а уживају неједнаво. - Ено нмали смо случаја са ужичвом полугшназијом. Оиштина ужичва примиа је на се да плаһа наставннве п сноси терете за нево време. Сада треб́а тај терет да пређе на државу. Но пошто бущет нщјс одобрен прошле годшне, то морамо имати навнадни кредит. Многі мисле да то вије шраво й да he и остале општине потрчати и тражити псте повластице. Аліи с подледол на све прилине и оволности морамо одобритн, јер ужичӑи округ сразмерио нонајнше нааһа на шноле, а најмање ужпва. Поред тог Ужице је по ноложају на месту где дако могу sohtt $\begin{aligned} & \text { mколу и паша браһа из Старе Сро́ије и }\end{aligned}$ Босне.

Іа завршетку прилетио ои да заиста ниемо зного добили са нашим залим реалчицана од два разрела. Са њима се неможе Вог зиа шта постиіи,

јер је тешко набавити збирке наставних средетава мане и остале потребе, које су вужне. Са тоя узрока требало б́и све реалчице иретворитн у виже гимназије од 4 разреда, на $у$ неволиво места $\begin{gathered}\text { Ср- }\end{gathered}$ оији нмати таввих нижих гимназија, или и шотпуних. Но за сад, дов се пе предузму основне и озбивне реформе, има и сувише раздога да остане овако како је. Са реалчщцама ако ништа друго, изазваће се заузетост и одушевьење народа, те да тражи средства ва више образовање. Народ he се тако полагано вавнкавати на веће жртве у корист те цеби, зато нужно је да се за сад усвоји овај иредлог.

Рава Ћукиһ одговара Стошйу па вели, истина је да сви нлаһамо једнако, а неуживало тако. Но сва места не могу имати све школе иити се уожемо сви изравнати с престоницом, заиста свани би рад бно, да му дете сврши све шволе на једном месту, ал то је немогуһе. - Кад се то не може, онда бар мато но мадо нек се расиростире све иише школа свуда по Србији и то постепено вао пто паже r. министар.

Mилосав Maproвиһ говори у нетом смисау па каже Београд као престоница и трсба да има највише школа. Наводи пример кано су у Крушевцу они нацранпли здање од $Ј$ - 6 хияадя дуката, вако су набавияи све спреме па платили и преданаче сами те су издејствовали лва разреда реалчице. Доцније одобрен нам је вели, трећи и четврти разред и ли и сад пиаһамо сами. Каго је и Крушевац близу Турске, требало би да се паша полугимназија призна ва државну.

Папта Јовановй на основу пословнига вели, овај завон није бно штампаи, нити је станьен на дневни ред, те се нцје могао озбиьно ни проучшти. У колико видим, поред просветног стања, овде се говори о невим жртвама и обвезама, које би имале да падну на терет државне гасе. ШІто се тиче издатака из државне васе, то може бити само по одобреву завонодавне власти. IIто се говори о подожају да и ти иредапати могу бити указни итд., то без размишьања неда се решити, јер ту шскршанају шитања о праву на плату, о пепзијп птд., а пошто то није печатано, нек се прочита још једном тачка по тачка па да се основно реши.

Вујо Васиһ потиоуаже Панту, да се иредлог штампа па ватс, пе види ми се да се предлогом ностизава правичвосл. Зашто да од тих средњих швода пема ви једше округ руднички одакле је засинула слобода ? зашто нам се неда бар реалчица од 2 разреда? зашто да су те благодети лишени само ваш и фупријски округ ? ако нисмо дудством онолшқи, колики и остали окрузи, можемо бар имати реалчице предлог је пепривичан. Неправичност је у томе, што држава у једиия оврузима плаћа све, а у другим морају становници плаһати и наставнике и све.

Алевса Поповић потпомаяе Стошића па кале, нашто he у Београду поред толивих швола, гимназща још и две полугимназије. Ако је са тога нто има много ђака питане је, одакле су ти ђаци махом из унутрашњости. Аво је са тога што је Београд разштркан па је далеко ићи деци у школу,

опда је то слаб разлог и одшада ирема оскудици швола у унутрашњости.

Петар Ђуричвовић налазеһи да су ужесни разлози пеких посланива који веле да су школе што се издржавају општим трошвом неправелно распоређене каже, овди је издишан говор о томе. Реч је овди само о школама које поједини окрузи хоһе да подижу о своме трошву и у том погледу одбор је лепо вазао, да им се да, а ако се помоһ тражи од државе, да се неда док свупштин не реши.

Васа Стошић објасњава да он није говорио о веливој шволи како неки иисле, вғһ о томе: зашто да Београл има толико гимназија и полугимназиіа, а остали оврузи не.

Милован Спасић објасњава, зашто је у Београлу више полутимназија и гимназија па каже није са тога, што би далеко бнло ићи ђ,ацима као што узима г. Алекса Шоповић, већ зато, што се , један разред натриа по 180 ученика и то из унутрашњости одавде их родитеяи или шнву својим сродницижа амо, шли долазе са тога, пто нађу где ће нослуживати и учити, чега на Арутим местима нема. Са тога узрова морало је бити више нолугимназија.

Стеван А. Шоповиһ као и Панта Јовановић тражи, да се иреддог прочита још једном на he геворити.

Министар просвете објасни шта би се имало додати као нзмена и доиуна.

Стеван А. Ноповић продужава говор и вели, и ја се слажем с оним разлогом г. министра, да се гимназқјсве реалке од два разреда неустановьа-
bajy. To bсаия једно зато, што се у тим реаляидама мало може да научи с тога, што норед наставнияке снаге треба спреме, треба научших средстава, треба збирва и т. д. Ми то неможемо имати, јер нераснолажемо толикм новцем, без тога слабо бе се што шостићи.

Поред тога ове реалчие требају внше наставника. Тамо се уче скоро сви иредмети, који и у полутимназпјама. Све не могу прелавати двојпца, веһ их треба $5-6$ и тако се у том ногледу троши на реалицце, као и иа нолугимназије. Истина и реалчице нису без вористи и са вима се много постиже, али свакојако боље је и причекати па оснивати гимназпје иди полугимназије, кад се узможе.

Најпосле што се тиче тих предавача и наставника у тия тако реһн ириватния заводнма треба размислити што се тиче година службе заиста би неправедпо било, непризнати им године службе цроведене у приватној школи, а овамо захтевати од њих све.

Јеврем Подуповић вели, чини ми се пма доста шкода, ал мало добрих наставника. Боље је илати и мање швола ал поувдапијих, у осталом т. министар да донесе пројент, а ја ннсам за сад за умножанање школа.

Авсентије Ковачевиһ напоииње, да је по посаовннку требало до 6 сати у вече обзнанити предлог, те да се равмисли о нему. Оваго, веаи, немогуће је преломити као прево волена. Повија се један тамо други онамо. Један оће да се пзостави реч „ноже, " други „могу, " трећи „ве могу" итд.

Ако һемо данле леб́атовати, ни за 24 сата не Һемо о́тии готовн, већ се морамо ослонити на преАлог мивистров и одборско мнене и но том решавати. Нећемо ли, то онда да се иреддог штампа и свема разда и то је најбобе, јер стнар није хитна, нити he сви полетети да нодижу гимназије.

Председнив одгонара на говор Ковачсвића да нословник није повређен и вели, предлог је изнешен од вада тен око 6 сати јуче и онда је предат одбору. Није било могуһе ире да се објави, а претресап іе иредло по пристанку скупштине.

Авсентије Ковачевић одговара, да се занста није могао изнети предлог пред скупптину, кад га је одбор данас иретресао. Тако је исто било и ири претресу удовичког шонда, а да смо се нащред здоговорили веби било дебате.

Мпнистар просвете противно говору невих носланика раздаже, да се ова ствар не може одлагати. Ствар је веди хитна, тим пре, што на многим местима једва чекају да нм се одобри, да отворе овакве школе. Aко се усвоји предлог, онда he се одобрити да на невим местима нодигну тимназијске реалве. Начисто дакле ствар је у томе, да се општинама, срезовима и окрузима, гоји дају сва дужна средства, може одма одобрити да подижу такав завод. IIIто се тиче наставншва, буду ди примдени доцније за супленте или професоре, урачунаһе пм се године служо́е.

Аксентије Коваченић вели, да је довожно, апо је скупштина волна да реши.

Миниетар просвете разјасњава да може повуһи предлог, но вели, ствар је хитва. Ево н. пр. имамо

незголу са ужичком полугимназијом. У жичпа се је општина обвезала да издржава полуюнмназију до 1874. год. а од тада да плаһа драава. Но како је дансна скушштина распуштена, нов бущет није одобрен, веһ је остао стари, то онда мора се одобрити наинадни вредит ва издржане ужичке полугимназије. Што неки веле, да се ова ствар може за сад оддожнти, држим да би птетно оило, јер се јавбају из многих леста, вао из Горњег Миланонца, да су им потреб́не опе школе, да имају све спрезе и да нису начисто јелшо с тиме, вако he ндаћати ваставнике.

Ранко Тајсић вели, незнам из ваквих су разлога г. г. Стева Шоповић и ІІлуповић противни умножењу пкода. Истина боље би било да се збију сви овди у Београд, па да буле као оно у Пожаревцу где 10 до 12 ирофесора долази на 30 ђака. Но ја сам свакојако за предлог министра и одборско мнене.

Пзвестилац ИАија Стојановиһ наводи да се овај предлог може одла решити. Ствар није заплетена. Тражи се двоје.

1. Да ваада може на неком месту отворити шкоду о аржавном трошку. О томе одбор је реко да решава завонодавна власт и
2. Кад која ошштина зажели да отвори шволу - свом трошку н набави све што је потребпо. У том саучају влада треба да одобри.

Према свему дакле ствар би се ова могла решити. -

Предселнив пита скупштину је ли довољно обавештена о ствари и кад је одговорно да јесте, он

постави иитање ово, ко је аа иредлог с допуном одбора нек седи, ко против нек устане.

Сви седе и таво је усвојен предаог с доиуном одбора.

## Бр. 251.

Известилац финанцијсдог одбора Мијајдо Радовановиһ чита иредлог министра финансије, а и мнене одборско које усваја предлог, а овај је у томе, да се гимназијска ужичва реалка огласи за нижу гимназпуу и да се вишак плате персовала у 1875 . год. нзмири из предита одобреног буџетом за ванредне иотребе.

Усваја се предлог.
Бр. 252.
Известиад Мијајло Радовановиһ чита предлог министра просвете који је усвојен одбором у томе да се одобри 2000 гр. пор. из кредита одређеног на ванредне потребе, на лекове сиромашних ученика.

Усваја се.
Бр. 253.
Пзвестидад Мијауло Радопановић чита преддог министра правде, који усваја одбор о томе: да се казненом београдском заводу издаду из државне касе 192.500 rp . пор. на подмирење потреба за издржавање осуђеника за 1875. год. преко суме одређене будетом.

Сима Несторовпћ вазте, да није потиисао извешие одборско, јер му се досади потписиваги суме које су утрошене иреко бущета. Треба једном бити на чисто да се не троши преко буцета. Буџет је закон и мннистар га не сме газити, пије требало

трощити тако в．ир，на рану，сла»њаче п друге етвари．За леб шта му драго，а．я вашто трошити на сламнаде．

Опо истина в робијаши треб́а да живе као луди， но онет министар трсба да штеди и скушштина треба да закључи да жинистар буцет сматра као закон и да га несме прекорачити，нећ да тражи одобрене од ваконодаввог теда．

Торђ，Ђоровић је вато，at се одобри предлог и извештај одоорски и ако је прекорачен буцет，јер се је мораяо а да је то утрошено на аванзоване и пензшониане чиновннка неби одобрио．

Пзвестилап Мијаило Радовановиһ слал⿻二丨䒑е се с Ђоровићем и вели：Ова се је сума морала утро－ щити на рану и оетале потребе．Нема места при－ метои г．Несторовића за сламњаче，јер су робијаши наша ораћа која су погрешила．Немөжемо их ня－ нустнти．II ја сам зато，да се бунет не газп，али овде није онло могуће другче．Неможе се предви－ дети колики је број робијаша．Ағо се једне године п．пр．намноже не може министар казати да за њих неуа одобрене суме па ла их напусти или раепуети． То би бан и довело државу до одасвости．За то треба уевојити предлог у спему．

Ранво Тајси条 елаже се с Нестороииһем да су све владе сматрале досад бупет као Һупрпју ша су－ вол потоку，па су тако грабили повце из државне \＆асе．Зато је да се ограниче и не газе буцет．

Ак．Ковачевић вели，да нетрсоа виие говорити о овој ствари．IIто је утропено，утрошено је на преке Аржавне потребе．

Пошто је ствар тако вацриксна упита иред－ седиик усвајали скупштина предлог и она га усваја．

За овим председния објави да је на релу да се прочпта протовол оне седнице воја је држана ус．бед интерпелације Уроша Кнежевића о урелику „Видов дана＊Милошу Поповиһу и Розену，па пошто је интериелација иретресана у тајној селници，то се и протоноя пма прочитати у тајној седници． Зантто огласи седницу за тајну и публика се уклони．

Састанак је вакьучеи тако у 7 и по сати у вече．
Поаиредесдни ехуититике
А．В．Јовановид．
Cexperap，
Ур．Кнежевић．
подинсницн：
Сима Секулић，М．А．Гаишић．Турђе II．Торовић， Heтар Катић，Војин Радуловић，II．Вуричвовић．

## CACTAHAK XXVII，

17．Oктобра 1875，године у Веограду у 9 и по сатн． treacelasa
Димитрије Јовановић． chapryar：
Џанта Срецковиц．
Присутни сви гт．министр．

$$
\text { Бр. } 254 .
$$

Председник позива известиоца шинанспјског од－ бора да чита иредлоге и мишлена одборска．

Пзвестнлад финавсијског одо́ора М．Радовано－ виһ чита предлог министра војвог，који гласи：

> Народиој Скуиथштини!

Нема државе，која се свиа средствима не－ стара，－па ма то и са веливим новчаним жртвама

бшао, - да у снојој војсци прииупи и добије што већи број добро изучених очицира, јер већим оројем ових ујамчен је и осигуран напредак војске у сваком погдеду.

Моралй висина и војено знане сваке војске, мери се моралном висином и војеним знањем нених старешииа иу колияо су ові способпији ивнше их је на броју, у толиво се пре и бове постизава задаћа војске.

Пајновији ратни примери дали су донолно доказа, да јеу данашне вреле умва снага најглаввија чиненица у свавој војсци у ошите.

Проннквути уверењел, да су за нашу младу војсву, коју према нашим оголностима и придикама морало таво епремити, да би своме позиву вао што треба одговорити могла, од преве потребе што више школопаних официра, сматрамо да је необходно нужно, нарочито према данашњим приликама, да се у нашу војепу академију, из које једино тводоване официра добијамо, ове год. ирими што веһи број младвна.

Пошто би паг веаиннм бројем ових питомаца нао и доста велики терет на државну касу, то да би ее горној потреби могло одговорити, а у исто време и држаина васа од сувншних трошкова пощтедити, држим, да ои од велике вористи оидо, кад о́и се усвојило да се у нашу војву академију могу примити и такови младићи, воји ои прошнсиа одгоьарали, али који би могли и хтели, да се потпуно о своме трошву изаржавају и који б́ међу тнм били подвргнути свима обвезама, дужностима и реду, који важе и за редовне питомце. По себи

се разуме, да би ови но свршетву шволе, поред истих обвеза, спрам држане пмали п уживали равиа права са оицм шитомцима, који су о државном трошву шноду ову свршили.

Примање ових младиа у војну ападемију, могдо би од придиве бити овако:

Сваки од њих морао ой подожити у време, у воје се државни пштомци примају пријемни испит (види у прогласу програм) и аво према оволе добију према другим прописним захтевима за примане задововавајућу оцену, онда се примају у meosy.

Родитежи или старатељи примљених подожили би онолику суму у касу министарства војеног, колино један државни шитомац исту вошта и то свагда за годину дана унапред.

Прияьени неразликују се ни у колиго од државних нитомаңа, имају све подјелнако како у настави тако и у дужностима и иравима.

Ако би се у течају вурса којп од овнх младића због хр申авог успеха у наукама наи хрыавог вдадања из завода одпуштати морао, онда зу се од суме министарству напред положене оподнко задржава, колико негово издржане до дана одпуста кошта, остало се враћа.

Ако би се у течају курса воје уесто државних питомаца упразнидо, опда од врао лобрих о cвом трошву васпитавајуһих се младиһа најооли попунанају упражњено место т. ј. иостали државні шитомци и тадсе од тог магновења претекши улог враћа.

Пошто је јасво, ла су об́а ова предлога од користи п то ирви, у интересу саужбе државне, а

Аруги, још иу интересу лржание васе, с тога част ми је замолити народиу скушштину да она изволи решити :

1. Дa се у шашу војну академију могу ов. год. прпмити преко одређеног броја још седам мадића више. -
2. Да се у исту шводу може сада, а и у буАуће, примити нени број младића, који би прописшия условим одговорваи, а хтели и могли би вуре исте о свом трошву да сврше.
3. Министар војени овлаmћује се, da у смислу овога предлога вуждна правиаа пропише.
4. Октобра 1875. год.
y Београду.
Mannctap mojenn Пукенаик,
Тих. Николй с. р.
За овиу мишлење одбора, којия се збои оваког сувреженог стања ствари, треба уевојити преддог. -
Н. Крунежевић говори, капо се са овим иредлогом на неки начин иде на то, да се установи за богаташе и госнодсве синове, где се могу опет спремити за господу и оゅицире, а да се сиротиња етешнана. Противан је иредлогу у начелу и тражи да се одбащи.
С. А. Поповиһ вели, да по неговом мпидењу овај се брсј младих вудй тражй не зашто друго, него да се јон сада држава ностара sa оно, у чему Һе временом пмати потребе по; салашњим нашия приаивама. Каго се види, ово неће ништа државу гоштати, јер бе се младићи учпти о своме трошку вроз сво време учена. С тога је за предлог.
М. Гарашанин противан је ириману младића, који о́и хтелй о сноуе трошку да свршавају академију, с тога ирво, што о́и тін маадиһи по нарочитом избору веке комисије ияи војног министра примани били, јер ти младићи валда сигурно морају шодожити нспит, као п други, који се о држанном трошку у тој шволи уче. Наравно да су ти испити нужни. Ја заклучујеи, вели, да би ти од имуһних қуди, уласком $y$ академију тражили и начнниди неку странпутицу само да доцвије дођу у дрлавну службу шли да задобпју право на ну. Сем тога треба нзи́егавати ову подеду, војом да може неко само због тога, што је богат, гористити се, а тим ааузнати места оних, воји еу мане богати, а у оној војевој школи то треба да се пзбегава више него у другој ма којој, наше је војепе акадсмије та цеь, да даје важане, научене добре официре, а никаво пије пиекуатинии аавод за државу, е тога је противан предлогу у оспову.

Раико Тајсиһ говори кано иије иротиваи иреддогу динистровом й мишлеюу одб́ора о томе да се неки ириме и о своме тропву уче тамо, само сам противан ономе, где се важе да се јои приме њих седам и да се уче о државноя трошку, јер се то товари на државни буиет.

Аа. Поповиһ говори да је академцја опа шкода, у коју се само бирани и тако ређи цвет младића прима, па да шосле коришһу, наувои и понашанеу покажу, да су вредни, што се на них трошидо. За овим наводи, вако су доцније у эивоту или због понашања нли симпатије често и гори у науци боье ванирали. ІІІ со се тиче иредлога о седал преко-

пトotatuail utp, cksu.
25

бројних нитомаца, који нису могли да уђу редаиним нутем, него траже неку етраниутицу, којол да дођу у ту школу из узрока што су богаташи, и да неби богаташи у ту шноду странпутнцом долазнли и неједвакост се чиниаа противан је предогу.
В. Ралуловић побијајући говор А. Поповића да ће богаташи страшнутицом улазити у ту школу, важе, да не може но овоме ни богаташ уһи у ту шиоду ако нема спојства као што их има по неви од сиромаха од ирироде, али за паре ниго ником не може дати памет. Они не се спремати вао и осталп, па Һе као и остали полагати испите. С тога нетрсба спречавати никога тим пре, што је ово војена школа, а треба да се умножава војена сиремна снага. Кад богаташ има својетва и испуни све усдове, воји се траже а и плати још све трошкове, онда - вели незнам зашто да се неприми. Оя је за преддог.

Вд. Вујовић важе, да оно, што наводи г. Гарашанин и Ал. Шоповић не стоји; ја зиам велй дооро да се примају у војену школу $\ddagger$ дци, негледеһи чији су сшнопи, да ли ботаташап да аи сиромашни ; знам да је и ове јесени иримьен један сиротињсви син, воји нпје пмао ни честите хақине на себи, јер се показао као пајбоьи: но већој части сиротињска деңа боье се уче, него богаташва; ов би желио, да се каже, који су то богаташви синови. За предлог је.
С. А. Поноваћ вели, да се изводи из ирочитаног предлога, вао да се веки ученици могу примати у војсну академију а да не полажу пријемни испит. Ако је тако, он је томе одсудпо противан ма се $y$ чно а о свом трошву.
М. Гарашанин одтоварајуһи Радуловиһу вели: Кад би биди даровити од природе способии и вабани и од имућих родитеда деца, а поред плаЂања и подожила о́и псиит, па и аво то све јесте, опет држи, да веб́и целисходно било, да ти млаAиhu, који sao богати xohe sa yby y mкоay if заареме место аругима сиромашним младићима п да доцпије ти имуһпи младићи имају иретензщје на аржавну саужбу, јер они неуче ту академију што ам је яило, него уче за то, да буду отицири и полажу право на ирва места ошицирске саужбе, где се ва свави начин сиромашним млаяићияа запремлује место и шеһе моһи да га доб́је. ШІто наводи г. Вујовиһ, іа ви сал казао да се у ту школу нису иримали сиромашни младићи. Из сиега изводи: да преАаог треба одбацити.

Дим. Матиһ, палазн, да је г. министар војени сшојия разлозима, воје је и у одбору повде у скупштини иредставио сасвия оиравдао свој иредлог. Cиа сумња и опа бијазан, ноја се rод некпх посланива појављује, ta he богаташи па штету сиротнње - по овоме иредлогу - иризаии бити у нану авадемију, - одиа,да, јер је тамо каззно кавви интомди да се бурају т. ј. с каквия својствима и вааданем н то баш са онакнц, вано нета паају и спромашна ученици, који се за држаннс иитомде бирају; и носле, сви млaдиһи, воји о́и се о своя троику учили, имали о́и сва срелства, која су нужна за ову шsoay. Hezif xohe oby школу да уче paди образовања, ради вористи не само своје, него и државне. Што се тиче досадањен цримања пштомаца у ту mволу, знаћете, да су се могли примати и да су

се бадава учнаи богаташьи сивовн, као год и сиромашни о државном трошку, јер тамо није то забрањево само аво има услоне, воји се одиосе на шголску саособност. Дакле, овни баш нде се на то да имућшији издржавају се о своме трошку и да олакшају дравави терет, а још и да се постигве вазера у нојсци са добро наученим и образованим офнцирима. За овил наводи како сиромашна деца добијају благодјејање, наводи исиите примања, строгост оцева што је користво за вашу стајаһу и народну војсву. Нама требају официри, ша да ли се овпи иредлогом штети држава и да ли се тиме аииема несто сиромашнима када за имуһне држава ништа тропити неће, добитак је од већег броја изображених и научених вуди несумьив и ирема томе нема се разлога о́нти против иредлога.
К. Атанацковић у дужем говору ваноди, како нема места бити иротив иредлога, јер су нотрео́ни јелнаки услови аа примање, каво оних, који су државни нитомци, тако и оних, који б́ се о своме трошку учнан.
М. Терзич́ашић наводй, вако је било ирилика, кад смо потребовали внше оФицира, иа емо моралй узимати их са стране, а уеђутим када се јав.ьа ирилика да се наши младвћи $y$ већем броју xohe да одаду изучавану војничвих наука нодједнаким $y$ слоиима нени су томе противии, као да сви ти жладићи нису синови ове зем.ве. Оп моли министра да етвар об́jacни.

Министар војени каже, да нема никаквог уарока илашни, да Һе се овим заковским иредлогом начинити као нека странпутица яа оне, који би под једнакшя у-

словима ушли у академију. Бап примање ове тодине дало ми је иримера и повода да овакав предло поднесем, јер било их је 75 иријаввених за питомце. П од ових 75 по свршеном испиту 50 младића поставу кандидатнма, који осим свију својетава ноложнаи су одличпе испите, али вако ни смо могаи иримити - по закону - више од 21 ., остали су сви остали просто веиримьени, на ма да су сви подједвако лобре исшите положпли. Зашто им се то небй лозвояило, вад бн мй на тај начин нмали 40 лудл више, воји би свршили академију, и који би били образованији, бар за војену струку, за воју немамо довожно научених вуди, на ма ко казао да их има? и зашто се то пеби дозволило, кал онај богати положи испит, као и онај, воји је сирома, да се о свом трошку учи, а сирома, наравно, няа веһе право па државно благодјејане. Ето зашто ја ту невиди да пма за кога кавве странпутице, јер је занону војсном све јєдно у дисципаини, па био он богат илй сирома. Зашто давле да се пеби ниво могао учити и издржавати о своме трошку у академији, гад нема ниваквих основаних и штетних разлога за ма вога или за земку.
II. Вуричковиһ говори што се тиче те речи, ла могу синови богатвх запремити места спромашнијим, - томе нећу да говорим, јер су сви - ваша браћа; и ако је могуһе да се то чини ланас, онда је оно и пре бивало, него хоһу да кажем, да сирам ороја наше стајаће и народне војсье, наша академија ї по данашњем закову може довољан број официра sа нашу земяу лаватн. С умножавањем официра, бојим се, да непостане нешто налик на ону посло-

вицу: „осам вуди, tевет капетана, а то би бияо све ва терет државној каси. Ilто се товори да они нама батI сала требају, мислін да они немогу нaуку војепу, као телеграфеки куре за 4 месеца свршити, те да нама $у$ данаmнем времепу помогпу. С тога говорпик и пије за умножавање питомаџа.

Cт. Радонић наводећи, да везна пта хоће ти богати да се уметну у школу, где дајемо повце, да који од спромашних постане очицир. Имамо једпу авадемију за сиромдшне мдадиће, а воји су Gогати нека иду у друге шволе и нека тамо уче, а нек не сметају сиромамвој деци.
А. Валајвтски наводеһи прнлике у појима емо п да Һе нама бшти потребан већи број образованих буди за официре, и то треба да нам је гланно па на сваки начин да се постарамо, како о́и сваки што вшше знања и нсяуства добно, али с друте стране зебе да кад у申у у авадемију такви младићи који нису пријемви пспит положили, да не настути ваква дабавост у томе заводу. Дисциндина мора бити вајве申а, а то је тешкө постићи кад тамо уђу младићи, који су ванредним путем ушли. Кад наступи лабавост $\begin{gathered}\text { једном таквом заводу, онда је здо и наиаво. }\end{gathered}$ C tora је против "редлога.
C. Несторовић као члан одо́ора говори, како академпјска шбола има свој прописап број младића, колико може узети а то је 25. Министар је узео 21. Није дакле више седам, као што рече Ранко, но 3. У тих 25 младиһа нмало се то $y$ виду, да се сиромашнији 25 приме, а нису ияузети ши богаташви синови, на се због овога приметило, да су долазндй више богаташки спнови, него ди сиро-

машки. Нас је руководияо то, да само сиромашки снпови могу бнти држанши нитомди, на с тога смо казали: опај је богат, нека пааћа, на нека се учи. Па јс нас руководио и интерес државви, јер Һе један сам да се издржана и тиме he се велива кориет држави ирибавити, пошто ми замо, да један шитомад вошта дрввву око 100 дув. ц. Ишдо се на то, да се у овој ствари богаташки синопи несраннују са сиромашким, него да више сироматких уђе у академију, а свушштини остаје да решн како хоће.

Ил. Стојановиһ каже, што се тиче данашнег фияансијског стана и војених потреба, држим вели, да је додобан борој 25 мдадиһа. ШІто се тиче тога, да се богатапким синовима вабрани, да могу иьи да изуче шкоде, и да he се они провући онако без исиита, тога се ве трсба бојати, јер се у иредлогу важе, „сваки ргдонно мора положнти у време, кад се државни питомци пршмају, пријемни испит и ако према овоме добију према другим прописания зактевима за примање задововавајућу оцену, онда се прнмају у школу." Ту сло давле на чисто да немогу да се пропуку; али има вешто треће од чега зебем, а то је, што се може појаиити врло маого богатих младића, који не сви положити задоволавајуһи испит и "римити се изучавања, наравно имајуби на уму изпестну ворист и право, да be се морати у служо́у иримити, кад академију сврше. За овим наводи иример, кад би њих 50 свршияо академџу, држава би их према поднесеном предлогу морала, по свршетву шволе, све у елужбу иримити и тиме би се обтеретила држава. Да неби овога бидо, пристаје да се владии прелдог усвоји са овом

изменом, да оне младиһе, ноји о свом трошку авадемију сврше, држава нелора примити за ожидире.

Јев. Марвовић важе, да разлози Тарашанина и Балајитског сасвим су нетин ти и друкчщје не може бнти, јер ако се хоһе, ла ти питомди буду у шкоди једнави, да једнапим духом дишу, да својим радом предходе свуда и у војсци у дажем животу свом, а и појлном реду заиста трсба да имају једвака права и обвезе, а пначе ако пзме申у њих има разлике, овда мора сасиим другчије бити. Оспм оних разлота, ја имам још овај. Напа војена шнола нцје тако уређена да даје војничко образовање иросто и чнсто, на кад је ко сирши са сиособиия успехом да може постати официр, а који са песнособним, да слуаи у војсци, него иросто оиредевује ров, да се сврши паува и да се одма да официрски чин. Та шнола има за цеб да даје веһе образовање и у зану специјалиије официре. То управо треба да буде посао нен, а аа ту цеж има довољаи б́рој добрих младвћа. Да се пак образује јелиа маса официра за фроитовну службу, у тој школи неможе да буде, јер није зато уређена, него зато су вужне друте школе. Нрема овоме држи, да је довоьав број младића, а ако је број мален, нека се прими још младића и то као шитомци, што је сто пута боље, него овано да се иримају о свом трошву. Ои је да се предлог одбаци.
Р. Кувић вели, да иредговорници, који су щротив предлогя плаше се, да после 5-6 година не буде терета за државу ако би се предлог тсвојио. Ако се пампоже официри, нампожнће се и потреба аа њих: ми немамо научних и сяремних ожпцира,

зато треб́а лозволити, да се уче и они, којп бп се о своме трошку учпли, јер Һе настати време, да Һе нам дванут више офщцира требати.
Т. Милетић говори, вако је поглавита памера предлога, да добпјемо што веһи орој искусних и научених обицира. Према говорима носланичким видео сал, да та школа даје довожаи број паучених официра. За овия велш, да се треба обазрети и на аругу страну, имено: да ли ми имамо довољан број паредннка п поднареднива, који могу бити официре и то много бољи и практичнији од оних из академије, јер су они своје ирактично анане основали на дуговрменом служену и вршеву војвичке саужбе, а официри пз акадсмије паучили су само теорију, која пеирели бап толиво без практике. Допустивши да се увећа орој младиһа у академији, стали би па пут овој власи војнива, која у стајаһој војсци саужп. Па довољан је и садањи број младпа 25 . за ваучпе официре, а за ирактичве официре пмамо наредииве у стајаһој војсци. Противан сам увећавану броја младића, него нека остане као и до сада.
B. Стошић није иротиваи предаогу министра појепог. Нека се примају младићи који год хоће да уче војену школу. Ааи шта Һемо онда, вад се нагомиаауу тако много, да наступи она пословица „осам вуди, девет капетана." Државна наса не може издржавать само те официре. Оп је зато да учи ко год хоһе, само дрзтава није обвезна примати пх у службу. Који сврше као питомци државни, и они чим спрше да неностају официри, већ да су дужни и они да у стајаћој нојсци одсауже Еао наредници,

те да се прво испрактпвују, на после да постају оФиц川ри。
Р. Милотевић пели, да код нае заузима прво место проспета и војска, па пезпа с каквим би равлозпма могли реһи, немојмо да учпмо више, нетребају нам пполе, доста имамо паучених буди. То би значидо да више нико не даје своју деду у пкоду. Нсмојмо тако, нено пуетимо нека сваки ко има пара о свом троппу научи сина, и нека та у овој етруци успособн, јер с тнм ће и држапа имати корнсти, нонто има лоновно зграда, гди ће се моһн учити и ношто су професори, гоји уче државпе питомде нлаћени те нлаћени, с том само разлввом; да држанпи питомди по свршетву школе, првенствено добијају официреку службу, на тек после ови, који о свои трошиу уче и то само ако је лржавна потреба. - у сваком случају не треб́а вабранинти да се учи, јер нам требају научени буди, а штета је и грехота да наша деца у страния зембама ове пкклл снриавају и новце троше.

Миннстар војени говори како нетреба страховати од тога, да te се нампожити орој официра. Наводи прнмере како је од 30 - за времена веговог учења свринло пих само 10 , видй се, да пе сврие сви воји се приме. У саучајима ратним највише чине старешнне и оФицири, што пйо се десп, можемо доћи до тога, да неђемо моћи подмиритн ни најннжијщ број и ако академпја већ тако одавно постоји. Прошле године изапло их ол 19-20 само вато, што смо имали вужду sa официре, а имамо и с друге стране користн, јер се од најоољих официра бирају и шаљу ва страпу, те се $y$

војскама изобратенијих завода практнкују по 2,3 , нии 4 године, па се он, за враһају у пашу стајаћу војску. Ако педозволимо, да се могу богати о свом трошку учити, пеһемо моһи нмати свестрано и свестручдо изучене официре, а овако вад о́н се прнмали. опи ои као богати инли и у стране земве и у својој струци подпуно се усавршпли пнашој вемьи одведике користи послужии. Ја неводия тоАико рачуна о стајаћој војсци, него ми пемамо довожан број официра за напу праву војску, а то је аа народву војску п зато се брлнем. IIIто рече пеки послаиик да се овим спречава нут наредпицима и подваредницима из стајаће војске, нека се не брине и њщма остаје отворено поке ла постају, као што тоисадп бива. Најпосле нема леста нинанвој плашњи, јер сте ви сваке голине ту, па ако видите, да ово није добро, а ви поправите па боле.

Председнин каже, да има још пријавбених посланива да говоре, али попто је свупштина доводно обавештена, то һу ставити ствар на гласање.
I. Стојановй говори, ді има иреддог за донупу ове етвари.

Предсеаник каже, ношто је закқучено саветоване и претресане овога предлога, то по пословном реду престаје сваки дажи говор.

Министар војени изјаввује вољу. да се чује тај предлог Стојановића, јер може бити што боле.
И. Стојаповић quта допупу, да се mory богаташки синови о свом трошку учити, али с тим не лобпјају ираво да морају доцније у државну службу примљени бити.*

Министар војени говори, како о́и овај иредлог ногао поднети. Они веморају шмати то прано, јер је то цраво вдасти, воме ће дати звање официра, на и ови, који сврне ре,двно п они немају нск.вучиво право на саужоу. Даве наводи тако је у војеној школи строга дисцинлнна, на додаје, да не вндй узрока плашњи од примања младиһа у војену шводу, гоји би се о своме трошку издржавали. За школу је све једно, био ученив државни питомац илй се издржавао о своме трошку, јер се тражи способност и во је способиији, оп треба да се прими. По садањем закону и богат и сиромашав постају државни питомпи, а ако се овај законсви предлог усвоји, онда he sa сиромашније ђаке боље бити, јер he се тада, кад богаташви син и сщронашки нодједнаво нсиит положе, вазати: овај спромашан као способан прима се за државноп питомда, а ти си нетина као и ои способан но си богатог оца сии, на учи о свом трошку.

Председния вели, пре него ли ставим иитаве o законском предлогу г. министра питам, има $A$ II 12 посланика, који би подпомогли предлог Иаије Стојанонаћа, како би звао о чему ђу ставбати питаша? -

Како су сви седели, што је значило да нема дванајест посланика, који би подномогли иредлог Иаије Стојановиһа, онда иредседииг стави овако нитане:

Ко је за предлог вдадин, као штто га је ваада ноднела и каю што та је одбор усвојио, тај нека седи, а ко је противаи пли сасвим иаи од чести, тај нек устане?

Іредседник, пошто је ония начнном гдасане сумнив, то ће се појединце гласати и сваги, кад се проьове, пека каже „за" или „против".

Севпетар И. Стојаповић прозщва и по свриетву гласања иредседник објави:
„Гаасало је 102 посланика, од којих се један уздржао од гласана, те су далй глас за или протів 101 посланик. Од овпх 101, гласали су 56 са "против", а 45 са "за"

И тако је преддог одбачен.

$$
\text { Ep. } 255 .
$$

Известилац М. Радованоиић чита иавештај одбора финансцјског о вдадином предлогу, односно сребрне српсяе монете, ноји гласи:

## Најодиој Скуиштини!

у завону од 30. Повемо́ра 1873. г. о воваву сриске сребрне монете подярала се је једна погрешка, што је у члану другом тачки другој казато: да је вредност једног нашег динара 100 пара пор. место да је казато 100 пара динарских.

Да је ово погрешка, доказује се гиме, mто је у иетом члаву тачки трећој казато, да шаш динар има ону нсту тивоһу, тежину и размер, које има и франак, а у франку је по закону о повчаној тарифи од 1. Апршла 1866. год. (збор. XX. сгр. 44.) др. 22 дата вредност 2 гроша 15 пара нор. ирема чему і нап динар шретнореп у порески течај, не може имати веће вредности од 2 гроша 15 нара порес.

Да би се ова погрешка псиравила, част ми је предложитн народној скушштини, да изводи решнти:

- Дa ce у другој тачки члана другог закона о вовану срисве среб́рве монете 0,30 . Новемора 1873.

године, а исто тако и у тачкама 1. 2. и 3. ч.дана трећет, као и у тачки L. члана нетог нстог загона, реч „пореских" замени са речју „днарских,"

EN 2637.
13. Oктобра 1875 . г.

Beorpaд.
M. T. Јанковић с. p.

Одборско знеше: да се овај вадин иредлог усвоји и то по мишлењу већине одо́ора од пет иротів два.

Па како је у одб́ору била и манина, то носланик Горњо Миановачки Вујо Васиһ рече, да њихво т. ј. манине одвојено мнење ицје ставвено на хартијі, него смо задржали право, да га ирсд свупшгнном изкажемо, што ево и хоһу да га шскажем. За овим иастави, како је познато пародној скушштини, вако му се чини још од 1848. год. од петровске скушштине, на до данас, пародно је представништьо на свила скушштинама подизало гласа, да се једаниут учини крај системи пореској и чаршијској, да те неједнажости нестане у новну.

Наш народ прима вовце из касе у чаринском, а враһа у касу у поресвом течају. Да ои се томе крај учинио, ааконом је наређено, да динар има у динарском течају 100 нореских, а у чаршиском течају 5 гроша.

Сад се каже: ,ногрсшка је учишена. Ја незнам вако то, вако се која влада мења, мењају се и нодкрадају се ногрешке и сад о́n се хтедо, да се тај нан повад побије. Говорвиву се чнни, да течај чаршијски нефе нивдд ирестатн, а.ли вева не

бу,ле те измене у поресьом течају. Новац из дртавне race - тај наш дннар - инак he изиһи $у$ сто пара пореских, а овамо he ce давати $y$ нет гроша. Кад је у закопу пазано: „сто тара пореских, " на нека се рачуна динарских, пева се рачуна нореских, нека се рачуна сто сантида, вако хоће, само нева се једаицут ствир сврши, да немадве ништа на терету пашем, а да нам народ не трии штету. С тога сам иротив измене, него нека стоји кано је сад у завону.

Спма Несторовиһ као чдан одборске манине вели, да се овде тражи, да се укине та тачка, која опредевује вредност нашем динару у пореском течају, на да се замени са тачком друсом, која опредевује вредност линару у динарском или франачкож течају. Овим се иде на то, да се вашем динару побије у неколико његова досадашња вредвост. Ово нобијање новаца наноси шашем народу велигу штету. Кад бн ово усвојили, значило о́и, да чиновннк увшма динар у 95 пар. пор. а у таршији да та даје зa cтo пара, као шro узима Ayкат у 56. а даје га у 60 гроша и 20 пара. Пто се тиче иретварава бупета у Аинаре говорния мисли, да се грошеви норески претворе у лукате, јер је буџет срачуњен у нор. грошевима, на после спаки дукат да има 12 динара. Оваким начином да се цео буиет претвори у динаре. Онда би се на чисто знало, те пео́и бивало штете у народу. Норед овога, народ неће ништа да губи, а чпновния у колико је узео новад пз васе, у онолияо ће га и утрошити. Аво би се паши динарп ночели нзвдачитн, ту је влада и свушштина па нева предупреде.


нека штета опуда. Хоћели се пзаты штете шаш неће, tо везнам, али да he се, добшти у чвновничким шаятала, то говорниа извесно ана. Пто се хоһе, да се замену паре поресве са парала динарсвим, ја бих вели каза. нева се замени пако му драто, садо да се пе побије иишга, него пева шде динар, тао што је досад ншдо. Само да се не побија, јер је доетя штете на тім побпјаниа. Ои је уз одборску мяњину, да се ништа немеша.

Миннстар фиванспје зарад обавештења велш, овде се пеговори о тавепрану друсих новапа према Анару, него је реч о самом динару, као основно јединщц: а ғано he се после тапспрати дукат в друге sдатне и сребрне монете т. ј. колино he опе динара і динарских пара вредити, о томе може бнти говора тев пошто се пецрави погрешка, воја је $y$ -
 дннар „има 100 пореских у место 100 динареких ${ }^{2}$ пара. А да је ово погрешка, вако је речено у поменутом закову, доказује се тиме, што се зна: 1.) да је наш динар нодпуно раваи транцуснол франву, и 2.) да се н франк вао ин наш дннар дели на сто делова, који се зову сащтим. Меһуяны познато је, да је наша поресва пара већа од сантнм. Кад је то тако, овда нй напा динар, војп је раваи фрапву, неможе пмати 100 пореския пара, које су веће од сантица.

Панајот Сандуловпһ вели, да је хтео говорити о Aurapy у опом смислу, $y$ ком је говорио г. министар, јер по снстени динарсвој свакп дннар пма 100 иара, но то нису пореске, нето динарске наре - траначке, што се зову сантшн. Та шара пореска

ваба да се укине, а ла остане чпето дннарсва пара, п тало he се после примати нонац вадо на васи, тако и у парщеји под једном деном. Дақе гопори каво у дукату нема 12 динара, па кад би усвојшди да има, чега у ствари нема, опда најдаве за две године већемо пмати ии једнон динара у нашој земьи, јер ће их повушовати sa дукате и однетп ва страпу. Слаже се с мимленем веһине одбора.

Ак. Коначевић ровори, како се овде не трала ншшта друго, већ да се важе „динарских " у место „нореския, " те да тиме одговори, да један динар има сто делова. Даве паводећи ваво би динари отишаи на страну, салже се с иећином одоорсьом.

Paд. Мияошени наводеһі да се шеразуме шта је сантит, диарсва пара ін т. А. ша пастаная топорећи да неоволишујемо, нека се зове вако хоћете І капо зналци кажу да се вове, но народ чисто хоће да се једаред уреди, дв вад једну ствар пааари на пијащи и увме за њу новац по вредности и даде та у васу за порез пии заито друто, да му га у васи приме по оној цени, но војој га ои узео. Да се новад не прима за, ману, п да се не пвдаје за neьу цену.

Мнистар фннансије каже, да се овим преддогом ништа друго и неће, него aа се дође до могуһности, да престане једшом тај поресви иl наришијски течај, па да се заведе само једап течај - динарскн. - Динар има 100 пара динарсвнх, но ве норесвих нли чаршщјских. То нетреба ааборављати. IIто се тиче дуката, помиво һе он имати щредностн, о томе се сад не говори у овом предлогу, то је стаар татснрава поваңа према динару, који ве бити основна повчана јединица. И овде се бапи хоһе

дa je дииар сиудa динар ін да, наво шмa 100 แара у чаршијп, тано да шреди II 100 пара па касі.
 јсданиут да ивбегне ту гдавибову п плашву са тим порескич течајем нодаца, да га пи кмет и һата і ванетан и сви редом не глобе на очшялд, ї да не буде инше то, да дугат, вад га чнновници ирннају нз касе преди 56 гроша, а се.ааь гад ирода брашно па шијаци да дукат вреди 60 пи по гроша. За то јо да нощц แду како ша каеи, тако и у чаршщј. -

Плија Ратајац је за то, да буде линар и одсад, као ішто је і до сад бию, дакде 100 пара поресвих, иди чаршлјси, све једно, само да се више не побхја. Слаже се с миниешеи одборске мањнне, јер вад су изпшаи динарп у свет и законом оснажени да иду у 100 иара пор. на тако и треба да остағе.

Aдевеа ІІоповй товори, да оп требало да црестане свали да.и говор ирема говору г. зинистра, да преддог нде на то, да новац иди динар вреди қаво на нијаци тако и на касп ; ако је на то тај преддог управ.ьен, онда је дака дебата ивлинна, а аво није управген на то, онда се мора гледати, те да се постигне једаред потнуна једнавост.

Сима Неоторовић вели, да „динарска нара" II ова што је сад у закопу, није једно нсто, него дннарека пара мања од поресве. Ако усвојимо овај преддог, онда динар вреди 95 пара порески, ако дін усвојнзо овано, како је сад у saкону, онда he Аинар вредити 100 пара порески. На te на касн пии 95 пара пор., а у париији опет нара, ағо се овако усвоји.

Мијајао Терыпоапин важе, да о томе нема сущње, да he джнар ићII ваво на васп тако й у чартијл. To је тако. Чим се maryби грош норесен и гроп чаршијски и нема их више ни у бушету, вй у кисн, онда һе вансти новаи ићі шодједнаво, како
 тај грош норесни н чаршщјски, ловде he све онаво и бити. Зато се п иредладе да пема више пи поpecsor uи чарнијсsor rроma, пего да се све сведе
 очти динар.
 ту тешвоһу особито при шлаһану пореза. Наводи како вудй шо читав дан путују до зеста, где се пореа шлаћа, па ако пемају нореске иаи здраве новце, воје су угодне за порез, онда шде у варош те купује нореске новце п тиме много дангубп и mreryje. Пa ондa daje ayzar y 56 , a upaha sy ce на тијаци у 60 и но гроша. То је оишаедна глоба і нешравда. Пара је иара, па да бнда пу царевим рукама. Томе треба стати на пут и завести једнаrocr y reqajy.

Миаап Кујунини пита министра, да ай he и носле, ако се преддог усвоји, да се броје по насама те поресве пире? Aво he престати, дако hemo
 рітіІ. -

Мнннст. фниансије на питане Кујуепниа, воје је сасвим па своме месту, одговара: зато се баш динар п ковао да ирестане норесви и чаршијски течај, а овm се uредsorox xohe, да дођемо до ногуһності те да се то й изпри! ; ако ॥ taље оста-


говорнмо о тарифн свију новаца, који могу у наmој зем.вн uhu, ви иредложите да се упустимо у решанаве нсте, ја пристајем, - али драим, да ире свега треба да ову ногрешву одвдонвмо дз аавова, ия да имамо освовну једивицу и мернло, но номе се можемо упуштаги у тавсиране осталих новаца. Треба најире исправити ову погрещву, воја је учињена у самоме основном мерилу новада, ша да ирпстушио к тарнти, а ја ирнстајем да се сад одмах реши цела тарияа, иа одмах да ирестане и чарнијсви и норескі течај.

Јенрез Мардовић мисли, да је бове све уједно репанати и новце регулисати, јер се оваво шлаше људи.

Јевр. ПІодуовни вели, да је вародва жеба, да се један пут добије стадна тарифа новада. П заиста је тарияа за нас необходво вужна.

Нетреба донуштати да се себак-вара неянајући колико који новац вреди. Предлогом треба да се унинти нара пореска, и да се намести на ово место динарека пара. IIIто се у иредлогу паподи да је у закову вогрешно етавьено сто ва место 95 нара пор. и да ьуди губе на сваком динару по 5. пара пор. то је доиста учннено нечвјом погрешвом. Мишлења је да се иредлог усвоји, али да се динар не сме побщјати ни на но наре од вегове досадашне вредности и да се што ире изнесе на решеше вов. чапа тарита.
 пзлази, да 100. динарски пара шли 100. сантіма невреди иине, него са,аињнх 95. п. пор. То је
 а пз касе фе дя пзлани динар по 5. гроша. Саданњих

натих 10 крајцара цо 10 п. пор. не вреде један данар, него да he девет крајцара по 10. п. пор. пи једна петй вредити цео динар. Народ неһе иретршшти штету опда аво буде вредио дивар 100. п. нор. као што рече Cıасй, пего Һе претрити штету кад даје динар у 95. пара. Драаниа васа неће нинта штетовати, али he се шарод трдво оштетштн, jep je oll yseo те динаре no 100. пара, a cad he да их врати по 95. пара.
11. Ратајад важе, да је то сасвнм вароду ия птету, што се тражи, да дипар щма 95. иара пор. но да остане 100. вао што је и до сад било.

Ньк. Крупеженй важе, да је ствар разумео оваво: нляда шџје склопила буцет, на да би ға свдониа нужно јој је да зна и пречиети питање, тодиzo he da вреди динар.

Власти треб́а да јелаи двеар зреди 95. пара нореских с тога што је до сад у порескнм парама рачунато. Но ли иредаяжемо да динар вредџ 100 .
 страву ако таво усвојвмо, Ја мшслим, велџ, тад повпсимо динаре, да һе они овда тим мане отйи на страну, него као му вредност побијемо. А аво ce xohe да оставе динар по 95. пара и у толико да га парод даје у касу; онда остаје овај шети стари систем, да пародпе парс мане вреде вад се дају у порез, а внше вреде кад се узимају из васе.

Министар финансцје каде: ми се не равумемо. Ви прелазите од једног иитања на друго. Xoће се и зато је и издат вакон: да црестане чаршијскпи и норески течај вод нас и мџ смо ступии у конвендију лесетाе шовчане спетеме, која вава да буде

примъена у свшж вапим новчаним рачунияа. Ми смо то учннидй й према томе новом десетном систему сковали новац. Сад ви важете хоһемо да повисимо, д пећезо да побпјано вредност толе нонду. Ty пema ни xohy mil mehy, - Hil da ce mio noвi-
 ваше воље, вето је то ствар једнога рачуна, воји је шепроменыи; то су сгвари исиитане и утврцене тако, да се ту ничцом вожом не може решавати да буде оваво наи онако, него пнамо само да се обавестимо вако јесте. A ето шта јесте : динар ила 95. иара поресквх, а не 100 . нара поресвих, јер нореска пара веһа је од линареве наре. Аруга је ствар, како Һемо ми друге новце таксирати, а сад овде, ово се хоһе : да ми поставимо динар за јединнцу, за основно мерило но воме һемо после таксирати: цвандиве, рубғе, дукате п друге стране монете. To се xohe. Xohe ce, да се има једна новчана мера, војом не се остале монете иаи паре мерити, као штто се имају мере, војима еспапе п друге ствари мере. Те новчане мере, те основне новчане јединице ми сада још немамо. Ми смо је истина сковали и ова је ту; али смо је сами одмах и нољвариаи вазавши $y$ еакону, да динар има оно, што неха ; да вреди оно, што невреди, да се његовнх сто делова зову 100 пар. „поресвих" у лесто 100 пара , динарскн", које су последње равне сантнмша а не нарама порескпм.

Hs. Стојановић слаже се с преддогом Јеврема Марковића, воји каже, да нам се но,несе тарифа о свна новцима. Опо није лава ствар, да је на эркшву руку иресечемо. Па предлаже да вдада

сиремп тарифу о свина новцта, на тев онда да решавамо.
B. Јовадовн вели да неой бпо чротивай иреAлогу Mapвонйа й Cтојановићя, кад би бнло донста потрео́е о бојој они говоре; али овде је иитање: Каво ми да одредим предност срисволе вовду. $У$ затону стоји да дннар вреди 100 пар. пор. Но то је погреша, кпо што је разјашњено у преддогу r. министа фннансије. Заиета рачун је новадао да динар ве вреди више, него 95 пар. пор. Аво бн се сад хтедо да се динару даде вредност од 100 пореских нара, то бп нзнйо на опо: да се у нае сребро у облшву динара свушье ирина, вего и
 ванело.

у предаогу стоји, да један динар вреди 95 нар. нор. и то мора да остане тако. IITт се овде чује, да се може заненити назнв, на казати да динар, који вреди 95 пар. нор. ди вреди 100 дпнарски нара, то ложе важити за будуқе рачуие, али мй знамо да имамо стирих несвриених рачуна воЂених у пореском течају и да се ти рачупи иямире, мора се одредити сразмера пореске паре према динарској. Свакојако за реглисане ових старих рачуна и донле онај порескн течај остаје, неможе се никако уиравьати динар ирема парама, него паре преми динарима. Пошто регулишемо одношај напег срео́рног новца, опда һезо имати жеру ін за стране новце. Најсшурнија мера паи основна једпнщца, коју сад имамо, јесте нао што ревох динар, - динарска основа. П почем друге основе немамо, ја сам за преддог да се прижн.

Спмя Несторовић қазује наво је народ, кад је побијен онај старн новац, а ияащао овај нащ, много пагубно, алп је ощда казао: „шта му драго, макар се и нагубнло, само кад Һемо једаниут добнти наш новад један, који се псһе лењати и спави час побщјати." Шре четири месеца нзашао новад у народ по 100 пара, а сад да се вратнмо ін да важемо но 95 пара. То не смемо чннити разма на овај начин: да се цео буцет непзцје и све патт иретворе у ону цепу, поју дипар има, на ну носде можемо давати праву вредност динара, а өвако пре не.
М. Ппроћанац одговарајуһи Несторовиһу вале: Аво нисаите, да се са одрефивањем иредности динара према нореским парама прње некоме паате невоме пенапје ; невоме ние а пекоме мање да се наати, онда то не може да буде. Питане о платаха п пензијама решено је заноном. То је шитане нзван скушитинсве дебате, о њему не може бшти овде претреса. То би понизидо сдуштипу у њеном достојанетву, да однида од пдата, које су законоу одређене. О платама се може пов иредлог правити да ce nehe wan мame шаaтe дају, а пе квариті новац радів тога,

Oво је питање, о roye се овде говори црево сваке мере јасно. Кад се иравно бакарни нонад, шшдо се на то, дя вреде десет сантщна и 10 бакарних нара то јест 10 дннарскпх пара једнако и то нара у нару. I. Јовановни погрешно је ствар схватно. У осталоз ово и није нредяет данашње дебате, зато сам та наноменуо, а сада прелазим ва салу ствар, на име: да добпјемо једпу основпцу за мерно вредности новада.

Mif сло усвојиаи sa меру десетинну уеру y ва-
 метар і све мере те спстеме, ми смо усвојпаіп, без да смо мнсяиди наи бар тражнли да нађемо, нако стоји метар премя нащем хвану, кано стоји кнлограм тежине ирема ваиој оди ит т. А. јер наи то није требало. Затто? To he додвије доћи у mитаве. Као што је мало нре казао $\varepsilon$. министар, од наше вобе не завнсп да оип каяали, да је нешто дуже или rраһе, нето што је у ствири ирема ирвобитној мери. Коливо је што тешко то се ве да определетн вољом, него се то зора мерити према првобитној уевојеној зери. Ту не эоже скупштина да паже, да је ово нди оно двапут теже. Често се може чутн од финанеијјера, да вад дајете повцу већу вредност, него шго је он нла, да додазе отуда грдне штете ио државу. Кад ми усвајало ирвобитну меру за мереше дужине ми Һемо знати мерити с њом све дужшне.

Кад дофе време да се питамо нта фемо дати за рнф дужине, ми һемо се разговарати, но сад је раавно да иаберезо жеру на ир. рия за мерење дужице нли површнне. Као што овде у питању остаје нам просто да устаповмо жерило новцу одређујуһн колнко динар вреди дшнарекнх нара. Просто ми сад трео́а да о́ирамо једву меру за вредност новца. Тражп се иросто јединица новчана п по томе не треба се бојати, да дукат неће вредети оволиво и оволиво, но само толико и толиво. О томе још није питање. Ствар је чиста, ништа се не може НІ нзгубиті, ни добити тиме, щто he се пзабрати дидар за јединиду т. ј. мерияо новчано и што му
 добитву а нй $y$ ваквом ryо́atzy. Apyro je aso ce миоаи да динар мағе вреди у ствари т. ј. маве нма чиста среб́ра у себи, у том саучају требало би ствар посаати вештачвој вомисији.

Мвииетар фтнансије веии да се оиде јошт неопредељује вредност аугата, ни талира, ни појег Арутог повда, него се пзтражује само она основна јединица за доју смо ревди да је дитар, полтта је и ваго се дели та јединица. Ми имало тавву јединицу, алй је она такснрана пореском паром, те је тине учинева двострука пли управо троструга ногреша, а то прно у томе, што се овамо иде на то да се динаром, као оснонкон мероя, друге паре таксирају, а овамо се сам динар тадепра й то таквом мерон, поја није вивакво мерило ; друго, у томе, щто се дщнар такспра пореском тором - дакде ве чини, зашто се хоhe, да та сасвим са света пестане, и tpehe у rome, што се динар upeso свега тога jom if рђаво т. j. ненсиравно са 100 , у место са 95 пар. нор. тавепра

Нека се прочита јон једвоя предлог. Кал М. Радованонић прочита предлег, Г. министар фпнансије пастави сиој говор ревав :
liaд се читао овај предог Сима Несторовин том приаивом рече: да у закону стоји, да динар шта 100 пар. пор, и да је тако пз васе пуштен у народ т. j. но сто пар. пор. а сад му се побија вредност, да бй улазно у касу но 95 пар. нор. Г. Сима Несторовпһ је погрешно обавештен: онда кад је динар пуштен из васе у саобраћај, оп вшје пуштен шо 100 пар. пор. нао што важе Несторовић,

него по 95 нар. цор. Оа нцје дакде пуштен по вакону, него чпу је дошао, вредност му је снедена на његову цраву вредвост у порес. течају, т. j- ва 95 пар. пор. И добро је учпнено, แто вије пуштен у caoopaћaj по закопу, јер оі се тея таво догодиао спдд бан опо, што ғ. Несторовй рече.
С. Несторовнһ: Јест, народ рачуна ; рачуша, да кад та даје у 95 нор. пар. да то онда неби бндо 5 гр. чар. а народ xohe, да та даје у касу и свуда но 5 fp . потпуно, а не но 95 пор. нар.

Министар финансаје наставьа па веаи, да народ у међусобннм односнма не рачуна по поресвом течају. Зато вемојте нешати две ствари. Динар је нз васе изншао са спојом ираном вредноmһу у 95 норески пара и кад се прима у државну нас $y$, он се опет ирима у 95 поресьи пара. То је познато. A сад ако xо友е о чему друros да разroварате, немојте мешати то уједно. У закону стоји да има 100 норесви пара, а шошто то пије истина, то је за то и дошао иред вас овај преддог, у воме, на основу највеһе истине „стоји шаниано," да динар не вреди 100 , пего 95 порески пара и важе вам се зашто и одкуд. У закону стојџ 100 пор. пара, алй то је погрешно п у том смисау (т. j. ногренно) није закон нй пзвршен и добро је што није извршен. Него је тадашњи миншстар фннансцје, над је пустно тај новац у саобраһај, сазнавши најсигурније негову вредност, а уједно и погрешку, која је у задону о ковању динара учивена, пустно динаре $y$ саобраћај с раснисом, у ком је речено, да дннар вреди 95 порескй пара, да се по то даје из касе и но то приза у насу. Нз овога впитте, да

Апьар вема те вредности у поресвом течају, воју задон каже да шма, и на срећу он је шзишао из насе $у$ народ са друros вредношћу, са вредноmћу нстнитом. Немојте дажде говорити ово, да јесте
 норесви пара, а сад гаса да га вао поб́мја, да га не прима скушве него у 95 норесви пара. Такво говорење, то је ирава неистина. Jа Һу дати обанештена, али само утирдите је,аи преямет равговора, утирдите о чему говорите, а не овако, говоренін о јелној ствари, ви црелазите п на толико других нитања, о војниа у моме премогу вије реч, нити је јои сада на реду, да се о њима говори.

Byјо Bасй устаје да говори ради оиравдана свога мишдења па велі!, г. министар каже, да је дннар из васе аржавне изишао но 95 иор. пара. То јесте, али преко руку чиновница иза друге потреб́е, за материјал ванцеларијски, за дрва и т. д. тто се пз чаршије узима, динар је пзишао нз касе по 100 нара порески ияи 5 чаршајски гроша. Кад имам да платим 36 гроша норесви треба мп 14 динара по 95 пара 35 гроша і 25 пара норесви, па то је 36 гроша, али сад хоһу да патим 14 п но динара и 30 пара пор. онда је 37 гр. и невоАпко ир, нор. данав.

Мшистар финансије велы, на ни само валите нема више гроша чариијски и онда је свриена ствар, што се тоға тиче.

Вујо Васиь каже, да то неможе да буде, дов је света и века.

Минпстар финансије вели, да незни од куд се може казати, прщмай смо динар иреко руку

чнновнива, али чиновницн су га иримали по 95 , а ми по 100 нара норесни, кад ни један вам вщје дао у поресвим парама, него у чаршнјским. Па то није било на норист чиновина, него напротив од кад су ночели иримати пиату у дннарнма, они губ́е, примауу мање, но щто су ире примали. А ажо хоћете, да динар у чаршијском течају шде 5 :роша, онда је то на штету целе земье, јер ирема чаршијском течају дуката, динар има не 5 , него 5 гр. и 4 пр. чарш.

Али шта бн то значило правити два носла ненужна, у место да кажемо, динир је основна јединщца п носле тога ирестаје сваки други течај и чаршијски и порескп. А гад би још казали, пао што неки хође, да динар делимо на 200 делова у чаршијском течају, онда би правили три носла : нмали би порески, шмали би динарски и шэали бп и чаршијсви течај, међутим ни једап неби бво нао што треба, јер порески течај кажемо ми 100 пара норески, а нема внше пего 95 , чаршијски важемо нжа 200 нара нли 5 гроша, а није табо, него 5 гроша и 4 наре чаршијске, а дннареки течај, поји смо хтели да имамо сасвим напуштамо н тако онда ми би само једну већу забуну имали. Давле, хоҺете ли сада још у чаршијском течају да тавснрате динар на 5 гроша и 4 паре. Кад узмете дукат у 60 гроша, и чранак онако како иде, онда Һете видити, да је тако као пто ја кажем.
В. Радуловић кажее, да динар није шишта друго него један транак иин леј вдашни. Динар нема више, него 100 сантима и но томе ногрешка је, што се није казало, да динар има 100 сантима шли 95 нор.
\#rotokoan HAP. CRSH.

нара волико вреди 100 сантима. Ако хоћемо, што смо онда погрешиди и сада да грешимо, онда је наопако. Наје друго, него да исправимо погрешку и дајмо му његову праву вредност, а влади да оставнмо, да према томе удеси пелу повчану таришу по тој основној јединици динаревој.

Авс. Ковачевиһ вели, да се зашитамо, шта смо ми овде. Скупштина је законодавно тело, које с владом издаје законе, ошда немамо ништа друго у овој придици да урадимо, него да вотирамо да се усвоји предлог веһине одбора и вдадин ; а аво је ова скупштина једна комисија, воја he да исиитује вредност и ваљаност новаца, онда можемо да неодобримо предлог, који каже да динар има 95 нар. пор. а не више, него да одредимо време на да испитујемо и анализирамо, и онда Һемо отићи у безконачност. Ми се никако другче спомоһи неможемо ако предлог неусвојимо.

Председния вели: Овде има једна ствар или једно питање, у коме се сви слажемо, а има једво - у гоме се не саажемо. Питање у воме се саяжемо јесте: да је нап динар потнуно раван франву или оној десетичној системи воја је иризната. Tо се мора признати, пошто је овај напा динар кован но оној нстој спстемп, но којој је и оранак кован. То је по уговору разни држапа таво затдучсно, то је тако јасна ствар, коју не може нико оспоравати. И лаље стоји, да се динар као у свему раван чранку, дели на 100 делова. 0 томе неби могло, нити може бити спора, према оној конвенцији, у поју смо ступпли и према оном систему, који смо усвојили за вовање каво наших сребрних, тако и бакарних но-

ваца. Сто пара у бакру чпни један динар. То постоји позитивно тако, да то нико не може оснораваті. у томе смо сложви.

Аруго шитане, у коме се не саажемо јесте: да ако ми кажемо, да јелан динар нма 100 пара и 100 талона у баюру ияи дшнарских пара, онда се бојшго, да е тим не будемо решиаи и оно друго, щто нас жижи. Жижи нас то, да ненажемо с тим, да смо иривналі, да оних 100 динарских нара вреде 95 пара поресвих. У томе као да се не слажемо. Сад ако је вољан г. министар да се сложи уираво са скупштином, на да се важе, да ааиста један Аинар иуа 100 пара динарских наших бакарних новаца ; аво се сложпм у томе, онда је питање репено, али да с тим палемо, да но решавамо и питане поресво, да динар вреди 95 пара порескнх. Сада, ако сло сви сложни у томе, да јелай динар вреди 100 пара у бакру пли 100 пара динарскнх, онда нема разливе између т. министраи скушштине. Ако пажемо да с тнм нерешавамо норесви течај, онда ту нема никакве разлшке измену г. зинистря и свупштнне, пего онда долази, да се особитим зажоноя одредв одвос пореских пара према динарсвим, да би се тачније могда уредити новчана тарнша и осталім монетама према динарској вредности.

Главио је питаше у овоме: да ли с тнл, што важемо, да јелан динар има 100 нара диварских у бавру, да ліл тим ретавамо и питање норесво, Аа дннар има 95 пара пореских. Аво нерешавамо онда нема разлпке измеңу вдаде п скупштияе ; ако ди с тим и то питане ренавамо, онда пма раздиве иамеђу иредлога и скуиштине.

Мнлосавжевиद каже: Да одложммо овај преддог, да се добро размислимо, те ла знамо щта Һе мо решити. Ово је велико питање.

Министар фннащцјс вели, да је њему ствар потпуно јасна, и по томе оставио се овај преддог за лесец или годнну дана, нли се решанао сад одмах, ја остајем при ономе, што наспгурно знам, да друкчије неможе бити, јер ја немам ту ништа да.ье да се мнсаим, нй да решавам ; ствар је решена сама собом. Не што се тиче господо вас самих, ја донета небих делио, да ви ову ствар решите са неком зебном, на за то пја пристајем, да се овај преддог одожи, на онда оном прнликом, кад се ноднесе тарнша о сцима новдима, онда може бити до тог нремена, да һсте се п сами боде обавестити и договорити, шта да учшннте. у осталом, решило се пре или после, сама стпар пема издасна другога, него оваво мора да буде. Пристајем дакле, да се одложи ради вашег обавештена.

Предссднив: I. министар прнстао је да се ствар ова оддожи, то да щређемо на дневни ред.

$$
\text { Sp. } 256 .
$$

Известилац Мих. Радовановић чита иредлог министра ғннанције яа овлашһење, да аа време ушотреби буџет од 1874. год. Предлог гласа:

## Народној Скушитини!

Јои неколико дана, иа he да настуши нова 1876. рач. год. а буцет државних прихода и расхода за исту годину јоші шије се могао поднеті народној скушштини, а и вад би кроз воји дан и поднешен бно морао би се у самој скушштини више дана щретресати, и тапо неби могао на време пзаћн.

Ша да неби се стяло са пеплатама драаавних прихода у наступајућој 1876. рач. год. погдавито с тога, што због распуста ирошле скупштине ни буцет за ову 1875 . год. који би на спрам устава пмао важити и даяе до одређеног буџета за 1876. год. није пзашао, него је на основу 65. члана устава вемажског а према пајвишој наредби од 13. Марта ове год. остало да бущет од 1874. год. важи и за 1875. год. то част ми је предложити народпој свупштини да ивволи решити :
„Oвлашћује се министар тинансије да до одобрења буцета за 1876. рач. год. иеплаћује у истој рач. 1876. из касе државне расходе но буџету 1874. год. вао год и сде оне друге издатве, који су после изншавнег бущета за 1874. год. а на основу запопа из касе издавани и према томе постали новима за 1875. год. а имено: пензщје новонензионираних чиноввнка у 1874. и 1875. 10д. повишнце паата у опште оних чиновннка, који су право на тагове добили већшм власама бнло по завоннма о периодичнны новншицама, нлата професорских и телеграфских ॥ т. A.,

## Ax 6975.

13. Ощтобар 1875 . г.

Београд.

## Mamacrap ontankje, <br> M. T. Jанковић.

За овим чита пввешће одбора тинансијског, које гласи:

## Народној Скуиштини!

Олбор финансијски испитао је иредаог министра финанције о потребноме овлашћену за нздатве из држанне васе у рачунспој 1876. год.

Ношто буџет за 1876. рачунсву тодину није до сад народној скупштини ни поднет, и но томе нй решен иије могао битл, а рачунска година до воји дан настаје: то је потребно да се миистар финанције законодавно овдасти, да може прнвемепо, док се буџет за 1876. рачунску год. коначно не реши чинити узакоњене издатке. Алй одоор надази, да то овлатћење, да би остало у грапицама законитости, веможе да гласи онако као што је $г$. министар предложпо, и с тога одбор иредлаже народној сеупшттви, да се то замени оваво:
„Овлашћује се министар финанције, да може у 1876. рач. год. док се буиет за шсту год. не реши, приврезено чинити из државне касе издатке по буцету, који је законодавном ваашьу одобрен за 1874. рач. год."

Одб́ор мпсаи да је ово дововно, јер у буцету ва 1874. од. има једаи кредит на непредвиђене редовне потребе у 200.000 гр. нор. а о том кредиту ностоји законско наређење од 5. Фебруара 1864. год. (збоор. 17. стр. 5.) но коме министри могу сами трошнти нз овог кредита, на нздатке, који се на основу канвог загона учинити имају, али нису буиетом иредвијени, или су случајно у бушету изостаныени.

O овоме саслушан је г. миншстар финапције. 17. Orтобар 1875 . r.

Београд.
Hasecrisats.
M. Радовановии.

Вујо Васић, М. Н. Терзибании, Дим. Катиһ, C. Несторовић.

Министар финанције узе реч па вели: Као што видите, пошто редован бупет ва паступајуһу рачунску годину није могао да вам се до сада ноднесе на одобрене, ово је један иривремени буџет. Ctвap је у овоме. Ја оне издатке, воје сам затскао, морам иродужити. Ако је тавав смисао овот одб́орског мнења, онда јанато щристајем. Али ако је мени остављено, да ја испитујем, кад нмам да учиним кавав пздатак, је ли ово идй оно законито, што је други пре мене учинио, - онда ја па танав слисао одборског знена немогу пристати, јер ја немам времена, ни да пристуим томе а кало ди још и да иситујем и оцењујем нешто што управо н није мој носао. Скупштниа има ирава, и то право може задржати себи, да доцније исиита сама, да ли је на пр. онај или онај чнновиик по закону ававзовап илй ставбеп у шензију, на аво нађе да није, она ложе то ставити на терет ономе, за вога мисли, да јој је одговоран. да ја тавве ствари пспитујем и оцењујем, чини ми се, неби о́ияо на своме месту, што менајуһе се владе нису одговорне једна другој, него све су одговорне народном иредетавништву. Дакле, ако ја будем у томе смислу овлапићен, да затечене издатве чиним, на после да за то одговарам, онда немогу на то пристати, јер немогу ја ценити, је ли ово или оно законито било, веф нека о томе суди сама свушштина. Зактепам да се протоволира ова моја изјава.
М. ГАишићу чинй се кад ои овако одлучнай па казали, да һе скупштина лоцнвје оценити, је ли који издатав завонит или није, да Һемо невако упасти у једву погрешву, воју после неможемо ис-

правпти. Јер апо ми допустимо сад, да се плаћв тим дудима, који су пензщјоновани преко сваке мере и рачуна, и којима можда неби требало плаћати, онда һемо се посде тешко вратити с тога вута. Аржим, да према датом изнештају одбора останемо при том, да ако се могу подмирити издатци за овај месец, нека се подмире, а ако се неможе, онда се неће вишта много пагуо́ити, док неизвндимо ствар.

Председник министарства нели: Предлог је да се могу чинити досаданьи издатци дотле, док скупщтина неодобри буџет за ову долазећу рачунску годпну, а то је до 18. Новембра, кал he се свупштина онет састати. Дакле пи пећете изгубити право да прегледате буџет. Напослетку вп дајте овлашћене до 18. Новембра ове год. а не даде, илй док се нов бущет не реши. Кад лођете можете трааити, да вам се одмах буџет ноднесе.

Изв. М. Радовановиһ вели, да је то одбор имао на уму, на је аато и дао одобрење, да министар може пз буџета од 1874 год. гоји је одобрен скупптином, да по том буиету из једне суме моле исндаћивати све чиновнике. А колико је воји министар раније учннио иядатке, воје вије требало да учини, то остаје скушштини да извиди: је ли закопито илй није, па ако види да јс онај пређашњи министар врив, она не знати, шта he радити, иаи he га тужити пии веһ како буде.
М. Глишић напомиње, да то треб́а да се запише.

Изв. М. Радовановиһ вели, да одбор чисто одобрава, да се из једне суме у буџету од 1874. год. то шаћа; а из буџета тога зна се голићо је министар могао да пенаиошира, и да је много више

нензновирано, таво да садашњи министар није у стану да их плаћа. Сал, ако скупштнна одобри да их може шлаћати, добро, алй одбор није могао дати такву одлуку.

Ак. Ковачевић каже, кад се ноднесе редовни буџет свуиштни на претресање и одобрене, онда he доћи у руорици свага позиција, а ия сване he се позиције вндети голиво је п нашто издато. Давде у онолико, у колико буде шрекорачеп буцет преко одобрена скуиштине, што по уставу не сме да $у$ чнни, у тодшко Һе свакојако бити одговоран онај, који је то прекорачене учинио, а скушштину ништа не сцречава да остане при овоме иреддогу.

Ј. Бошковиһ је зя мнеше одборско, јер се оно не равликује од владиног предлога.

Министар финанције говори, да има разлике. Ви можете овластити министра да чнни те пздатве іІ даже, а задржати себ́и право, да оцените законитост или незаконитост оне радне министрове, гоја је те иядатке изазва.ла. Ја шисам то учинио, али вам опет могу казати: једни су қуди ставьеши у пенавју. Књаз на предлог свога миниетра ижа право да стави кога у шензију. То је и чињено. Је ди то биао законито или није то да оставимо на страпу, али ти пензнонери, чим су дошди у пепзију, они су по закону добили право на чензију, и ни један министар не може им то право одузети, јер би они могаи и самим судсвим путем тразити то своје ираво, и добили би га. С друге стране могло би се догодити, да се не само учинй неправда таквим вудма, него би и штстно бидо ва саме интересе државне, на и за саму сигурност наше јавне правде.

Јер шомислите, да може бшти случај, да млоги дуди, којп су пола или цео веп у државној служби провели, булу пензионирани и прево своје воье и без своје привице. Па кавва би опда правда била, да се онй н шнове нородице под старост оставе беа леба, а какву ли би ми правду имади да оченујемо од опих, који би на њиова места дошли, на са судо́нне својих предходвика иример и науку за своју будуһноет узимали? Разливу дакле треба учинити само у томе, да аи је министар дужан и властаи даваті њнма, и да ли је то завонито или шије. Оно прво ви можете одобрити без штете ванег ирава, да носле и ово друго нспитате. Пензије се морају издавати, јер ће буди, који су у шензвју ставьени, ну и судским путем добити. С тога министар треба да се овласти, да тим лудима издаје пензију, а скупштина нека исиита ствар, на ако је ко незаконо ставқао људе у пензију, он нена и одговара.

Изв. М. Радованонић каже: скупштна то неможе да учини, прно што онај министар шије требао да ставља толике вуде у пензију ; друго што скупштина не зна, колики је број тих пензшонара. Одбор је пазао : може од ових 200.000. гроша пор. да исплаһује ; ако му то није доста, неша се обрати скупштини.

Министар финанције: Ја нећу да ви после пмате и самном посла као шго се види да иьате са веким мојим предходницима. Хоћу напред да знам толиво на шта могу потрошити. Озбибан човек ни једап не може узети да тако на памет без правог рачуна ради, осия ако хоһемо на очиглед да се варамо. Ја то нећу. Колико ви меве позпајете паи вепо-

внајете, не знам, али знам то да сам на зинистарско место дошао, да вршшм завон. Ја сам пауман да га вршия савестно. Ваше је да стражарите и да оқенујете ту савсснотт, и апо ја ирекорачим закоп у мојој радви, ја һу и иравдати своја дела. Али не намеһите ми дужност, да ја оцевујем туђа дела, на да одговарам аа ту оцену, вад се мора привати да носледице немогу одклонити бапи вад би се њихони уароди и осуднаи. Јопи ово. У буцету нма сума на неке неиредвиђене нотреб́е. Добро, али та је сума за годину дана олређена. Сад ја треба као паметан дожаћин да трошия нз те суме оноАико й онако, како the зи та сума стићи за целу годину дана, - никаво внше ін нивако друвчпје. Дадле немојте постазвати ни себ́е ни министра у једаи лажаи положај, јер шта би било, кад ои се онај ванредии вредит, војп је у старои буиету одређен за годину, истрошио ире, него щто ои се они иреко буцетни издатци новим буџетом одобрили? Онда би вп морали доћи опет ло тога, да вотирате један навнадии гредит, а министар яо тога, да вечито иште накнадне кредите.

Акс. Ковачевић тражи да се обавестимо на важе : на пр. ако је прошлогодишњи бущет за нензије од 40 . ияи 50.000 . гр. пор. на ако је изцрпьен тај бущет, онда се, како ја држим, не може ия другог кредита давати на нензије. Дакле, аво нема ви за овај прошлогодишњи буцет из партије поваца за пенянонаре, пто се може најспгурније реһи ла нема, опда пе сме мипистар фипапспје издавати пепзије из других партија, воје неби биле пзцрпвене, јер ако изда пи ои де преворачнти буџет за

пензнонаре, па ће и он одгопратн. Он зоже ићи сало до оне дифре, воја је бида у протлој години, нначе і он he учипити неяанонитост и доћи he под одговор, као што де и његов предшественик доһи. Зато мислим, ако је изцрпљен буџет прево одобрене суме, зинистар ше сме издати из касе ни једну пару, а пепзионари нева се пусте у редовну парницу па кө буле крив, онај пета плати.
C. Несторовић вели, да се мииистар ropa oкретати у оном врусу, гоји му је одређен буиетом, воји је носледва законодавна скупштнна одобрила. Што се тиче суме за пеиредвиђене трошкове, каже се министру: бупет је пред тобом, па аго је то миниетар но закону радно, пздаји; а ако видиш, да није, гасдај, друъче скуиштина пе може да каже него то.

Мин. финан. олтоварајућн лично Несторовнһу пита га: да ли би ви иримиаи на себе једну такву обвезу, да вы тако щто извршите 8 бнаи ви и гоји би други озбиваи човек то прияио на се? Кад ви кажете: недај боже, онда недај боже ни мени. И сад ако то ви од мене вахтевате, ја немами пемогу ништя друго да кажем, него: „хвала вам на виђлпу, норазговарали смо се, збогом, ја овог часа wory ићи вуһн."
C. Несторовй уиравьа на г. министра овако нитање : да ли би г. мишистар могао рећи скупштини: подај овима, ма да незнаш, да ди је то но занону што дајеш.

Минис. финан. вели, да на то може рећи ово; та су буди стекли ираво на пензију ; онн су неняионирани, а можда ниједан од них није то желио,

па им се баш шо закону пензија и морала дате, а ако ви бапи неһете дати, ви хоһете да теретите буде што су пре времена и ирско с оје вове пеизионирани, они нису яриви, а ако је го аругн томе крив онога и теретите, то је што ван могу да кажем.

Дим. Катиһ вели, да је овде ствар сасвим тиста и јасна. Одбор је донео оддубу, да се министар управва но буџету 1874. године, али од оног броја пензионера, гоји је бно предвйен те 1874. год. чини ми се да је сад двапут већи број нешзинера ; који махом нису пензнонирани но својој вожи него ио воби других. Аво смо имали 1874. године 100 пензионера, садих имамо 200 , они имају право на пензију, али министар пема новаңа да им иядаје, а и несме да нм иыдаје. Сад по he да им даје? Ко је ту крив ?

Председпик минист. вели, да је ту јасно питање, је ли право да они, који су пенянонирани и веһ самим тим дошли на мању плату, вего што су имали, је ли право да сад нзгубе и ово маше, што имају. Они вшсу вриви, што су шензнониранн, можда би ови водели да су још у служо́и, али шензнонирани су и имају ирано по закону на пензију. Они су добијали нензпју идосад па нека добпјају и одсад, за овај месец дана док не доһе пред вас буџет свщуу издатава на одобрење. Једин министар не може да поирави иаи да пошишти авт другог министра. - Министар има право да вога стави у нензију. Сад по води рачуна о томе, да ли је министар, кад је кога ставио у пензију, преворачио буџет. О томе скупштина води рачуна, а не други министар. Други министар, ноји је те издатве за-

тежао, ов има да иродужи радњу, да наставп издаване. дагде и садави министар мора да падаје пензију и даве, свупштина може изтраживати, је ди издатак на пензпје учињен ияи пије. Ми неможемо да пасирамо пензнје будима, који су то право стеваи по завону, давле врло је важеһе й врло пиметно каво је ствар објаснио г. мизистар, над се разуме, да иядатци морају постојати донде, докле их скупштина не понншти, а ми sнамо како се то по уставу чини. Г. миниетар сад тража да га опуномоћшге, да зоже иродутити досадаюа нздавања за иввестно време и ми то морамо учинити, а наравно задржавамо право да те издатве пспитамо, над дофе пре нас редован буцет.

Милосав Маркопић кале, да су ти пензионери пензнииани прошле године, па им до сад пзданана нензщја, на и за овај месеп дана, док нан се не поднесе буџет, неможемо шишта друго, него да им се дају пензије дов се буцет ве реши ; а вад се свушштина пдстави, овда пек се реши, во је прив mто су ти издатци увећани.

Алек. Шоповиһ говори како се ова ствар може нзмирити. Г. министар тражи овдамћене, да може досадине иядатке вродуаити. Одбор внже да не може тако да га овдасті, ако мпнистар продуаии издавање на шевзије, како је затстао, онда он не чини с тин никаву незаконитост. Оп је нанао те пздатве и иродужује их и за впи ои пије крив ; нама остаје цраво да важемо : јесу аи ти иядатци завонито ностали иаи нису ; је ли вапонито то рађено иаи вије. То можемо довести у сагласпост. Ту нема ниванве сумье. Пепнонер који има щраво

на шензпју, дошао је и тражи пензију и министар финансије мора да му је да. Оп није крин, али опај који је тога што му се мора шензија издавати пензионирао, а није могао да га пензиоиира ирема завону, ми һемо имати рачуна.

Минист. финансцје вели, да за једног истинатог и поштеног човска није никако приаичнло да чека, а и нетреба да чека, да врши неку дужност само по ономе што га везује ; него треба да се упрапьа и но своме образу. Ја нећу да дочекам, да ме скушштина за ма што потера; неһу супротвости међу нама ; xohy да имате вере у меве, да Һу своју дужност вршити као што треба и довле те вере находим, дотле Łу и радити с вама, - пемам ди је - опога часа чим то буде, ја имам само да кажем : Збогом! Ми треба једаниут чисто и отворено да радимо.
II. Туричговић каже, да сно се овде упустили у дебату, као да правимо закон о томе, ко може бити пепзиовар, а ко немоае. $O$ пенннонарима закон ноетојп. Лостоји закон дога могу пензнонирати, а постоји закон іІ за опога, во ве врши закон и каже щта һе се Свиме. Oвде се траппп, да се чнне издатди, док се не реши бущет. Тајј ми је говор сувинан. Министар треб́ да чини све падатке, које је аатевао, док се не реши буџет. Ко мисаи дя је незагоно нензиониран тај има право тужити се скупщтини кад год хоће. Міт треба да решимо, да миниетар издаје пензије опима, који су путем закона добиаи право на пензију. Пепзнонари нису криви, щто су пензнонари.

Председинв важе, да се разумемо што се тиче самога питања. Овде има да се реши о иредлогу владином и о ограничену скушштннском да се огради од оних незакошитостп, воје еу почнниаи миниетри, који су пензпонирали многе чиновнике и прекорачази буиет.

Aдсентије Ковачевић каже, да је скупштива задржава ираво, да учини употребу од свог устанног права.
М. Широһанац вели, да скушштина задржава себп прапо да цени ту ствар.

Председник овде има две ствари: 1,) иредлог ваадин ; и 2,) ограничење пли право скупштине да оцени: да аи су пеки чиновници ааконито или незаконито пензнонирани.

Ак. Ковачевиһ каже, да скупштина не цени, но је законо, а ко невакопо пензиошират, него: да ли је ирежорачен буцит.
II. Јонанонић вели, пред нама је та потреб́а, да се миннстар финансије оваасти, да може оА 1. Новемо́ра ове године, а то је од почетна рачувске 1876. године чинити све шотребне издатве за одржање досадашњег реда у земьи; ношто буиет за пдуһу годичу није решен.

Министар је аато поднсо једаи иредлог у овоме смдсау: ла се овдасті, да може по буџету ол 1874 године који је скушштином одобреп, чинити издатве који су у тој години постојали, вао и све оне, који су се ириновнай од 1874. годнне до сада. Ми у одбору имајуһи једаи такав предлог без сваког дален разлога и изаагања ствари и пмајуһи на уму рормално, цравно стане, могли смо само онано ми-

шлење дати, канво смо дали, т. ј. последњи буџет, воји је заноноданпон влашћу одобрен, а то је буцет за 1874. годину, и тај се ставба на расюоложење министру ; ако би било нздатака, гоји нису стављени у тај буџет, а опи су на основу закона, овда у том бущету шма једна сума од 200.000 гроша пореских, из које сами министри ногу трошити на издатве, који се по закону после буцетом учине.

Сад ия гонора госноднна министра види се, да он налазн, да је затекао и таквих издатака, за које сумња да су законити и ва које неб́и могао узети на себе одговорност, да нх узме за завоните. Који су то ноједиии издатци, у чему се састоје и како су постали, - то пије пред пама било, да би моглі знати и по томе зи се у одбору ннсло моглй упуштати у оцену: да ли су какви издатци законити или нису, с тога смо на поднешен предлог дали са своје стране онанво мишлене, какво но иравичноме стану треба да буде. На једанпут сад вйди се, - не из предлога, него с друге стране, а би, 10 је и интернеаиција на ланској скуиштини, да су као неки незақонити нздатци на пензије учџвени, но то није могло и неможе бити за нас меродавно ; по томе ни ја ни одбор нисмо могли казати, нити да законитог нитв незаконитог пензноиирања било. Зато, што ствар није изнешена пред нас као што треба, но је изнешен иредлог, да се влада опласти да ирииренено испааһује све досадашње издатке. Је ли бнло против законитости при стварању тих издатава, то је стиар контроле; то је ствар законодавне скушштие да извнди п решн, вад
qeotozoan usp. cksu.

щред њу дође почестни сшецијани буцет за 1876. годину. Тада ће скупштина уяети сваву позицију но познцију да претресе и онда може пресудити, шта је по задону учињено, а пта није. Онда he се казати: иредлаже се оволико на то и на то, загонито је, добро. Где се поваже, да се предлаже внше, него тто је било до сад, - и онда не министар да правда тај вишак, па ће п ту скушштива реһи, добро је иаи није пи зашто. Ето зашто министар није могао рећи онако у опште и све што је министар затевао може издавати.

Но пошто сад излази г. министар и вели, да има и таквих издатага на пензионаре и аванзовања чнновннка, за које сумња да су законити и кад је опште скоро мишлење у скупщтини да је преко буцета на то издавано, овда је допста министар сада у том незгодвом нодожају да или би морао стати са издавањем нли продужити. Но ни једно ии друго ми нетреба да натоваравамо њему. С тога и не остаје нам ништа друго, да тако - по предлогу и урадимо, а свупштина да ладржи себи право, да доцније, вад дође иред њу буцет, оценн, јесу ли исти издатди завонити или пису. Сматрајући ово као нов преддог $г$. мнншстра, мишлења сам, да се тако може примити.

Мин. фннанције наже: Ви сте већ чули, како је мени могуће расподагати буцетом и на воји начнп, и какво је овлашһеве мени пужпо. ІІто се тиче те ограде од стране скупштине, она бн по моме мишдешу могла овакна бити: Сбупштина задржава себк цраво, да приликом вотирава за шдуһу 1876. год. исшита и одени, нма ди ло кога кривнце, што

је прошлогодшшви бущет прекорачен, и на кога спада одговорност за то шреворачеве.
М. Гдитић тражи да се пре свега иречисти, шта се разумева под речију буцет. Буџет је занон. Ако га је погазно који министар, он је погазно закон, а ако скупштина сада ма како одобри то, онда п она гани закон и неһе се моһи после натраг вратити. Ако остане па том, да садани г. министар мора да чичи оно, што је ирецащњи чинно и да плаһа све оно, што је онај ире плаћао, онда зашто је поднешен овај предлог? Ако оставимо овако, онда сто нас пека устане, опет оста све по старом.

Јеяр. Марковић: У чл. 65. устава у 2. тачци стоји написан), (коју прочнта, па настави овако: но ако влада те предлоге пе уамогне ириынти, а скупштина и но датом јој објашњењу, опет не одобри захтенаве суме, као, п ако би скупштина, пре него што је буцет рсшен, распуштена бнла, овда важи постојеһи буцет за пдуһу годнну, изоставвајући из шега оно, ито је пзреком на пзвесну потребу оиредеяено, па је та потреба намирена. Даюле уетав српсви каже, вали онај буцет, воји је бно за прошлу годину одређеп; и но томе, ано би сад скуиштина решнаа и о опоме, што је преко тога буџета нздато, опда би напустна споје уетавно право и урадида протиу устава.

Mинс. финап. вели, да се с тим не каже да би скупштна с тім протия устава урадшаа, ако би вотирала неви грсдит, који но буцету нщје бно довован. Скупттина је толиво навиадне предите одобрнла. Бунет је за то, да важи ва министре, алй оно, што се одреди за какав пздатан у буиету, ве

веже свупштину да не сме одобрити још и опу суму, која се прево оног одређеног кредита у будету утроми. За то ја и иштем овлашһеше, што за мене важи буџет, п што ннсам нивако вобан да вам поднесем какав пакнадан предит, веһ ако оһете да се варамо, то ја то нећу.
К. Служй говори, како је устаном овначено ко може доћи у пензиуу, који изсаужи године служб́е, воји остари или ослаби тако, да не може да ради. Постоји јоп неки закон, по вом миниетри у интересу свом могу стапьати дуде у пензщје. Скупштина ограничава овај занон буцетоу, да не може биги више ставвено у пензију, пего за ополиву суму, воја је буџетом одређепа. Кад се скупштина и после месец дана састане, она ништа друто не може да учини, него да вишак преворачене суме надне на терет оном министру, који је то учнио. Кад није могао ирекорачивати бунет, он је крив.

Мин. финан.: Само те кривице нека падну ва ъриве, а пе на невине луде.

Ј. Полуповиһ вели, да је занон о чинонницима, 8 70. дао право министру, да ложе чиновнива пензшопирати и онда, гад он нађе да је интерес државне саужбе. Овај се 多. сукобљава са ча. 107. устава, где се каже: чинонин, који ше може да ирши дусннет свога авања има права на пензију. Ма жако се иензионпряо има право на пензију. Скушштина пна пак право да испитује, да ди се тај мннистар обзирао на устав пи на закон, кад је употреббавао одрсһене му суме буџетом на пенвоннране, па ако нађе да није, може шоништити, а ако нађе да јест, ова he одобрити. Мећутим неиввестно је сада хо申е

ли моһи министар ошравдати. Је ли министар радшо законито или није, то скушштина право има да дени. То скупптина не може сада да оцењује, јер је рада да шде кући, алй опет зато, опа нетреба да изгуби ираво њено, да то доцније оцењује п види, на треб́а ссби то право да яадржи. Мислим дакле, да скупштина задржи себи ираво, кад се састане и иродуже седнице, да цени је ли погажен закон наи није, во је погазио, а у исто доба да не оставимо мннистра у овоз положају, него да му доаволимо да настави шлаһање, јер им се не може 0 дузети оно, на што су законом право добнаи.

Мин. финан. мисли да Һе оити за скупптину дововно обсзбєыено право оцене о завонитости нли незаконитости ових издатака, ако се овако важе уз овлашъење које би мени дали по предлогу: Скупштина задржава себи своје уставно право контролнсања, да ириликом вотирања буџета за 1876. 1. нснита и оцени, да ли су буџети за 1874. и 1875. ред. год. прекорачени, и ако су, има ли вавве вривице, и ако има, на кога пида одговорност за прекорачивање бучета. Овај лодатак није мој иредлог, него управо ваш, ношто сте иэјавиаи да желите и тражите ограду за оспгурање вашег уставног ирава гонтроле, што се тиче буџета. Влада се од своје страпе па оиу скупштинсву ограду сагдашава.

Председиик скупштине ставва овако питање: Ко је за өладин предлог са овом ограддом скушитинском, с којом бе тредлоz да састаөва једку челину, - ко је зато, тај пека седи, а по је иротив тога тај неха устане?

Већина седи. Н тало је усвојен владин иредлог са скушштинским додатком, као јодан иредлод.

## Бp. 257.

Нредседвик јавда да је сада на реду преддог, да се извршење чл, 13. закона о ковању србске сребрне монете одложи до идуће рач. 1877. год. Нредлог гласи оваво:

Народној Өкупштини!
Шо члану 13. завона о вовану срисве сребрне монете збор. 26. стр. 1. имало бк рачунање на порески и чаршијски течај на државним касама престати с вонңем овог месеңа, а од 1. Октобра ове год. па у напредак сво државно рачуноводство удесити и водити на динаре као једиии зиконити течај у Србији, ночем су наши сриски сребрни новци сковани и веһ у касу државну иримьени, од којих је до сада и у течај нуштено за $5,080.000$ динара.

Но како се због краткості времена и других пречнх послова у ово доба вије могло сиремитй све што је нужно за извршеше овог носла, то имам част предложити народној скуиштнни да изволи одобрити:

да се извршење члана 13 . завона о вовању срисне сребрне монете (збор. XXVI. стр. 1.) до иAуһе 1877. рач. год. одложи.

## EJE 2661.

16. Октобра 1875. f.

Београд.
Mnurerap obиaucиje,
М. Т. Јанковић с. p.

Пошто се ирочнта преддон вако нино није хтео о овоме говорити, председшив ставыа питане: Усвајали скупштина овај предлог ? И скупштина усвоји,

да се иавршене чл. 13. завона о ковашу срб. сребрне монете (збор. XXVI. стр. 1.) до идуће 1877. рач. год. оддожи.

Бp. 258.
Пред. зннистар. рече, да нма да прочита један угаз Његове Светдости. За овим иротита указ:

## МИЛАН М. ОВРЕНОВИЋ IV. <br> но миноетн божијој и воли народа <br> 

На иредлог иредседпнка нинистарског савета, нашег министра унутр. дела а по саслушању мииистарског савета, на основу члана 77. устава земадског, решили смо и решавамо:

да се седнице овогодишње редовне народне скупттине одложе до 18. Новембра ове год. а тога дана да скупштина настави своју радњу у Београду.

Председния министарсвог савета, Наш мипистар унутрашњих дела, непа овај указ пзврши.
17. Октобра 1875. г. y Beorpazy.
M. М. ОБРЕНОВИT c. p.

Ірелседмик ммнистарекоз саеети
министар умугриияих дела,
ゐуб. Калевић с. p.
Састанак је овај трајао до 1 и по сахат по подне.
Iредседиин,
А. В. Јовановй.

## Cexperap,

## I. С. Срепковић.

оувомоткни потписници :
Петар Катић, Сима Секулић, Ђорђе II. Воровић, Војин Радуловић, II. Ђуричвовић, М. А. Глишиһ

## CACTAMAK XXVIII,

19. Новембра 1875. годние. \#rbatomat apritoranieli:

## Димитрије Јовановић.

 chapetarддям Вогосав.бевй.
Почетак у 9 час. пре подне.
Шриеутни мпнистри : министар председник, министар просвете.

Бр. 259.
Пошто председшик поздрави скупштину добродошлицоя, прозваше се посланпци и шађе се, да треба још два послапика те да се може радити, зато се седиица одожи док се позову јошা два посланика.

Пошто дођоше још два, три посланика, пред* седник објави да се може радити. Затим се прочита да је одбор за прегледање пуномоћија, разгдедао нуномоһије Илије Јовановића и нашао је, да је у свему уредно.

Бp. 260.
Чредседния јави да је Спасоје Тајсић посданик умро, зато скушштина одлучи да се одма нареді нов избор ая варош Чачак.

## Ep. 261

Милош Глишли разложи каго је недостојпо за једну спупштину да због недоволног броја посланика мора бировски по вароши позивати посланике и како због недошавших посланика народ је оштеҺен са 400 дуг. цес., зато предлаже да се синыа недошавпим посланицима од страпе скупштине пзјави негодоване.

Пегар Катиһ разлаже, да се најпре извиде све молбе и иявештаји због чега ти посланици нису могли доћи, иа онда их тев осудити.

Теша Марковић такође држп, да се недошавши шосланици пеосуцују ире, док се песаслушају.

Миаија М匹довановић одобравајуһп предаог Глищића предлаже да се пређе на дневни ред, ночем већ нма довован број посланива.
Р. Тајсиһ предлаже да се пајпре све моло́с прочитају па коме је нужно отсуство, нек му се да, а номе није, нен се одма позове.

$$
\text { Bp. } 262
$$

Срећговић чита молбу Бошковића да му се даде 20 дана отсуства, воју молбу и

Теша Марговић потпонаже казујуһи, каво он не тражн отсуство само због своји домаһи посдона, него погавито с тога, што му је дете врло болесно.

Ковачевиһ предлаже, да се најпре све молбе прочнтају, па коме је најнужвије огсуство нему и да се да.

Туричковић тражл да се ником неда отсус. етво због домаһих послова, но сало због болести у кући. -

Кујупщић држи да је овде сасвим јасна ствар. Ботвовић треба да се позове, па ако има болести у куطи он Һе јавити пи зи hevo му отсуство одобрити.

Панта Јовановић вели, да зу се остави рок докле мора лоһи према пословниву, јер тај рок има важних носледица.

Скупштина му одобри отсуство до конца овог месеца.

Ep. 263.
На молбу Новице Недића за 15 дана отсуства скупщтина реши да му се даде отсуство до конца ов, мес.

$$
\text { Бp. } 264 .
$$

Mosóy Иaпje Marcumoвића за 10 дана отсуства због болести, скупштина уважи.

## Бр. 265.

Тако нсто модбе: Мијајла Радовановића за 10 дана, Раке Кукића за 10 лана, Мијајла Смиљанића за 8 дана, Носте Спужиһа за 1 дан, Панајота Сандуловиһа за 10 дана, Васе Стошића за 4 дана, скунштина све уважи.

नодд молбе Симе Несторовића за 20 дана отсуства, узе реч,

Коста Радовановнћ и рече да је Сими не моryће пре доћи, јер свиње није продао, почем су се поболеле.

Стева Крстић вели, да је Сима свиње продао и сад чеда друге.

Јеврем Марковиһ каже каво је Свма знао кад he скупштина отночети своју радњу, па да је своје послове свршио, а после он има сина, воји га може заменити.

Свушштина му одобри отсуетво до конца овог месеца.

Молбе: Благоја Божића за недељу дана, Милана Кнежевиһи за 12 дана, свушштина уважи, а молбу Жнвка Стевановића за 15 дана, скупштина неувалти, него да лође до вонца ов. мес.

Молбу Петра ШІјповића за 20 дана отсуства свушштина уважи, а по молби Терзибашића за 15 дана, скуиштина реши да дође до вовца овог месеца.

Бр. 266.
Затим на преддог председника спупштина нзабра ове посланике за потииснике: Војина Радуловића, Милоша Глишића, Петра Ђуричвовиһа, Ђоpoвића, Петра Катића и Симу Севулића.

Бр. 267.
Срећвовиһ ирочита своју молбу да га скупштина разреши од секретарске дулпости, јер мора да предаје и лекције на великој шноли, коју му молбу скупштина по објаснењу министра просвете уважв.

Ep. 268.
Председник јави да н секретар Адам Богосавлевић даје оставку, јер неможе да ради због слабости, но скупштина му оставку пеуважи.

## Бр. 269.

Раденко Арагојевић пита, шта һемо с оним посланицима, који нису тражили отсуства, а не долазе.

Ризиић вели, да таквех има много, нао Сима Мидошевй, Вуковић и други.

Кујунщић предлаже да се оним посланицима, који вису тражшли отсуства, остави један ров, до вога ако не дођу, с нима he се постушиті по зявону. -

Ивго Остојић противан је предлогу Кујунџића, јер многи мождда су јои на нуту.

Ковачевић предлаже да се то остави до сутра, јер су путови и време рђави, па су се многи и због тога одоцнияи.

Скупштина усвоји да се вепријављени посланици причекају до $2-3$ дана.

Бр. 270.
Затим се иристуши пзбору једног секретара на место Сре申вовйа, на ношто многи повикаше да буде Кујуииин, то

Кујущии роче, да за њега постоје пети разлови, као п за Cpehroвгha.

Ковачевиһ предлаже да Кујунщић има места ирема пословннку тев опда да се нзвињава ако будә изабран, а не сад.

Кујущини вели, да се зато напред нзвивава, да се пеби чинида два посла.

Шапта Јовановиһ каже, да је измишан сваги говор, јер Кујунџић још незна оће ли бити пзабрав най пе.

Панта Срећкониһ раздаже вако за Кууушџиа донста постоје дсти разлози који п за пега.

Петар Ђуричковић вели, да пема места томе, што нени кажу, да Ћуууниић онда треба да да оставку попто се избере, јер тид би само више дангубили.

Пошто се избраше два контролора, иредузе се гласање поидешце, при чему је Стеван Д. Ноповин добно 70 гласова,

Предселник јави да и аво је Стева добпо 70 гласова то певреди јер није бидо 97 гдасова као што но закону треба, но само 95 .

Шанта Јоваповић гаже, да зи нзбор званичника скупштинских тражи се иросто апсолутна већина гласова.

Ковачевнћ додазује да је број 95 доводан аа решаваюе, јер тај број садраава $3 /$ целог броја посланика и трали да председник огласи ко је добио савршену већину гласова.

Председнив одговара и објасњава Товачевиһу да се мора рачунати и новојши Тајсић у целовупан број и пре него се иярече ко има савршену веһшну, треба најпре да се зна има ли довољан број носланика за решаиање.

Министар иредседник каже како је председник при решавану о отсуствама дазао да је доводан број 95 посланика, толиво и сад има, то како he ивгдедати наша лосадања радша, ако сад кажемо да је број 97 потребан.

Председник објасњава ствар и вели да је број 95 бно довољан донде, док се јон нису приновила 5 владвна посланнва, а не и сад, дад нма 101 народних и 28 владиних пославива и Рде орој 97 иреставља $3 / 4$.

Кујужщиһ чуди се одкуд је ово питаше изашло на дневни ред, кад је једапщут ордашено да у скуишгини има довован број посланива и вад смо већ према томе и радили, па сад нек дођу још шесет посланика ови ово немогу оборитн, јер број 70 садржава савршену веһниу.

Министар председник паномиве како је дужност председника да шази да се по sакону ради, а овде лако може бити да нисмо добар рачуп уватили јоі у почетву.

Председ. наводи како јутрос дотле није хтео да отвори седнццу, дог се није саставно довољан број од 97 послапика, т. ј. дов нису дошла још два три посланика, а што сад ири гласању нема потпуног броја, то долази отуд што су некї прилшком гласања отишли, зато ако налазите да има три четвртине посланика онда је свршена ствар.

Мин. предс. паже како је приликом прозивана учињена погрепка, јер у место Аленсе Стојповића који није био ту, одазвдо се Алевса Станновић, а после по степограшсвпм белешкама било је свега 93 посланика.

Председвик доказује како је погрешно казано да има свега 93 посланика, него је било 95, а кад се иаузме Ал. Стојковнћ, онда остају 94 и тројица носле дошли, то чнни свега 97.

Ризииһ драви да аво је опло 96 посланика онда је свршена ствар.

Министар председник вели, кад је у почетву казато да ина довоьан број, онда ирестаје да.ь товор, јер могао је неки иваһи и уздржати се од гдасања, као што је до сад чињено.

Юујувцић вели, ако скушштипа сутра протестује против ове наше радње, онда ћемо рушити све што смо пре овога радили, а аво непротестује онда остаје овако.

Председния објави како је по бележену гласало свега 95 један се увдржао, то је 96 й Спма ¡ивковиһ доцвије је гдасао, то чини свега 97, дакле Стеван $A$. Поповић има савршену веһину и он је секретар.

Затиы председник седвшџу заклучи ношто ирочита шта Һе бити на дневном реду, а другу заказа за сутра у 8 и по часова ире подне.

Председма мар спушнтане
Д. В. Јовановиһ.

Cexpezap,
Адам Вогосавжевић.
подинсници:
Heтар Катић, Мплош Глипић, Војин Радуловић, Турђе Торовић, Сима Секулић, II. Ђуричковиһ.

## CACTAHAK XXIX,

20. Новенора 1875 . године.

Erbackasas:

## димитрије Јовановић.

## chapetar,

## Стеван Д. Поповй.

За министарским столом: г. министар председник, т.г. министри финанције, иросвете и грађевина. Доцније г. министар правде.

Почетав у $9^{1 / 2}$ часова пре подне.
Председник отвара састанак.
Пошто се виде, да су сви посланици на овупу осем Јована Радосаввевића й Милосава Вугомановића, који су болесни, прочиташе се неволике молбе за осуства. Сима Милошевић моди депешом због болести детета за 12 дана осуства. Скупштнна му одобрава. Алевса Т. Поповић, моаи због домаһігх послова за месең дана одсуетва. Носде кратког товора скупштина одлучује, да се Алекса Шоповиһ позове, да до конда Новемо́ра ове год. дође у скушштиву.

$$
\text { Бр. } 271 .
$$

Чита се интернелација Уроиа Кнежевића, М. А. Глишића, Н. Крупежевића, Р. Тајсића. Ар. Риsнића, Трия. Милојениһа, Јонана Раичиһа, и Новака Милошевића на мин. финанције због тога, што је управа фондова у наплаћивању интереса према неким дужницима и сувиmе строга а према неким толико попуетьива да их чека по $3-4$, год. за интерес. Траже да се то одмах извиди.

Мин. Финанције прима, да одговори на пнтернелаңију, само не одмах, јер држи да пма иречих

и важнијих ствари, и ако ова ствар није незнатна. Наредиће, да се све извдди и иввестие скупштину.
У. Кнежевић објапњава. зашто је тражно да се ствар одмах извнди, јер дужници могу шоложити сад интерес; може се ујдурисати п пзопачити ствар na he његов аактев изгледати као неистинит.

Министар финанције одговара, да Һе се из књига впдети, кад је који ноложио интерес.

Свушштнна се задовобава е тим, да мин, тинанспје одговори па интернелаңију.

$$
\text { Бр. } 272 .
$$

Чита се интернелација Милана Топаловиһа на мин. грађевина због трасираша друма од Турије прево Линовщце к Београлу, који се још пеправн.

Мии. грацевина одғовара, да му још ншје познато кодино п каввих друмова где пуамо. Кадто сазна и увиди, који су путовн најпречи, он he наредити, да се грађене предуаме и изврши за оно време, које је народу могуһе п најлавше.

Прелази се на дневи ред.

$$
\text { Бр. } 273 .
$$

Чита се интерпелаңија $\mathrm{Y}_{\mathrm{p}}$. Кнежевића ин јом десеторице посланика на министра правде због Марка Мајића, који је осуђеп као политичкп кривац на 4. год. ватвора на је издржао у Фетисламу ваточење, место да издржп затвор у апсанском пожаревачвом заводу.

У пу九ује се законодавнои одбору.

$$
\text { Бр. } 274 .
$$

Чнта се интериелација Ур $^{\text {. Fпежевиһа п још }}$ тесторице на мин. правде због Косте Поповића,

Лаолца, воји је због увреде касацноног суда дат под суд, па пита: ко га ослоб́оди и унапреди место казни ?

Одо́ору за молбе и жалбе.
Ep. 275.
Чита се интерпелацпја Јевр. ІІолуповића на мин. грађевина због тога, птто је сад нзмерен нов пут од Пожеге у Ариље ирево најбољих нива и дивада нод старог оиравьеног друма? од Пожеге преко Ариља у Ивањиду.

Министру เрађевина.

$$
\text { Bp. } 276 .
$$

Чита се интернелација Станоја Торһевића на мии. финансвје због ђака земљодел. пумарсве шкөле који су предавана нанустияи и наумни доћи скупштини.

Мнн. финансије ирима да додније одговори на интерпелацију. За сад примсһује у оиште, да је по њеновоя схватању промашена цев, воја се с подмзањем ове школе мислида постиһи. Због данашњих појава у школи има може бити кривщце и до наставника, но најглавнщји узроз буни ђачкој биће то, нто они и сами не виде шта he с њима бити. Ғад сврше ту школу, они траже државну службу. Та шкода није ва.вда установљена ради места по канцеларцјама. У осталом ушло је невако у обичај да сваки па и ђаци праве неку опозицију. Управнив зем. пумарске школе јавио је, каво ђаци хоһе да папусте пколу. Министар је поручпо да се опомену на послушност закону и да се нозову на учеше. Ови су одговорили: да с оирократском владом неће да нмају посла й да хоће да се жале скупштини.
hrotokoan map. ciry.
29

Опи су сад овде. Министар пзјављује, да Һе цеду ствар пснитати і о ономе што нађе известити скушштину.

Радован Милошевия мисли, да не због овнх Ђачких буна, војшх је скоро било и у учитедској шцоли, бити вривице или до завона шкодских илй до професора, а ниваго до ђака. Прошесори не држе Аисцинлине над ђацима, веһ су нх распустили, ђаци иду по вароши, по механама, мешају се с фудима, који их трују којекакним учењеж. Народ ва вих све троши; даје им наре и за одело и за све на свету, на инак се они буне. Тражи, или да се уведе строжа дисциплапа или да се швола растури, па нек нде сваки вуд хоһе, а не овако да народне наре једе, а да иишта не учи. Он је чуо, ла ти земь. шумарски ђаци имају неке дружине (савете), у којој се препиру о томе, да ли има Бога, пли га нема. Њему се тини, да то није ђачви посао, задатав, нити he се нашем народу користити.

Ранво Тајеић. 0 побупи Һе г. министар све извидети и разчистити. ІІто је решо г. Мидошевид, да тп ђаци једу туђе паре, то не стоји, јер пих народ издржава. Таци нису криви, већ уцрава, као што се шему чини. Нек министар ноднесе извештај на Һe се видети.

Јеврем ПІолуповиһ пзјављује, да незна узроке немврима, али да је проманена цељ с установьавањем ове шкоде, то стојп. 0 учитебсвој школи неће да говори, а о земьодевслој (школи) хоhe, јер ју је и сам у прво време учно и разуме се вешто у томе. $У$ ирво време била је земжоделска пкола боже урецена, него данашна, баш што се саме земљо-

радиичке науке тиче, У садањој школи нема довољно нужне правтиге, воја треба вем.ьеделцу, већ је то више неко научно заведење, које спрема младиће за чнновничви ред. За то тражи, да се та щкода укине, но тако, да се споји с богословијои і учителском шводоу. (Чује се: вряо добро).

Мин. тинанспје пзјаввује, да је то његова поодавнашња мисао, коју спомену г. Полуповић. т. ј. да се споје, учит. земл. и богословсна шпкола. Њеғио је уб́еђене, да је штетно и дангубно учити оно зчаве, које не налази употребе. И садањи ђаци земл. пколе, воји оу изучили тај завод, нису у положају, да употребе знање, које су црибавиди, да rа разнесу по народу, како би нам се земљорадњя услвршияа, за то и не траже виве, већ канцеларије. Да би бндо као што треба министар мисаи, да то знање треба увети $у$ опе људе, воји he вепрсстано у пароду живети, а то су свештеници и учитеби. Свештеници су и данас више економни него свештеници. Мивистар је нешто већ радио у том правцу, и пројент је о томе у послу, воји he се - над буде тотов - поднетн народној скупштини.

Поводом овога говора предсе днив обрати нажњу, жано се више говори о самој земљ, шумарској школи, но о оноле што је у питернелацпји; во пошто г. мин. финансије ноново изјави, да прима интерпелаңију, а оно, штто је говорио вавео је рал обавештења о томе, шта он мисли о самој шюоли, то скупштнна одучи: да се мнтериелација упути министру.

## Ep. 277.

За тим се прочиташе два иредлога П. Туричконића. У првом се пншоси нзмена \&. 361. rраt.

ност. у граданеним споровима у том смисау: да суд свавом парничару доставња дотична акта прево наддежне вдасти, па ма где он у Србији жнвео. У другом иредлогу нзноси се: да се $\begin{gathered}\text { в. } \\ \text { в. } 63 \text {. завона }\end{gathered}$ о устројству народње војске речи „од 50. год. старији" замене речима „од 60. год. старији*; да.ее, да се у 2. оде.қву истог $\S$, каже ; да у време учева нар. војске, у време чуваша граннце или рата не сме ши у којем надлежателству остати вшше од 3 . званичнива, осем оиих, које старост ияи бодест ослобођава, а нсто тако да ни при једној цркви несме остати више од једног свештеника; и најносле, да се и сви цигани $y$ нар. војску упишу.

Оба ова преддога упуһују се sавонодавном одбору.

Ep. 278.
На реду је извештај финан. одбора од 8. Октобра ове год. о измени невих тачака закона о трошарини; но како изјави r. мип. тинансије да би желео бдиже се упознати с том ствари, воју је спремио негов иредходвик, и да би рад тога било потребно, да се то одложи, то й скупштина одаучи: да се то одложи.

## Бр. 279.

Пзвестнад - председпик фин. одбора чита иреддог мин. тиванспје, гојим се тради одобрене за 448. гроша и 16. п. нор. као вишак утрошен на огрев званичиива земь.шумарсве щволе, за 1875 . рачунску годину као и мнење одборско, да се предлог усвоји и издатак стави на терет партије ванредних потреба целог правитежетва.

Скупитина усваја иредлог и мнене одборско.

## Бp. 280.

Пзвестилаң - цредседник тин. одбора чита предлог министра финанснје ва 0 ообрење суме од $2,470 \mathrm{rp}$, пор. впо више утрошенпх на кирију вемь. пумарске шдолске зграде за 1875 рач. год. усяед новоотвореног III разреда, као и мнење одборско: да се та сума стави па терет вапредиих потреба дедог правитебства.

Председнив објашњава, вако је буџет државни па и за земвед-пумарску школу остао прек.лањски, н нако се због новоотвореног разреда морало прошле године утрошити више на кирију но годипу дана пре тога.

Apar. Рианић налазп, да је то рђава практика, не пружати се према буџету и да буиет неһе ништа вредети, кад се једнако щреворачава.
II. Јовановић објашвава, вако је буџет од 1874. т. уорао да важи и за 1875. рач. годину, како се у земл.-пумарској школи увећао број питомаца и један иредавач, а услед тога и зграда школска, на гоју се по закону кирија плаћа. Налази да се то мора о добрити.

Јевр. Марвовиһ напомиве, да је до министра финандије стојало, да се стара, да се буцет и за 1875. г. реши, а што се скупштине тиче, она нетреба да допушта, да се бупет прекорачава. Иначе буцет неби бно пивакав аакон.

Милов. Спасиһ изјашњава каго има случајева где се мора пздатак учинити, па ма буџет и нестигао. Такав је саучај у опде. По завону, који је скупштнна одобрила, треһи се разред морао установити, и он је установвен у времену, када је важио

због распуштене скушштине и за 1875 . рач. годину буиет од 1874. год. Влада је морала нии неустановвавати III. разред земљ. шум. школе, - а то би бнло протнву закона - наи преворачити буџет. Да неби се шнола затворила, овај се издатак морао учинити, па се зора сад и одобритн.
Т. Торовиһ наводи, како је прошлогодишња скупштина распуштена с тога, што се видело, да скупштина пеће да одобрава противзавоне издатке. Он Һе овај издатав за школу одобрити; но кад дође тамо око певзија, не ће.

Миаија Миловановић објашњава, да је пао члан Фин. одоора одобрио овај издатак за то, што се нцје изашло из кодосека буџета, и ако је ва кирију одрецена мана пифра него што је утрошена. Овај је вишак узет из позиције буиетске одређене на неиредепђене трошкове. За то ваља ово одобрити.
P. Tajeић пита Финан. одбор: да лй ои ону бупетску позицију ва непредииђене трошнове сматра као веву пустину, из које се сме трошити на све ? И зар то нису држанне паре? Уосталом стана је бнло за ђаке, већ пије за управника и прошесоре, који су хтелй да буду комотнији.

Акс. Ковачевиһ напомиње, вако се усьед закона, воји вуче ва собом издатке, морају чинити издатци, кад иначе није могуће закоп извршити. Тако је и овде. Кад се у једву собу не може да смести 30., већ само 20 ђака као што се и у ову свупшт. салу не моле да смести 7-800. посланика, онда се мора тражити већа просторија и издатак се мора чинити. Излишна је дакле свака дажа дебата о томе.

Скупштина усваја одборско мнене по овоме предмету.

## Ep. 281.

Нзвестиад - председпик фин. одбора чита преддог мип. финансије којим се тражи одобрење да се шлати из готонине државне васе државној штампарщји 9341. грош и 14. п. пор. за штампана правнла и протоколе, који су се удеснди ва попис дудства и поресвих глава у $187 /$ /s rод. и дале, да се плати државној штамнарији 1946. гроша и 16. н. пор. за штамнане табака за попис стове, који се мисано предузети уа пошис вудства. Мнење је фин. одбора, да се предлог усвојв.

Скупптина ға такође уеваја.

## Бp. 282.

Известилад - председник Фин, одбора чита предлог министра финансије од 10 . Септембра ове год. Кฝ 929., војим се тражи одобрење за 17.738. гроша и 35 . п. пор. као прево буџета у 1874. год. утрошених на путне, подвозне и селидбене трошкове чнновника фиванеијиеких. Ово је дотдо отуда, што је: 1 , влада на основу извесног закона послала два чиновника у Јондои и Париз да траже зајам ; 2, што је 1874. г. била ната држава заступьена једиим ч новником у састанцияа статистичне јевропске гомисије, и 3 , што је исте године надзорник ђуцручки обишао по наредби све ђумруке.

Одбор шинанспјски имао је на уму, да у закону 0д 1б̆ Јануара 1874. год. у ч.л. 16. стоји: „влада вњажеска овлашћује: да за рачун Управе шондова, a иа заложнице њезине може лобавити према нотреби до 12. милиона динара (франака) у звечећем

новцу ${ }^{\text {* }}$; да се овни ааконом није определио начин капо да се зајам учини, шити је одобрен кредит око тражења зајма, и да је вадда, пмајући просто овлашћење яаконско да учини зајам, изабрала као најсходнији тај пут: да ношде два чиновника у Лондон п Іариа, који су имади тражити зајам. Дијурна, нодвоз и остали трошкови та два изясланива нзнели су 20.948. гроша 10 . п. пор. Ово је сасвим ванредан издатак и због нега само причињено је, да се сужа од 40.000. гр. нор. прекорачи за 17.738. гр. и 35. п. нор. Према таквом стању ствари, одбор је са 8. гласова противу 1. миплења, да се предлог мин. тннанснје одобри.
II. Јовановиһ, као пзвестилац, објашшава одборско мњење. Ои вели, да је мин. тинанције навео три случаја, због којих је ирепорачеша одређена цифра. Само тражеше амјма иревазишло је буцетску суму толико, да је потрошено 17.738. гр. н 33 п. пор. више. Влада је но закону била овлашћена, да добави извссну суму зајма. Тим завоном није опредењен начин, гојим би се зајам учинио, а није одобрен ни вредит ва тражене зајма. Кдд је влада изабрала онај пут да пошье пеке ьуде рад преговора о зајщу онда ваља прнзнати и трошвове, које су ти буди учинили.

Један је члан одбора одвојио своје мнене у овој ствари.

Вујо Васић изјављује, да је он у одбору одвојио своје мневе, воје 放 у свуиштини вазати. Он сматра државу као задружну вуһу, воја he напредовати, кад је у њој управа са задружном пмаовином наметна. Адо ди је домаћин раскошан, онда задру-

гари нека су ма кадо радени и вредни, све Һе отићи, што се за годину дана сасне у житнице, заради. У чл. 16. овог закона није нстина пазато, вако ће се зајам учінити; али је министар, који је то руководио, могао то извршити ни много јевтинији начии. Могао је и. ир. расписати стечај по свинь новннама. То би стало 5-6 дук. а не 29 хиьада тр. пореских. Но ово министар није урадио, а није ни од државног савета тражио одоорења. За то он не може одобрити овај пздатак, пао остали чланови одо́ора, воји су - каго се њему чвни олако прошлиі прево ове етвари.

Радоњя Недић такође држи, да су остали одборници олаво прешли преко ове ствари. Зато он предлаже, да им се ияјави неповерене.
II. Јованонић налази, да оба предговорника сасвия некоректно и непарлазентарно нашадају на дичности одо́орница. Ваља имати пред очима ствар, а не личности одборника; иначе нема никакве зајелнице, ако се свачије мишлене не поштује. Одборници су пзнели сноје разлоге, нек то учине и други, а свупштина не воначно одаучпти.
К. Спуай мисли: Апо скупштина јопи и оиај нздатак одобри, онда не треба од не ни за друге предмете тражити одобрева. БаіІ зато щто законодавац није одредио суму, која ће се утрошити на тражење вајма, нетреба овај издатак признати. Да је законодавац хтсо, да се нутовапем тражи зајам, он би на то одредй неку суму. Почем то није учинио, требадо је тражити другог начина, који не би толико стао. Кад је зинистар радио по својој воли, он нека в плаһа.
Р. Тајсй говори, да од овог нздатьа не треба одобрити ви јелне паре и да се не треба чудити, што је толиво потропено, јер се по оним местима нмало нашта утрошити.

Војин Радуловпћ слазе се с предговорницима у толико, да се оволиви издатак не прияна, ночем није рађено домаћински, искрено према земьи; но није ни зато, да се сав издатак не одоб́ри; неви се део мора одобрити. Даје мннистар радио ово прево банкарских кућа неби нас стадо више од 100 талира. Овако могао је слати дуде ва пуних 5 тод. па ко би све издатке на то учинене могао одобрити? Он је за то, да скушштнна одреди цифру, која се смела утрошити.

Авс. Ковачевлћ напомиве, како скушштнна шије судећа власт, нити може одређивати циФру ову или ону ни трошкове. Скупштина се има управљати по уставу и по пословнику. По уставу зинистар не може прекорачити решени буџет. Овде је министар то урадии по свом нахоцењу. За то је одговоран.
В. Радуловић објашњава, да није вазао, да скупитина има да суди, већ да је министар - вао што и примећују многи - могао наһи јештинији начин.

Ман. финан. мисли, да скупштина неће хтети да оцењује, воји би начин био јефтинији, него да he решавати, да ли се министар могао вретати у одређеној цичри, и да ли ће она одобрити прекорачену суму. Ни један миристар пе би могао узети ва се ту одговорност, да други после оценује прилике, због којих је ово или оно наредио. 0 бољем, јефтинијем или скупљем вачину ше треба говорити,

већ о томе: хоһе ли се одобрити прекорачена цишра или неће. (Вива: „Hehe! Hehe!").

Јеврем Шолушовия налази, да се мииистров ностушак не може правдати бапा за то, што ваконодавац вије одобрио ту суму, викавав вишак не треба признати.

Aраг. Ризвиһ не уиуштајуһи се у оцењиване рачува тражења зајма вапомиње, да је буџет закон и да се несме ирекорачити. Министар сам вели, да је преворачпо одобрепу суму, па за то му не треба то одобрити. Ако му је требало више новаца могао је тражити од кога треба.

Милош Гаишић и не мисли, да одобри овај издатак, већ находн, да је министар погазно устав тражећи новце, воје пије смео утрошити. По уставу чл. 90. овакви се издатці не смеју чинити без одобрена држ. савета яа то министар не сазо треба да поднесе штету већ и да се оптужи. (Чује се: да се оптужпи).

Мшлос. Марвовиһ нашомиње, да је 1874. г. кад је решешо да се тражи зајам, бнда ту и скупштина и влада. Мин. фин. требао је добро да пазй да ли ће му због тражена зајма требати неких издатака, па онда да стави извеспу суму у бупет. Кад то пије учинио, онда је онакав, као што је казао Вујо Baсић. За то издатак не треба призвати, а министра нод суд.

Председник министарства напомине да he $y$ протоволима спупштинским из оног времена, вад је бно говор о овом зајну, по свој приаици бити штогод и о томе, да се учини потребни трошак и да се наплати из набављеног зајма. Не може се ми-

едити ta he једаи министар финансије тражити од скупштине одобрене да се учнни зајая, а да сене побрине и за то, одкуда Һе се поврити учшњени трошкови. О томе Һе оити неког трага у скупшт. протоволима. Погрешка је само, тто то није ушло л у закон. Нь свави дачин трошаг се мора чинити, на бнло то иреко недог бечвог или нашег новчаног завода. Ово све треба извидети, па онда изридати суд.

Ђ. Ђоровић вели, да је скупштина решила трошкове ово зајма, манистар би се позвао на њене протодоле.

Тога нема.
Радова Недић примећује, да је могло оити тонора о томе, по питане је, да ли је скупштина што решшла.

Ар. Ризни наномиње, да би требало, да министар а не скуиштина, тражи те протоволе, као основе, по којима је пешто урадио.

Министар финансије иредлаже, да се ствар одложи, те да се тачније нввиди (вика: ненемо). Мииистар щримеһује: немојте „нє ћемо,* јер треба свуд разлог да влада, а не просто „нећемо ияи коЂемо." Ако оћете, да буде према вама иравде, будите и ви правелни према другима. Неправо је да ко буде несаслушан осуђен.

Вујо Bacuћ примећује, да је требало да министар свавојако тражи одобрења од држ. савета за прекорачених 17.000 rр. пор. Крив је што то није учипио.
Р. Тајсић изјавьује, да доиста не треба пккота весаслушана осу申ивати. Зато, аво дотични ми-

нистар мисли, да је имао места овако трошити, треба да дође овамо.

Јев. Марвовиһ: Две су ствари овде : одобрити нли не. Ако је трошав учињен иротивзаконо, онда министра треба дати под суд. Да би се то урадидо, треба иредходно све извндети. За то нека се ствар враті одбору.

Стев. A. Поновић потномаже предлог Јев. Mapновића, налазећи, да сума од 750 , укката дата на путне трошкове два чиновника васлужује да се о ној вние скушштина размисли. Треба видети закон, на основу кога је министар учинио овај издатак. Па аво се шта одлучи, да се зна, оһе ли бити од тога ваква резултата.
II. Јоваповић објасњава, вако је веһина одборска схватнда оно питање. Године 1873. иретресан је завон о заложницама, јер је народна свушштина нолагада веливу важвост нато, да се номогне презадуженим грађанима. Опо народно представииштво, које је у иетом ираву бнло, као и уи сад, овластило је вааду да учинй вајал. Опо је ироиустино да определи трошав око эајма. Сад је изван нане одене, да ди је и министров ворак био паметан иии не. По скупштинском омлапһењу министар је морао - чивећн зајам - чиншти и трошвове. Боже би бидо, да је то све тачиије одрефено, да је скупштина дала тачаи налог министру. - Министар је урадио нешто, што ми можемо новудшти или не подудити, то је све, по трошак треба одобрити.

Јев. Марвовиһ одговара г. І. Јовановићу, щто скупштнна пије одреднда тачно, на који he се начнн зајан учинити, да по уставу сало вдада има

право предагања. За то је врив министар, пто је пропустно оно, пто је требао да учини. Остаје за то, да се ствар врати одб́ору на тачно пспитивање (виче се: спи смо за то).
К. Спужић одговара г. II. Јовановићу, да не стоји, да скушштина није дала срества за удејствовање зајма, јер у буиету пма сума иа путовање чиновника. Уз то је врив министар, што шије тражио одобрења од држ. савета. Нанослетку пита, да ди je у одбору саслушан г. министар.

Пошто му иредседник одговори, да то пије потребно у сдучајима одобравања мишнстрових предлога, онда иримсһује К. Сиужиһ, да ствар нетреба враћати одбору, веһ је одмах решити.
A. Ковачевй понавда да је мииистар имао се управьати по одобреном буцету, а не по својој вољн, јер иначе могао би терати и до нет стотива хи.бада дуката.
II. Фуричковиһ наномиње, да је до сада ретко виђао да се министри држе одобреног буиета. Шо томе је буцет управо као нека Форма, а за издатке вреди што минстар вареди. Тако је и овде. Но да нам се неби пребацнло, да смо ми омашилй ванон, нек се врати ствар одбору, да се свестрано исиита како се смело овако радити, па да доцидје скупштина донесе своје решење и о више утрошеној суми і кривици.

После још неколиво речи министра тинансије да треба ствар вратнти одбору, каво о́н се и он министар - саслушао и после ириметб́е Јев. Марповића, да треба поред тинансијсвог одбора и законоданни одбор ово да иретреса, јер вели, има и

кривице, скупштина од.учи да се поменути предлог мин. финанепје упути фннансијсвом й законодавном одбору.

Четирт часа одмора.
Носле одмора.
Ep. 283.
Прочита се укав Његове Светлости, којим се овлашћује диннстар финансије, да ноднесе народној скупштиии предлог, да се г. Стевану Пешићу, пенз. контродору мин. војеног поврати ия државне касе 3.731 rp . нор. што је од њега напдаћено по осуди главне контроде і дотичног суда, а по војеним рачунима за 1861 и 62. р. год.

Упуһује се фин. одб́ору.

$$
\text { Бp. } 284 .
$$

Прочита се указ Његове Светлости, којим се овлашһује министар финансије, да скушштини поднесе иредлог, да се укине законодавно решење од 14. Маја 186ず. (3бор. 18, с. 128.) које се одноеи иа рудвичве п влисурске шуме.

У $_{\text {нубује се фин. одбору. }}$
Бp. 285.
Мин. Финавсије почшње одговарати на иитерпелацију Јанъа Јелића, б. носланика, поднету 11. Феб. 1875. г., но с мшие страна чују се приметб́е, да нетреба одговарати, јер нема тог посланика више у сеупштини.
А. Ковачевиһ иримећује, да осим Јанкове, има још доста старих шнтерпелација и предлога, на кад би се па то све одговарало, онда би се морало месец дана само на то потрошшти и садањн важнпји послові остали би нерешени.

Мин. финансије објасњана, да је одо́ор и ано интериелант није овде, нашао: да министар треба да одговори, но аво сад палави да не треба, онда треби то да изјави.
A. Ковачевић наводи лањску практику, по којој одбори лањске свушштине нису се освртали на закжучке иређашњих свуиштивских одоора, веһ су но своня нахођену одлучивали. И Јелиһена интерпелација није била пред садашним одбором, веһ пред другин кога више нема. Зато и не треба одговарати.

Мин. финансије шита: да ли треба уопште решавати ствари, воје су биле пред прошлогодишном скупштином (чује се: нећемо), и да ли треба ову интернедацију упутити саданем одбору нли не.

Ђ. Торовић напомиње, вако по занону важа сваки интернелант да пјјави, да ли је задовољан са одговором иди пе и ночем то не може учинити онај, тоји није внше послания, то не треб́а ви одговарати.

Мин. өинансије оһе да се разликујс, довле је ствар интериелантова, а кад је постала скупштннска и да се допесе неви закжучак.

Минист. иредселния налазп, да треба правнти разливу иамену стварп, које су решене на прошлој скупштини, јер као решене вреде, и оних ствари, које иису никако предузптате. Ове носледње сматрају се вао да и не постоје. У осталом свака се интериелација може поновити или нов предлог поднсти, јер кад нема више дотнчног послашика нема ни овога, који треба каже, да лй се задовожава са одговором иай не.
М. Мидовановић надазн да ои се од једног посла градида два, кад се прошлогодишњи предлози и ичтериелације иео́и иримиле п претресле. - Пма тамо значајних и порисних предяога, вао о укинућу началства, о промени устава п т. А. Најсавесније би бшло упутити све предлоге одоорщма.
М. Кујущиић наводи, да је истина незгодно, да оставу без икавва одговора ствари, које су преко скупштине изишле на јавноет, али је неудесно и то, да се о нечпјем предлогу говори ошда кад он вије више посланик, да бн ствар могао објасњавати. у осталом, ту пма помоһи. Аво се скупштина распушти и пова састане, онда ће се - ако народ избере исте буде - иред иредлагачима решавати шихове ствари, иначе се не може ни говорити о друтим прелозима и интериелацијама. Но и овде има начина да се помогнемо. Ако се нађе који од посланика, којп he прихватити ову или ону интерпелацију, онда he се моһи по вима што радити, аво ди се ништа ви од вога неприхвати, опда се може с мирном савешћу оставити, јер је то доказ, да оно о чему је тамо товор, није ирава народна веһ тренутна потреба. - Ваља дакле то од свупштинара да удари свој потиис ва оно, о чему хоће да се говори.

Рад. Милошевић иајавдује, да је хтео говорити у истом смпеау као и г. Кујунщић.

Председник скупштиве напомщње, да се поводом интерпелације Јелићеве повео разговор о интернелацијама и предлозна оних носланнка, који не седе внше на посданичним кдупама. Ваба потражити зато завонског основа и он he о томе да HFOZOROAL HAP. CEYH,

говори. Предлог шли ннтернелаццја, то је ант једног иди више посланива, а ништа од за конодавне власти примьено пли признато. Та ствар, ако скупштина тако оддучи, йй he одоору на оцепу. И та,а још није то скупштннеки акт. Из одбора дођиће опет пред скупштину и тек ту ће се впдити хоће ли постати скупштински акт или не. П таго сваки предлог нема управо никакве мене у оно време пад га је посдания поднео. Тек доцније вад га свушштина ноначно реши има шли нема вредности. Све донде давле, докле скушштина не усвоји ствар, није то скупштински иредлог. У чл. 99. пословног реда у сяупштини, вели се: да иредлагач може свој предлог напустити све донде, докле скупщтина не изрече повачно своје заваучене.

То значн, да посланив може са својнм предлогом раснолагати но својој вољн. Из овога се види да је завон пшао на то: да се предлот нечи може претресати само онда, кад је предаагач у скупштини. Он онда може свагда довде је у свушштини да каже : ја узннам свој предлог натраг, но кад нпје више у скупптини, оп би вивао са улшце: ја узимам своју ствар натраг.

Свупштина дакле не може о томе ништа ретаватн. Таво је и са интерпелацијом Јелиһевом, која је упуһена одбору, а из одбора пзишла, шо која још за то пије свриена. Скупштина је није усвојила, за то је и неһу у претрес узимати.

Миј. Радосав,ьевић остављајући на страну Једпћа, кога може sамепути његов другар, ако хоће, тражн: ако се почну ужмати стари предлози, да се узпмају сви уопште.

Председнив објасњава, да се оно, што је говорио односи на опе, поји нису више посланици, војп су и сад ту, а не п на оне, они the своје ствари тражити адо би биле забачене.
М. Пироһаная пристао о́п уз раздог г. председнива скуиштнне у толиво, што је доиста незтодно деб́атовати о некој ствари, воје иредлагач није у скупптини, но да ли се од њега у томе, пто он сматра, да овогодишња скушштина нцје дањска, па да су баш и све нети носланици. Ва то је погрешно, што је одбор расматрао опу ннтерпелацију. Скупштина обично траје 3 године, но кад се дане распустила, тада се апелирало на народ, да нзнова бира посланике, којпи не казати што пмају. Но уставу не моль бити никакве веве измену дањсве и ове скупштине о преносу нине радње.

Министар тинапције обавештава, да влади није дозвобено забацити неку ствар, која јој је од одбора упућена, да се на њу одговори. Као што министар но може казати, ни да треба ши да не треба одговарати, нсто тако не може у оваковим случајима авт остати вод министра већ се мора вратити у скушштинску архиву.

Миааи Кујунщи одаје част таговој савесности г. мин. финансије, па прелази да боље расветли свој говор о ударању нодинса. Нека се не мисли даје то форналност. Преставнмо себи, да је пево дане дао неку интернелацпју. Ове године дошии су у једанит рецимо други људи у скупштину т. ј. такови, воји су противни ономе што се тра木и $у$ ннтерпелацији. Кад је интерпелант дао своју ствар он је онда рачунао на скушштину; па шта би бнло

са његовом ствари у скупштини, у којој су сада дуди сасвим другог правца. Ннтернелавт би могао бити исмејан: од нечега наметног могло би се начинити нешто таупо. Кад нак недо усвојп ову или ону интерпелацију, онда је он прима на се, пошто је оденно да је врелно да је се привати. Зато само о оиим шитериелацијама, на воје се ударе нови подписи, може се решавати у овој скупитини, воја није продужење лањске скупштине.
Н. Крупежевић пита: да лије вдади саопштеп диевни ред, и ако јест, морали се и она држати двевна реда? Налазеһи да мора, примећује, да за нзнето шитање нису посланици сцремљени.

Председник одговара, да интериелације не додазе на двевни ред, јер влада одговара кад изјави да је сиремьепа.

Др. Ризни није ннкако зато, да се ланска акта забацују, јер по закону све треба да нде одбору, да овај да своје мишљене о овакој ствари. У дањсенм актима има нажних предмета, пма тужаб́ и равних довумената. О свему пажа саслупати владиног новереника, па тражити одговор од министра. Одбори дакле нека реше о свима аптима, ноја су зa свупштину.

Аяс. Ковачевић напомине, да треб́а правити разлику између распуштања и ове скупитине. Oва Һе апо буле среһна да се одржи 3 год. дана спршити све своје ствари. Другчије с ирошлом скупштином, коју је распустияа вада, која није хармонисала са народом. Ако је бшло лане важних преддога, вао : о пролени устава и др; пма их и ове год. три много п боља. Ноднет је предлог о

увннууу начелства и на њему се ради. ІІта смо радиди с дањскнм иредлозшаа? Сајузнли би смо их са садањим: по пзишло бп, да смо их изнели иред скушштину које пема. ІІто се тиче молбе и жалбе о њнма се мора у олбору редом решавати; на против старе интерпелације и предлоге ваља оставити. Г. министар врао је добро учшнио, пго је ово питане нзвео пред скупштину,

Јетрем Шолуповић ипта: да аи вреди рад прошле скушштиве, ॥ ако вреди, као што је извесно, онда се морају иринити и сва акта од распуштене скупитнне, шначе цео рад прошле скупщтине сматрао би се као да не постоји.
II. Ђуричковиһ допушта, да стоји оно што се велй у ча. 90 посл. реда; али то не стоји и у оном случају, кад о́и посланик умро. У закону нема псто тано нпгде, да носле распуштене скушштине она која дође не сме претресати предлоге скупштите, као што их с друге страле онет не мора у иретрес узнмати. То је остављено скупштини. По сватаву говорника неби оило не законито, да се дањска авта изнесу пред ову скушптину, почем су и оно бнди посданици као и ови данас, тіл пре, што су многи нанопо изибрани, и кло такви нмају права па своје ствари. Само интерпелација оних воји су умрдй иди нису внше овде, не треба да се нзносе. Све остале, у којима су исказане народне потребе, нека се иянесу с новим нодшисима, као што преддаже г. Кујупџић.

Министар председник налази, да се са распуштањем једне скушштнне прекида све што је остало не решено вао шго је разложио г. Пироһапац. Са-

дану скупптину не веже ништа, да предлоге онда поднете и сад уама у иретрес. Да то нема може бити ниваввих побуда внше, а ни правтичне вредности. Да једну скушшхину не веле оно што је изнето пред префапњу, јасно је и по томе, што моае бити сдучајева, да се једна скупштина раснушта баші за то, пто се у пој износе предлози и захтеви, ноји се не слажу с назорима владе, поја у таквим приликама апелује на народ и управла се према одзиву народа, који може пснасти по шу повожно иаи пеновољно.
M. Широћанац налази, да - ако се реши узимати у иретрес лағске предлоге - треба претресати све ствари ирошлих екушштнна. То би нам задало толиво посла, да за 3 год. не би само били готови; нити би пмали ваквог значаја.

Ния. Милосављевић предлаже, да се пређе шреко ово ствари на дневни ред, јер о томе није ништа у sакону чредвиђено, нити је садања скушптина, дањсва свушштина, ни садањи министри ондашњи министри.
II. Срећвовић наномнње, да се по уставу посланици бирају на 3 год. Кад би се носланици врађалй на решаване старих преддога, они не би никад на Ерај ивашаи, нити би билн нзраз нареднога избора у времену кад су ивабрати. Не вреди дантубити око неке интериелације, која је лане поднета, но која сада нема никакве потребе ии важаности и коју је може бити напустио и сам интерпелант или апо је предлог предлагач. Треба се дакле махнути претреса лањсвих предлогаи интерпелација.

Пошто се нзјави, да је скупштина додобно обавештеша о овој ствари, одлучи се од стране скупштиве, да се щређе на дневни ред.

## Bp. 286.

II. Јовановић, известилац, чита предлог Ник. Крупежевића, Бааг. Божића и још некоаицине носланика, који предлажу, да држава уступи сва своја неповретна добра општинана, у чпјем се атару наAазе, ІІ то но цроцени вештака.

Одбор фннанциси мњена је: да је уставом, кал основния законом признато, да држава може имати свог како иовретног тако и не повретног имања, које се уиотребљава на државне цежи, и да се за оно имање, за које вдада нађе да га треба отуђити, треба да допесе законодавно решене. За то одбор преддаже на освову 93. п 94. ч.а. устава, да се прево овог предлога нао неумесног преце на дневни ред.

Ник. Крунежевић објашнава свој иредлог, да оп не тражи, да држава уступи општинама сва своја неповретна имана без разливе, као н. пр. むубнчево, где има дралавии зграда. у неговом среву код варошице Хасан Паланве има једна ливада од 400 коса траве. Од толике ливаде могло ои се уступити нешто или све по процени вештака. Овако држава нма само 80 дук. д. год. прихода. Општина нак дала би за ливаду 2000 дук. ц. и на тај капитал износи интерес с $10 \% 200$ дук. IIIтета је дакле но државу и но томе зашто да не уступи општинама неповретна добра? (Жагор). Шовлонити нико не мисли, веһ да се прода, јер овако пропадају државна имања. Она ливада оила је нетад за-

грацена самим вржижама у кораћ, а данас је све у трне зараслө, нема ниједне вр.ынке.

Авр. Јовановиһ папомиве, да је баш пужно, да се државна имања уступају појединима. $У$ неговом опруту има иланина "Сополица" а сељаци немају нигде шума. y једном селу има $80-90$ куһа а свуди немају земље за пашу. Зашто да се парод пати вад има вемде, која се не ужива? Oп је за то, да се за накнаду уступају држ. пмања.

Адс. Ковачевић: Шо уставу, ча. 93. Кнез и народна скупттина решавају о иродавану неповретног државног имана. У случају продавана може бити вајде іи по народ іІ по државу. Ако пеко државно добро, које се налази у општнском атару, нма више расхода но прихода, онда је то од сметње п појединма и друштву. Кад се тавво државно имане уступи појединшма, онда се ови помажу, и то је добро и по државу. Предлог Крупежсвиһев могао би се давле усвојити и упутити неком одбору, да та удеси онако, како не би бно штетан ни по државне интересе ши ио поједина лица.
II. Јовановић, известиаац - председ. фишанс. одб́ора паномиње, да овде има неко несиоразумлење. Не говори се овди о опој или оној земди, веһ се у предлогу тражи да држава све своје земье уступи општинама. По вакону држава може имати непокретних добара. Но ире месец дана добилй смо 3-4 иредлога од вааде, да се неке државне зембе продаду. To ће се пспитати да лі је ворисније, да се задржи или отуђп, и овда he се решшти. Предлог нак Крупежсепћев опавав како је формулисан, не уместан је и преко њега ваља прећи на дневни ред.

Председпнк објапњава - пошто се ниво више не јави за реч, - да је предлог посланички у томе да се државна вемьа уступи општинама по процени вештака, а одборсяо мишлене: да се преддог одбаци й щређе на дневии ред.

Спупштина усваја одборско мишлене.
Пзвестиааң тинан, одоора чита предлог Петра Стевановиһа о бољој цумручкој тариби, Одборсво је мњене; да се упути влади на оцену.

После веколико речи министра финаи. о томе да је ирелузета измена целе думручке тарияе, скуиттина усваја 0,борско миење.

Навестилац фниан. одбора чпта иредлог Стев. Поповиһа свештепиа и М. Аробњавовнһа о нотреби отварава реалке у г. Миааповцу. Одборско је мнене; вдади на оцену.

Министар щросвете подсеьа, вако је скоро изишаа измена и доцуна в. 2. зак. о уетројству тимназија й како по томе они оврузи воји сиреме сва срества за средње заводе имају права на паставнива од државе, но неко време да их сами илаŁају. Аоцније Һе то држава све на се узети. Овим се хтедо да се буди изазивају, да чине дартве на просветне цежи. Но кад се помисли да сноро сваки овруг у Србији има по једну средну школу, онда је иеправо, да само два окрута, рудничви и ћупријски, остану бег државне помоћи, почем сами округ н. пр. руднички пеће бити у стану, да о спом трошку школу издржава. Могло би се дакде одобритн, да се у г. Мнлановцу п Тупријп отворе по два разреда пизте гимназије.

у осталом министар се спрема, да расписом објасни смисао пзмењеног завона, вако би се према томе свака општина управзала.
I. Милановцу треба свакако одобрити два разреда, јер је то овружпа варош, воја је доста удадена од других вароши. Исто таво потреб́но је за Һуириски округ, јер ту су три вароши и ни једна нема средње шволе. Нараһин нема у осталом ни за оснони шшоду удобне зграде.

Свупитива се зидовояава одговором г. мин. просвете.

Стеван Поновнћ, свештеник, тражи једнако право за све и да и у Г. Милановцу буле реалва, као што је има у сваком огругу. И рудничаии илаћају на ниоле, нао п остали грађани ове земье. Зграду ће Т. Милановац, чим могне подићи.

Спупштина усваја одборско мњеже.
Известилац финан. одбора чита сличан предлог о нотреби реале у Шараћнну. Одборско је мњење; влади на оцепу.
М. Мидовановлћ пита: да ли параћ. општина даје кагве обвезе.

Мин. просвете одговара, да параћ. општина тражи дозволене за подизане зграде за нижу гимназију ; но на жалост она нема зграде ни за своју оспопну нголу. Свнлајвачка ошштниа пак пма зграду за 4 разр. ниже гимназије.

Скушштина усваја одборсво мњење.
Известилац фин. одбора чита преддог Васе Стошића, Нетра Ђуричповића и још неколицине да се у Свнлајнцу, Параћину и Карановцу чаведу по 6 раяр. гимназијских. Одбореко је мњење: влади на оцену.

Потто се прочита предлог уse реч.
Нетар Ђуричвовић разлаже, кано никоме пе треби давати привилегије, осем нешто престовици. у Београду има и нена остане велиба пвола, богословија, војна авадемија п једша цела гимназија. IIIто се тиче његове две нолугимназије, те да се разместе по упутранности Србије, вано ои се и остади народ учно и васпитавдо. Београд веһ нема ни смештаја за толику децу. Кад се шволе разместе по земљн, и родите.има he лакше бити нздржавати децу. Београд ужива и сувише о народном трошку, као: созорнште, паркове и т. А. Београд и на пколе односи виие но дела Сро́пја. Целом народу важа датп црава и задоволења.

Дим. Катиһ наводи, нако је до сад ностојало иравидо, да се по свижа окруаним варошима отварају средње шволе; но ни до данас за һупријски огруг није учинено. Туприја пије далеко од Јагодине, а Свнлајпнац и Њараһин јесу. За то треба дати средве школе Параћину и Свиаајнцу.

Скупштина усваја одборско мњење.
(Састанак је закдучен у 1 сахат после подне).

> Председлик екупнатаие,
Д. 'В. Јовановиһ.

Cexperap
Стеван Д. Поповй.

## Подписниці:

М. А. Гаишиһ, Сима Сегуаић, ІІ. Туричеовић, Петар Liaти, Војин Радуловић, Ђурђе II. Боровић.


Радован Милошевић, треба дати осуство молиопу са раздога тих, што овди имаде довожног броја посланика за решавање, што је жеља да у скулщтини буде увек добри домаһина, а не они воји не раде п нелају шта да раде шли нивавюог занимањя немају, и аво се хоһе таво, онда могу доһи у скупштнну само понови п чиновници.

Ранво Тајепћ тражи да се молнод позове, да до понца овог зесеца лође, примећавајуһи Радовану да ше стоји ошо, што ои кажке, да имаде преко довољног броја носланика још $10-15$ више.

Јеврем ПІолуповиһ каже, да је Александру трговина рад обични као сеьаку радва око ниве, потеса, стоке итд. и пад може севаи оставити виву, може и молшод трговину, за то је да му се неда вшше осуства но 12 дана.

Председния вели, да се узме средна жера између траженог осуства и онога што му неви нослаиици одобравају и иреллаже да му се дозводи 15 дана.

Свупштина усваја,
Секретар Илија Стојановић чита оставку Адама Богоса⿱ьениһа коју по друси пут због слабости на зване секретарства даје. Скупштина уважава.

Председник наређује нов избор й позива контролоре Панту Срећковића и Ковачевића. Пошто је бнло гласане пошленце и пошто су њих 100 посланика гласали, то је већином са 61 нас изабран за секретара Пивола Групетенић народни посланив, председниг јавда да има један удая кнежев да се ирочита.

Секретар Крушежевић чита уваз, којия се министар шннансије овлашћује да може поднети щреддог скушштини да се одоб́ри издатак у у79 гр. и 16 пара пор. учинени на огрев званичнива шволе земдоделсво-шумарске до 1. Новемора 1875. и да се стави па нартију за исту годиву на вапредне потребе целог иравителства.

Сбупитина упућује овај предлог одбору тинаисијевом.

Сепрет. Крупежевић чита своју иптерпелацију на г. мин. уп. дела, нојом пита хоће ли се зем.биште „киселе воде у устуиити општини паланачкој, као што је свупштина 1872. г. решнла и ако не申е зашто.

Упуһује се одбору за молбе и жалбе.
Секр. Крупежевић чита ннтернелацију Уроша Кнежевића и остаднх, на г. мннет. војног, зашто управлач Љубпчева вије хтео да црими па дузност Мату Оптрзића капетана војног.

Скупштнна упуһује одбору за нолбе и жалбе.
Секретар Крушежевиһ чнта пнтериелацију Нонава Милошевића п Јеврена ІІолуповића на госп. мин. ун. дела, гојом нитају хоће аи се Обрен Мићиһ садањи капетаи среsa црноречьог узети на одговор и казнити за учнњене злоупотребе у званичној дужности, дов је као писар тога среза бно, наводећи у нстој шитернелацији све sлоунотребе п авта предмета упрошашћених, і хоће лй бити срез тај сшгурап іІ са осталим актама пошто је гос. Об́рен навивнут на упропашћење и најзад је ли право да народ трии таивог чнновника.

Јеврем Шолуповић пзјавдује да је та иитерпелација предата председииттву без знања и одобрена његовог, па пошто је он сада о тој ствари другче увереп, неһе његов потпис тврдиті пету шнтернелацију.

Новав Мпиошевиһ остаје при своме потнису и трапи ла се та интериелација као хнтна огласн.

Свупштина упућује одбору за молбе п залбе.
Сегретар Крупежевић чита пнтерчелацију Петра Стеваноииа, нојом нита гос, миниетра војког, шта је руководидо ирошло-годишњу рекрутву помисију, те није саставила чете из најближих оволних места ово четног зборишта, него је војнине од једног четног зборишта чак на друго уписнвала, а е тим војпике већем путопању излагала.

Миниетар војени устаде да одмах на ову ннтерпелаңију одговори и рече: то што је чщњено било је прошле године, изгдеда као да вије нужно било, а опет са извесних разлога може се реһіи да то нщје бидо неумесно, а за то, што вод нас нмаде срезова толиких, да могу саставити једаи баталнон и претеһи војника, а има срезова гди ве достиже војнива ни за цео баталнон, а у оваковом случају наређено је да се вишак из једног среза пребаци у баталион другог среза. Но ипак кад се узме политичка нодела земде - вели да је могло да не буде оваво й стараһе се да се ово исправи, тако да сваки срез ноже сам за јелпу чету, а не за впше прндати другом срезу іІ то из обанжних места.

Петар Стевановић као интериелант задово.ьава се одговором овнм.

Секретар Крупежевић чита питаше упранжено на мин. ун. дела, зашто су Теша таво звани Срчин и Аука Шуманскн зеу.ьоделци из Црне Bape округа шабачког у Турској, а имено у Тузлу везани отерани и позатварани п је ли влада чннила кораве да се ови буди пусте.

Минис. инос. дела вели, да he одговориті на ово питање после неколико дана, ношто агта разгледа.

Скупштина даје министру ову интерпелацију на oдговор.

Секретар Крупежевић чита интерпелацију Милана Глигоријевића, војом пита г. министра грађевине, зашто се не гради среска кућа у срезу крајинском вад има новаца покупжених 5-6 хиљада дуката.

Мин. грађ. прима интерпелацију на одговор, или одговориће пошто анта расмотри.

Секретар Крупежевић чита интернелацију Раденга Драгојевића и Димитрија Катића, којом питају т. мин ун. дела зашто т. Алимшије Богић секретар мин. ун. дела, неиздржава шестомесечни saтвор, на који је осуђеп.

Председ. министарства јавба, да је г. Богиһ путем помиловања добно да може овај затвор новцем заменити, и он је то учинио, и но томе интернеданти немају разлога, што говоре. Ствар је свршена.

Раденко Драгојевић вели, да је ова интерпедација писана ире одлагања скупштине, и да тада г. Богић није био добио помилонање. Сад пак потто г. министар уверава, да је ствар свршена, он се са тим одговором задовожавя.


Дим. Катиһ као другопотнисани интерпелант тврди нанод Драгојевиһа; но даже вели, ма пикав одговор бно г. министра, онет, нека се зна, да народ води рачува о таквим стварима, на триио се он у министарству паи не.

Пред. министарства тражи да г. Катић нзближе каже, шта то авачи „трио се он у министаретву или не".
д. Катић вели, одговор ваш пма места, али да народ води рачуна о томе, што је г. Богић дуго у слободи био после осуде а несироведеп у затвор.

Председнив оглашава да је свршена стиар, пошто се интернсланти задовожавају.

Сепрет. Крупежевић чита питерпелацију Стенана Крстиһа, нојим шита г. миниетра ун. дела, за што је г. Велимарковић задржат онет у Смедереву кад је премештев у Крагујенац. Каква је то потреба слуаб́е, која се у једном дану мена; је $A^{\prime}$ министру познато да г. Велнмарковић тргује, које је противно интересима дранвне службе, тражећи на то одговор.

Пред. минисгарства одговара да је премештање, аванзовање п одпуштање чиновнига ствар владина, а не скупптинска, вити нојединих носланика, обраҺа на то пажну послапика, те да се у будуће ованве интернелације не праве. Но аво би посланици са ириватне стране знати хтели о томе шта је било, то велй да је г. Велижарковић доиста презештен за Крагујевац, а за што, зна само наллежни министар. Но доцније дошао је Белимарковић й няјавно да су му сад деца бодесна а жена да му је на смрти, па да је модио да се за сада остави

ғда јс. Према оваковој молби п сгану, ведй мй щистар, да није могао бездушан битп, и за то га је опет на своје старо место оставио.

Што се тиче тргоиие, вели министар, да му пије нозпато и о томе никакве тужје нема, а кад му се поднесе ов ће урадити шта треба.

Стеван Крстиһ уверава г. министра, да r. Коча донста тргује, и он се није хтео једино с тога из Смелерева одселити. Он баталноне кории са грожђем за Бсоград екснедира а меһутим сваки дан је при лицитацијш, те купује и препродаје, и најпосле рече да не разуме, пта то значи данас иреместити а сутра оставати га но молоп.
K. Спужан одговара на реч г. министра ун. дела, гди нели да је иремештане чиновника ствар вдадива, то се признати мора по садањим законима; и допле год то стоји, вазда не се интериелације без гористи гомиатт. Но да неби тога бнло, г. Сиужић тражи да се нодвешени предлог - закон о чипоппицима прекроји и да се та сила од владе одузме, но којој опа ноже чиновника по потреби иремештати; но ако је рђаш да се отера из службе.

Лредседния ставяа па гласане и скушштина решана, да се иреко ове иитернелације иређе на дневвй ред.

Секр. Ил. Стојановиһ чита интерпелацију Уроша Кнежевића, којом се шита г. министар војени, зашто Милорад Кара-Марковић трговац из Пожаревца, у Ђубичеву, иэдаје у место опса јечам, вад је овас 100 rp . товар, а јечам 65 rp , чар. แ по Һе ту штету да плати. Скушштин упућује ову шнтериелацију одбору за модб́е и жалбе.
М. Миловановнћ чита своју интериелацију, којом пита г. министра војеног, зашто је бригадир војнике у путу за Алексинац воњем ғазио; sашто је Јеврема десетара из Поточца тукао у логору ; зашто је Матко Динић банкротирани трговац ноставьен sa. баталионога командира; и зашто је вапетан Кузмановиһ веке војнике кад су били ва учењу казнно.

Мин. војені одговара да, пто се тиче вапстана Гузмановића, то му није познато, јер му није нино тужбу ноднепио, сем пто је чуо да је било жалби министру ун. дела - за што он не одговара. А што се осталог тнче, министар вели, да је интерпелант уирапио интернелацију само по чувеву, које пије требало да чини, већ се је могао усмено с њим разговарати; као што је министар но шисму Миапјном и псаєъење учинио, и које ће ислеђеве но овој ствари скуиштини поднети.

Секр. ИА. Стојановиһ чита предлог Новака Милошевића, Петра Стевановића, Жнвоина Душманића. и Апдрије Перуничића, да буде старија продаја непопретног добра од ивтабулације, ма била сама општинским печатом утврђепа.

II. Срећковиһ противан јо да се ма ком одбору упути оно што се овди чита. Но тражи да скупштина предходно реши, има ли основа оно, што се предлаже. - Скушштина инак остаје при своме, да се упути одбору.

Секр. Ст. А. Поповиһ чита предлог Јеврема ІІолуповића, да се зиратне земље не заграћују, него да се стока чува, или да се испаша од зиратних земала предвоју. Таго исто, да свака ошштина до

25 дана земқе пумом засеје, или бар свака поресва глава по један дан орања.

Мин. финансије ол своје стране са paдоmhy поздравяа овај иредлог, наводећи, да је врајње време да се разредене и подела поьа иредузме. Да заграђиване земде од стоке престане, уздржанајућп се цртана жалосног стана наше епономије, ношто немамо уређених екононскнх одношаја и једаншут већ опрелељеног правца у нашем пољсвопривредном газдинству, а до тога никад се неможе ни доһи на овај начии, као ито се зиратне земье од стоке sаграђују, у место да се стога од вем.ве чува. Даке, рече министар, да је и он казао у овом смисау преддог поднети, но пошто је овај сад ноднешеп, то да се преда одбору завонодавном иди оинансијском.
Т. Ђоровић вели, да је још прошле тодине решила спупштина да се епсномни одбор установи. На ово је упућена сад интернелација, ша од свега тога ништа. Зато, док се ово неоствари, ни од овог иредлога ништа немоде бити.

Мин. финансцје упуһује Ђоровића на јучерашње решење скупптинско, гди је казато да се на интериелације од прошле године не одговара.

Бурђе Воровиһ вели, да је интерпелација ове године.

Мин. Финансије вели, да му о тој интернеладији није ништа познато, нити да ју је добио и позива интерпеланта да је понови.
А. Матић, пошто г. мин. Финансије прихвата овај предлог г. ІІолуповића, то је оп мишлења ла се одбору не предаје, јер и иначе треба од вдаде

Формални предлог. Зато нека се одмах министру преда.

Драгутин Ризпй противап је разлознма пених послапика, гоји кажу да се пређе на дненни ред, као по разлогу Ђоровића којі нели, да нема одоора евономиог, но вели да би се и о овој ствари размислило, предаже да се иреда о,бору финансијском и закопо давноу.

Мин, шни. велы, да ои ногао предлог г. Матића да усвоји, али само е тога rаедишта да је бове одбору упутнтн, шго һе внше податава добити од буди из самог парода.

Јев. Шолушовиһ, ношто пема одбора економног, то пева се преда влади, да нала поднесе пројект, а кад изађе иптериелација Торовића, онда ће се одоор нзабрати.

Musoban Cracnh, оиај је upeдлог врао важан, јер се тиче паше пожске иривреде, од воје народ живи. О њему је говорено више пута у народ. свупптини и у односу шума донета су нека решена, а о потесима пије ништа у скупштини решавано. Зато ја бих эедио, да се предмет о потесима претресе најпре у одоору, јер пародвп носланици најбо.ье познају потребе и за да се оно, што се заклучи и извршити може, па посде да се пре,дог формални учини о пзменама іІ доиунама у вакопу о потесима.
А. Ковачевић вели, ако се овај предлог пеносредно преда г. министру, ондл неодговара уставу п по 97. чл. пословника скуп. закяучене мора бити да се коме одбору иреда или одложи на нензвесно

време. Зато је да се преда одоборима законодавном и финансијском, да ураде као што треб́а.

Председиив пита, коме да се иреда одбору и скуиштнна упуһује овај предог одбору законодавном и фннансюјском.

Секр. Крупежевиһ чита иреллог г. А. Матића о вњижницала основних школа.

Иети сеєретар чита предлог II. Ђуричковића, да се \& 148 . грађанског судског поступка протумачі. -

И овај предлог упуһује се одбору занонодавном.
Исти севретар чита иредлон II. Туричговића, да се 875 . грађ. закона яамени, ла удовице добијају трећу част имања свог мужа.
II. Ђуричковић наводи за ирияер, да је у његовој парохпји једна жена 30 година жпвнла са мужем, иа се иреудала и ној задруга пишта није дала, с тога је - вели - побуђен да овај предлог учини, да се иравица изнађе.

Aксентије Ковачевић вели, да има такови разлога, да може овај предлог унапред побшти и да Һе у томе подпомогпут бпти, но опет - вели нека иде редовния нутем одбору ааконодавном.

Председнив ирелааже и свушштина усваја, да се упуги одбору заководавном.

Секр. Крупежевић чита иредлог К. Спужића, Новице Недића, Тривуна Милојевића, Илије Стојановића, Петра Стевановиһа и Анарије Перуиичића да се ферије судске увину и да чинонниди на отсуство пепримају плату, ван болести.


Севр. Крупежевиһ чита цредлог І. Ђуричковића, да се овружним и среским началнщцима додатад онај, пто порел спстематичне плате уживају укине.

Упуһује се одбору финансијском.
Севрет. Ст. Д. Ноповић чита иредлог Аврама Јовановиһа, Мияениија дробвавовиһа, Стевана Поповића и Вује Васића, да се старешине народне војске по једаи месец дана обучавају у змње доба у orp. вароши.

Иети секретар чита предлог Јеврема Шолуповића о стану учнтева и учитежака.

У пућује се одбору Финансијспол. $^{\text {с }}$
Псти секрет. чита предлог Јевр. Полуповића, Илије Јовановића, Новака Милошевића, Раденка Арагојевнћа и Живонна Душманића, да и ошштин. судови по званичним делима могу бесплатно депеше давати.

Секр. Илија Стојановиһ чита предлог Јеврема Полуновиһа, Раденка Арагојевића, Иィије Стојановића, Илије Јокановића, Милосава Ве.вовића, Турђа Ђоровића, Новака Милошевиһа, Арсенија Гавриловића, Милосава Марвовића, Живоина Душмаи Милана Глигоријевића да сваки посданик, за онај дан у који не дође у скушштину, иягуби дијурину.

Секретар Крулежевић чита интернелацију Пиколе Мплосављевића на господина министра иросвете и дрввених дела којом иита, зашто у щьоли рашぇој й павличкој нема довожно ђака.

Мин. просвете иризваје, да има вние ииола без дововно ђака и потребннх средетава, али то је због тога, што нема довољно надзора над основния шьодама. Што се тиче ове ствари, ваьало би је оставити, док се не поднесе скушштини предлог за јачи надзор над основним школама, а тај предлог - ведй г. министар - да ће још овогодишној нар. скушштиии ноднети.

Ак. Ковачевић наводи, да је дужност отштинска о свима набавама ; наводи, да је за домаћине прошисана казна у крив, вак. воји не be лете $у$ шкоду да пошве, и најзад, да ои се то бове извршивадо, предлаже, да се те казни у грив. вавону прошире, иначе да Һе учитежи бадава плаћани бпти.

Јев. ПІодуповй вели да је каштига и сувише оиредеьена, но нема во да је ияврпује, али треба тражити других средстава, а то је преустројетво швода, гди he народ вндети корист од шболе.

Ст. А. Ноповић говори у щридог народа овр. ужичког, чачанског и крушевачвог, да је и тамо било недовобно Ђака у овим ванредним околностима кад су родитељи ђачви на граници на војену дужност отишли.

Но то су вапредие приливе, које доцније ирестају. Но ипак и преко овога иризнати се мора, да је падзор недоволан и да га треба пощравити, нарочито с тога, щто се тај падзор води преко полидајске власти, која о наредбама министра иросвете не поди млого рачуна.
Н. Крупежеиић снојава ово питање са преустројенсм ваших школа. Признаје да народ нерадо даје децу у школу. Но за узрок наволі, да дете не учи

што му треба, због нега је и школа напуштева. Наводи даље да казши ништа не помазу, но влада да се постара ла школе из корена иреустроји таго, да сежак види корист школску.

Председния вели, да према обавештеву г. министра просвете треба прећл па дневни ред. Скупптина усваја.

Bp. 288.
Секретар Стојановиһ чита интернелацију II. Катиһа шосланика да е. мин. иросвете одговори, зашто је епитрахия п печат св. Саве пз мапастира Студениде украђеп и зашто је ту крађу палуцер Максим ислеђивао.

Мин. проспете вели, да му о овој ствари није ништа познато, но да ће наредити да се извнди, на коју цев приаа интернелацију. - Свупштина усваја.

## Бр. 289.

Секр. Ст. А. Поновић чита интерпелацију Аврама Јовановића и Ст. Поповиһа, да г. министар просвете одговори о тонду сирочади свештенива.

Скупштина упућује ову интернедацију одбору Финансиском.

Извест. финан. одбора II. Јовановиһ чита предлог Повава Милошевића и још 15 друга његових да се учитеьске класе од 10 сведу на пет класа таво да учитељ V. власе добије 150 талира, IV. 200, III. 250 , I1. 300 п I. 350 талира. да учитев пошто пслужи 30 год. добије нотпуну пензију. Да аванзоване буде периодично сваке трсће године. Мишлење је одборсво да се да влади на оцену.

Петар Туричковиһ говори: Да се сваки божитак, срећа и папредак развија од дуди просветиих, а ти су вуди учители, даье вели, признати се мора да су наши учитеви $X$, кдасе горе пего пандури н ноштоноше награђени, са оваковол пагралом добијасмо песнособне учнтеде и способии се примају друге саужбе и због овог наше школе рамяу. За то је мишдена да се овај иредлог усвоји и влада ужоли, да чормалип предлог што пре поднесе. Дағе говорния шаводи, да лу је жао што се влада од толико содина запимаше са поболшањем наата ироьесорских и оних, који имају но 1000 и 2000 тадира, а о учитевима ни гласа пе би, нонавьајуһи онет да се предлог усвоји.

Мии. аросвете нема разлога да овај иредлог побија, но само у тодино, што паже да је п ои спремио предаг за скупитнну о учітевима. Прияпаје да треба стане ових вули ноиравити, насе укинути и повишицу дати, али одбија оно што вели г. Вуричковић да је се о учитедима мало ко бринуо; радило се пенто, али се није могло ностићи. Зна се да је у корист њихову учитежска шшкода отворена и кадсе вадани учитежи добију, онда te им се и стање поправити. Најпосле, рече, да овај предлог приза као једно обавештене.
'Жоропиһ велп: Не као обавештеше, но као препоруку од скупштине.

Мин. просвете, пошто он има предлог о томе, то се ово сматра нао обавештење.

Свушштииа ретава да се да влади на оцену
Извест. фин. одбора І. Јовановић чита предлог Косте Сиужића, да се учитедима даде плата први

нут 150 , шесте годице 200 , једанајесте 250 , шеснајесте 300 , двадесет шрве 350 , двадесет шесте 400, и тридесете 450 талира, таго да са навршенем 30 године као и ирофесори пуну плату пмају. Сем овога да фамилије учраог имају пензију према плати умриог учитеља, - а наноследву за изасланине ревизоре - да се уиотребе ва сваки опруг ирошесори гимназија и реалака оног округа.

Одо́орско је мпена да се да вдади на оцену. Скушштина усваја ивеве одб́орсго.
Изиестиаац II. Јовановић чита предлог Јевр. Шолуповића о преустројсну пореске системе, аредлог гласи:

Народној Схуиштини !
Нанлаћинане пореза од нојединаца у земьн досаданим законом о порезу, таво је неправо удешено да готово пишта неправије вема, - сало кал се замисли, да свака поресва гдава има по 3 тал. пол годишве да шлати, оставьајући да ово ошштине по справедьивости, имуһства и привреде расиореде, што на иревеаику тугу сиротине не бива; него она баш највише издире; хајд да и то не узмем у рачун толико, коливо ово, је ли могуће да једин У дичанин плати долико један Ножаревљанин, или ти Смедеревац, Стижанин, Ваяевац и Мачванин. У овим местима равним, једна обштина нађе, црево милион ока ишенице а тако и кукуруза, а у ужичвом овругу читави срез не нађе 10.000 ока ншенице и толико кукуруза, јер има меета на му кукуруз и пшеница не може ии да роди, него овас и једда и тия се рани.

Іомислите госнодо! вад ови у равним местима, на својим вочијама возајући се, своје производе иро-

носп куд и коливо хоће рахат, тада $\mathrm{y}_{\text {жичанин, }}$ пјешке тера с крај границе до па другу страну срб́ске земье, натоварену кобплу с лучем и катраном, донцима и црепужама, вао својом своро пајгдавнијом пронзводњом, те ирода, и отуда данак плати, себи и фамилији рану довесе. - Верујте господо да много и много дуди има који немају ни воша ни амбара, него му је то све на вобили и самару, па су јошт танове стране да једва 60 ова на коњу кући донесе. И одиста, да вам коме из равних земаяа поклони читаву имаовнну, која се само као добра зове, неби сте седияи ни тамо радили.

Ја смјело могу рећи да ои се внше на муштерији увело ва једну ошштину н. пр. бачинску паи ти поју аругу, него за читан један срез у округу ужичком.

Ја држим, господо, да вам је потпуно познато, да је ово све овако, а зшам да смо овде сви они који хоћемо да иравични будемо; па оснивајући се на то, с правом тражим, да се вакон о порезу преустроји овако :

Да сваки кәји у земфи живи, газда или слуга, одређену циФру н. пр. 3 дв. личног данка плати, јер једнакост пред закопом имају.

Но одоитву овог, да се види кодики данак на сво становништво у зезљи остаје које се има на иривреду нешто да расиореди, н. п. на вредност од 1002 гр., а ресто пак на вредност прихода од имуһности ванитала.

Ово he се моһи јоп подесвије и правичније распоредити, ако се опрузи поделе у гласе тапо да н. пр. ужички округ на вредност ирихода од имуһ-

ности - ванитала, од 1001 плати, онда окр. чачански, рудиичви и који још у власу дође оя 100 1 п по вродности ндате, а други нак као бобн оврузи од ових као п. пр. крагујевачки, црноречкп,
 још други вао бови окрузи од ових са 2 и по од 100 иредвости шлате, с тога што они кно на бољој земяи јевтиније и много внше рода добијају и сасвим дакше него округ слабпјег качества земье.

Да тражим ноштована госнодо и поједние срезове, општине, села, да чак поједшнца у класе сведете, знам да је немогуһе и с тога се огранияавам само на округе, а међутим сам нонизно мшшлеша да се законом нареди, да опрузи, иреко огружних ноперешика, сревове у класе ставе, срезови шак иреко среских новереника општине, а оие иреко својих новереника, села и најпосле села ирено својих новереника, нојединце у пласе ставвају.

И тако be ce по мом мишлењу rohn доһil до правичнијен нанлаһивања пореза, jер he но класној вредности округа ноказати цишру, која принада на становнике истог огруга, а тако псто среза, општнна, села и појединада и на тадав начни не Һе имати узрога да се дути и да му је тешко, јер нлаһа само оно, нито је бай равноправно.

Овај закон да се има одшети овако й на сва ироча општа нлаћава.

Посаилада:
Јеврем ІІолуповиһ, Петар Стевановии, Андрија ІІерувнчвє.

## Одборско мнење.

## Народној Скупитини!

Oдбор яннансијски расмотрно је предлог посланива : Јеврема IIIолуповнћа, Петра Стефановића и Ащдрије Перуничйа, војия се пде ва то да се шлаћане јавних дажбина у нашој земьи другојачије уреди, него пто је по садањпм вакониа, те да ношеве јавних терета буде праведније.

да се данак паплаһује на непокретности, приход и привреду, саразмерио сваги а имуһности свакога, већ је једном учинен покушај и у вашој земьи, а на основу закона који је 1861. годнне о свето-преображенсвој скупштиии издан, но морало се од нзвршена одустати, због разних тешкоћа и незгода, које овако нажие и вамашне финапсијске реФорме собом доносе и то још внше вреди за нашу младу државу, којој недостају многи услопи, нужюи за извршеве овакнх преображаја, као што су на пр. попис, иример и оцена непокретности, стручни жули за ове и око тога посдове, и томе подобно.

Сматрајуһи на тешкоһе и недостатке напред споменуте, одбор је финансијски мишлена, да се за сад и док се потребии за то услови не спреме, неможе пристуиити коренитом преображају салашње наше пореске спстеме и зато част пма предложити:

Да се иреко овог предлога пређе на двевни ред.
y Feorpaдy,
7. Октобра 1875. год.

## Hsaectusaw.

A. Ннколајевй.

## чалнови:

Председмия одбора,

Дим. Гатић, М. Н. Терзибан
в. Макеимовић, М. Миловаповић, Мијајло Радовановић, C. Несторовиһ, Byјо Bacuh.

Да се префе на дневни ред.
После прочитаног извешћа узе реч известилац II. Јовановић и рече:

да је одбор ударио са својим нзвешһем највнше нк нелогуһност извршења овога иредлога ; дале, да ово није управо преддог но жела, јер таво и предлог гдаси ; наша поресда система таква је, вакве нигде у свету нема и не може се признати да је правица постигнута, ношто се то тешко ностизава. - Укратко вели, да се то не може за сада остварити, јер би требало да се све земье премере, да се оцени плодност сваке земде, да се попишу сва здања - све зграде, да се попише приход ита.

Јев. ППлуповић, пошто иввестилац вели да је немогуһно извршити овај предлог, то он тражи да му се из скупштине даду 4 члана, ша ће он израдити ғормални предлос ; нехтедне ди му скупштина то дати, он се и сам обећавя направнти га, па онда неће коштати ни једне наре.

Андрија Перуничић као преддагач пошто увића да је немогуфе преддог извшшти, задовољава се са решевем одборския.

Јеврем Шолуповић вели, да има право да узме предлог натраг, док се још у скупштини није решио.

Мин. финансије вели да је он саставио комисију да учини могуће измене у поресвој системи и да ои се овој ствари изласка нашло, добро би било да предлагачи узму свој предлог патраг и министру га иредаду, гоји да га саопшти помиспји рад веће поправве у пореској системи.
II. Стееановић мисли, да треба сам господин министар предлог да узме, а не они да му га предају, ношто он зва, да је округ ужички најсиромашнији.

Министар финансије објаснава, да кад се каже да се предог уаме патраг, с тим он не пропада, но жежа је весова да га предлагачи сами шему иредаду, па још адо могу и у комисији учествују, јер би се тев онда до повољног резудтата ствар ова лотерала.

Јев. ІІолуповиһ узима предлог натраг и ради обавештена поче да rовори. Но пошто је у скупштини настао жагор и ларма, то је председник свупштине пзјавио да је састанак за данас завбучени и закаяује за сутра састанак у 9 сахати пре подне. Нрелседмия,
Димитрије Јовановид.

## Cexperap,

Ил. Стојановни.
опуномоткни потпнопици :
Нетар Катић, Сима Секуаић, Ђурђе Ђоровнћ, Војин Радудовић, ІІ. Туричвовић, М. А. Таишић.

CACTAHAK XXXI,
22. Новембра 1875 . Родние.

Димитрије Јовановић. orspratar
Ник. Крушежевић.
Присутнй министри: упутар. деда, правде, грађевине и спољних послова.

$$
\text { Бр. } 290 .
$$

Састанак је отвореп у 10 часова изјутра. Од носланика нису дошли: Алевса Поповиһ, Алевсандер apotolosil ais. chyn.

Ниволајевић, Благоје Божић, Живго Недиһ, Живго Јовановиһ, Живко Стефановић, Јован Бошковиһ, Јован Дшитријевић, Мплаи Кнежевиһ, Марго Дазаревиһ, Мијајло Радовановиһ, Мијајло Смиљанић, Мијајло Терзибашиһ, Новица Недаћ, Навле Вуковић, Петар ПІајговпћ, Спма Мплошевић, Сима Несторовић, болесни; Mплосав Вукомановвһ, и Јован Радосавдевиһ. Дошао алексиначки носланик Васа Cтошић.

Секретар Урош Кнежевнћ чита протокол XXVI. састанка, ноји би усвојен, пошто учините пеке приметб́е пои Стевап Поповиһ и Плија Ратајац.

Секретар Н. Групежевиһ чнта пзвештај одо́ора за прегледане пуномоһијн вненевог носланика Ранка Алимпијһа и јавља да је пуномоһщје уредно.

За овим је посланив г. Ааимшијь завлет. Бр. 291.
Секретар Н. Гірупеженн чита щнтерпелацију Косте Нејића на г. миниетра грађевине због пута од Плоче до Башс. Упућује се одбору за молбе и жалбе.

Секретар И. Стојановиһ чита иреддог Симе Секулина о томе: да свештеници, чим дете грсте, издаду крштено писмо родитевима детста. Упућен завонодавнон одбору.

Пои Стеван Поповић преддаже да се тај иредлог одбаци.

Сегретар Н. Крупежевић чита нитернелацију Ранка Тајсића о томе: ванто је досадани канетан драгачевски Шаја Анђеаговић разрезло пеке среске трошвове без вметова и одборнива? У пуһује се одбору фннансијском.

Секр. И. Стојановић чита предлог Aврама Joвановић и другнх: да се села ушоравају.

Панта Јовановић говори да се преко овог предлога иређе на дневни ред, почем је најновијм законом дато оиштинама да се уре申ују како за најбо.ье наду.

Петар Ђуричвониһ подпомаже цредговорника и веди да се предлог одбаци.

То нсто вели и Рапво Алимпијд.
Скупштина решава да се предлог одбаци и пређе на дневни ред.

Сегрет. И. Стојаповиһ чита предлог Дим. Матнћа: да се вођење интабулационих књита поверава у првостепеним судовима нарочитим званичшицма, а ове да контродищу саме старешине судова. У tyhyje ce законодавном одбору.

Прелаяи се на дневни ред.
Известиад П. Стојановић чита одборско мнеше да се црено ннтериелације Јована Бопковића и другнх о злоупотребама свештеника при нашлаһивану за чинодејства, ночем о томе ностоји закон, пређе на диевни ред.

Ар. Ризнић товори да сва скупштина зна да свештеници пашаћују иреко таксе.

Радов. Мпдошевић допазује да свештеници за чинодејство нашлаһују дунло п вєше. Народ невна тарифу, па зато треба томе стати на цут.

Радова Недй говори да је свавоме оставьено на вобу тужити свога свештеника, вад му више узяе. Шредлаже да се цређе на дновни ред.

Акс. Ковачевиһ разлаже да министар по тој ннтернелацијп морао оп ићл но селнна и истра-


Известилац К. Атанацковић чита жалбу Торђа Радовића повача из Араныеловца протнву митистра унутар. нослова, што га одбпја од тражења вафанског права.

Одо́орско мнење : пошто жалитев ненодноси никаквих доказа у прилог нетовом тралешу, да се пре申е на дневни ред.

Скушштина уснаја одборско мнење.
Пзвестилац К. Атанацковиһ чита жалбу Марка Вотића ия Дрена окр. ваљевског цротиву миииетра војеног, што му је јединац и ирвенац си узет у cтајаһу војску, а и он је - Марко - леспособан за рал.

Одборско мнене : ношто жалба ниј била пред надежним министром, то по 7. тачци члаиа 101, закона о пословном реду, да се преде ла дневни ред.

Скупштина усваја пдборско мнеье.
Нзвест. К. Атанадвовић чита жанбу Цвија Гвозденовића из Вел. села окр. подринког иротнву министра финансије, што му је син вао нета гдава уведен у данак.

Одборско мнење: према завну о порезу одбор му неможе дати задоволевд, го да се пређе на дневни ред.

Шанта Јоваповић првим 1 друтим својщм говором довазује, да по закон о цорезу отац, кад има два сина у данку, особођава се од данка.

Дале но истом sакону у задрузи, у којој 4 илй 5 лица порез плаћају, једо се ослобоһава. Он је противан одборсвом мнењ. Шочем се из интерлелаңија многих посланию види да је нописна комисија више неправилдсти чинила, то да се й ова

жало́ са многиу другима преда министру да нзвиди. Скупштина се одзва са „врдо добро."
Б. Воровић подпомаже Панту Јовановића.

Известид. К. Атанацвовић брани одборско мнене.
Милија Милованонй и Петар Стевановић подпомаду Панту Јовановића.

Іредседник пита сдупштину да ді ова ствар према члану 103. пословника да се упути влади на одену. Многи вичу: пе на оцену.

Милија Мидовановиһ вели да треб́а свупптина то да протумачи па дати влади на оцену, јер влада може да важе да је умесно, на човек и дақе да остапе у данку.

Радоваи Милошевић говори у прилог жалиоца.
Председник говори да треба вратити одбору те да се 0 том саслуша іІ г. министар. Скупштина усваја.

Пзвест. К. Атанацковиһ чита жадбу Љубомщра Мацића трг. ия Параћина прогиву невог папетана Вула, што га је ансио.

Одбор је мишлена, да се иреко ове жалбе пређе на дневни ред, почем није била пред надлежним миниетром.

Свупштина усваја одборско мишлење.
Известшад К. Атанацковиһ чита предлог Васе Стошиһа и II. Ђуричковића да повтонсви мост на броду прһидовачвом п дале остане.

Одбор је мнења да се да влади на оцену й цризрење.

Председник каже да о овом предмету треба надлежни министар да се саслуша.

Тарашанин пита: зашто се и наносе прел скуцщтину предмети, о којима није саслушан министар. Ово је само дангублене читати, па оиет враһати одбору.

Известилац К. Атанацвовић говори да треба само онда саслушати министра, над је жалба упраедена против вакве министарске радне, иначе ве.
A. Ковачевић примеһује на одборско решене, па важе да дати влади на оцену и прпарене није све једно, јер је и законоданац то расположио у две тачке. Кад се д. плади на призрене, онда се тиме каже: владо ти поступи по овоме.

Извест. К. Атанацковй доказује иа ово ітто Ковачевић вели не етоји и да се може вазати влади І на оцену и на призрене, јер није законом забрањено.
II. Туричговић објасњавају ћи предлог веди, да се тамо не вели само ради користи онамошнсг враја, но ради опште користи. Не може се тај уост дићи и е војничког гледишта, дов је Алексинац граница измеьу Србије и Турске, јер је река пелика, па се нигда не може тазити. Не мнслй да треба враћати одбору, јер пе може се из скупштине одбору, из одбора пред скупштину, па онет из скупштине одбору, и то би бидо као оројанице иреко руке. Мнена је да тај предлон скупштина одмах реши: или да се одбации или влали на оцену да.

Председвик. Кад одбор реши да се гакед жалба плй молба одбаци, доиста је бнла таква практика да се не саопштава вдади с тога, што су се вадади да he и скушштина то усвојити. Алй вад одбор реши да се кавва молба, жалба или преллог да

влади на оцену й тиме влада бар морално обвеже да по томе поступи, није све једно била саслушана влада или не. По члану 103. пословника треба владиног повереника сасдушати. Одбор то није учинио, зато нек се врати одбору, да се саслуша надлежни министар.

Радов. Милошевиһ доказује да није све једно дати влдди на оцену и на иризрене п ово последње чини му се да је јаче. Само то моли да се има แа уму.

Председник министарства довазује да но молбама, које вису биле иред падлежним министром, доиста није нужно ла се саслуша миннстар или владин повереник, и одбор за них може према закову да каже, пја их одо́ијам ". Такав је и поступак праһи, За све пак модбе п жалбе шди друге предмете, који су по законсвој форми поднешени, треба да се саслуша надлежни министар, па таво и по овоме предмету треба саслушати мишистра.

Прелседник пита: пристаје ди свуиштниа, да се овај предлог упути патраг одбору, да саслуша надлежног министра. Скупштина пристаје.

Араг. Ризниһ говори да се и други тавви предлози врате одбору, а г.г. министре моли да, кад пх одо́ор позове, долазе рал саслушана.

Шредседник министарства признаје, што Ризнић каже, али правда то тим, што су министри били у великом послу, примајући много ствари од својих ирсдходника, но важе да he од сада министри увек долазити.

Милија Миловавовиһ довазује ла не треба враЂати одбору, но по одборовом мнењу дати влади ва оцену, па она нен нареди шта се тражи.

Председншқ даје на знаше даје то свршена ствар. Иавестилац К. Атанацвовић чита жалбу Торђа Живконића трг. из Кнежевца иротиву решева васационог суда, којим се одбија накнадна интабудација вегова на имаће Миленка Нпводића из Божпковца п одборско мнење: да се пређе на дшевни ред, јер скупштина пије надлежна да расматра судска решеша.

Скупштина усваја одборско мнеше.
Известнл. Ћ. Атавацвовпћ чита жалбу Јанићија Хаџијћа из Миаутопца, нто је имање шеговог ода преваром неких лица продато. Одборско је мнење: да се преде на Аневни рел, јер преваре извиђају п суде полицијсне и судсве ваасти.

Свупштниа усваја одо́орсво мнење.
Известилад К. Атанаңвовић чита жалбу Ниволе Марковића, тежака из ПІыновца овр. крагујевачког, противу среске власти, што му приликом продаје његовог илаһа, иије оставида на уживаше колико је најнужиије но завону.

Одборско је мнене: да се пређе на дневни ред, јер иитане о пеурсдној продаји решавају грађански судови, и што се вије обраћао надлелном министру.

Скупштнна усваја одборсво мпене.
Известидаң К. Атанацвовић чита жадбу Филнша Гвозденовића пз Брвенице, округа чачаиског, што га је пописна комисија уписала по други пут у данак. Одборско је мнене: ношто жалба није бнда пред надлежним миннстром, да се прсђе на диевни ред.

Скупштина усваја одборско мнење,

Нзвестнад К. Атанацвовиһ чита жалбу Ранђела и Радивоја, браһе Стојановића, тежана из Пожаревца противу решена касације ио потреби шиховој иротив канетана Панте Сандиһа и осталих sбог неуредне јавне иродаје. Одоорско је мнеше: пошто решеше касац. суда неподажи расматрењу скупптине да се иређе иа дневни ред.

Свупштина усваја одборско мнење.
Нзвестнад К. Атанацковнһ чнта молбу Лазара Торђевића и осталих себана, да се укину сеоски дуһани.

Одборско је мнене: да се молба преда финансијсгод одо́ору.
II. Јовановић довазује да за овај предмет није надлежан одбор финансијеки већ законодавнп, јер је одбор финапсијски надлежан за шредмете тннансијсве, а то су приходи и расходи државни, а ово је иросто регулисање права појединих грађана на радњу.

Председник обраћа нажну скупштине да ово није чредлог од посланика, већ од појединих лица, који нису посланици.

Известиаац К. Атанацковић вели да није предлог већ молба.

Председния доказује да је написато у виду молбе, али је предлог.

Известилад К. Атанацковиһ доказује да дуҺани спадају у ред трговнне и зато је наддежан министар тинансије, а у екупштини нема одбора трговинског, зато је одбор за молбе и жадбе дао одбору финансијском. Довазује опет да то није преддог но молба и да је не треба одбацити.

Председседник министарства вези: Они могу молити, али у виду молбе предлагати да се нешто узакони, иди да се део закон укине, то могу чинити само народни посланици.
М. Мидовановиһ говори што и председния министарстиа и вели, да ово нити је моло́а ни предлог, но вешто сасвим друго.

Председния вели да треба само то решити да ди је ово молба или предлог и по томе да ди се може узети у поступак иди не.

Јеврем ШІоуповић вели: Кал скупштина не можо решавати о судским решењиа, не може решавати о делима, ноја нису била пред наллежним министром, па ни ованве молбе, онда треба казати народу да се не моли и не жали скушштини и само да се троши.

Ак. Ковачевин казује како је ланске године дошло скушштини око $50-60$ модаба из свију крајева Србије, да се ссоски дуһаии укипу, па су сајужене са иредлогол посланика, онда и ова молба нек се сајузи ланским, које се налазе у тинансијcrom oдбору.

Председная ирияенује Ковачевину да ов руководи ову ствар и да шега невеже оно, што је лане рађено. Cтвар је само у томе вели: може лй ованва молба, као пто је, узета бити у поступаи или пе.
А. Ковачевић брани свој говор и вели, да разуме се, овом председништву није поввато, шта је лане рађено, али већнни дањоких посланика јесте, и они могу се договорити и уважити дањски предлог.
B. Радуловић говори да је једанпут решено, да се о лањским предлозима ше говори, па тако и - oboy.

Драг. Ризнић вели, да ово вије лањска моло́а, но овогодишња. Било је, као што Ковачениһ каже, і лане овоме сродних иредмета па су упућеши тинансвјском одобору, па нек буде тапо и са овом молбом, а не да се одбацује.

Председник каже да треба поставнти границу нзмеђу молбе и жалб́е. Молба је, кад се поједини моле за себе у своју корист, а кад поједине личности моде, да се неко законско наређене наи део завон увине, онда је то прелдог. Па попто је ово предлог, а предлоге може чиниги влада шлй народни посланик, онда се по овом не може ништа пи радитн.

Иввестиаац К. Атанацвовић каже, да одбор за молбе и жалбе није решавао да ли је ово молба или предлог и према томе може ли ући у свуиштину, но само је решио, да вде финансијском одоору.

Шредседник министарства локазује да одбор за молбе и жалбе пије имао права решавати, да се то упути одбору Финапспјском, јер сама скупштина одређ,ује коме ће се одбору вакав иредмет дати.

Известнлац К. Атанацковић каже да се незна је ли ова молба читана у свупштини и да ли је упућена одбору за молбе и жалбе.

Шредседнив министаретва доказује да је ово предог, а не молба и да у скупштини ирево ове стварп треб́a прећи па дпевни ред. Чује се: тако је, врло добро.

На питане председника: Је ли скупштина дово.во обавештена, и прнстаје ли да се ова ствар

одбаци, скупштина рече да је обавештепа п пристаје да се одб́аци. И тако је свршена ствар.

$$
\text { Бр. } 294 .
$$

Председник јавьа да је псцриљен пословни ред на треба одбори да раде. Но вако многи од посланика одсуствују, да се внди има лй довован број одб́орника.

Одбору завонодавноу нема само иредседиина, дағле може ра,дтн.

У финавспјском одбору пма сано четири.
Панта Јовановић вели треба да има пет, па да се може радити.

Вујо Васиһ вели да треба изабрати још тројнцу.
Председиик говори да треба унитаті министра, над се пзберу још тројица, они, који одсуствују, кад дођу, могу ли радити?

Министар председник: Вдада против тога нема нишाта.

Вуја Bacuh иредлаже ради бржет рада да се одбори ноделе на оделења.

Председнив: Кад влада иристаје, а и пословниву пије противно, онда да се пристуши избору одборника, но жели ли спупптина да се попменце гласа. Вичу: поимешце.

даје се четврт часа одмора.
Председник после одмора јавва, да је Ивву Остојићу посланиву дошла лепеша, да му је сии болестап. Скушштина му даје 10 дана осуства.

Затим ношто председния позва за коптролоре Muаију Muловановића и A ссентија Кіовачевиha, приступи се изб́ору три дица за попуневе одбора финанеијевог.

Гласало је свега 99 посланнка. Добили су саврпену већину гаасова Јеврез Марвовић 90 , М. Гарашании 63, и Адам Богосавжевин 51 глас, и они су огдашени за чланове одбора тннанснјскор.

Олбор за модбе и жалбе имао је довобно гдасова.
Председиик пита да ди да се избере који замения у одбору за молб́е п жалб́е. Скушштина рече да не треба.

Председиик завриује седнпцу, наређује да одбори раде и рече да he други састанак задазати лоцншје.

Састанак овај трајао је до 1 сахат по подне.

## Cexperap,

Дредедаия,
Д.
В. Јовановй.

## Никола Крупежөвй.


Петар Туричzовиһ, Бурђе Ђоровиһ, М. А. Гаишй, Hetap Катин, Војин Радуловиһ, Спма Секулић.

CACTAMAK XXXII.
24. Новемб的 1875 rodine.
arageraex:
Димитрије Јовановић.
cmaperap:
Илија Стојановић
Присуетвовали сви министри.
Састанак отворен у 9. сати.

$$
\text { Bp. } 295 .
$$

Oдсуствује: Јован Радосавкенй й Mидосав Byкомановпћ, вао болестни, осия ових који су добилі осудетво.

На окупу пмаде 105 носланика.
Секретар Урош Кнежевић чита протокол XXVI. састанка од 16. Окто»бра 1875. скуиштниа усваја без иримелбе.

Секретар Стева A. Hoновиһ у место секретара Панте Среһковића чита протокол XXVII. састанка од 17. Октом. 1875. год.

Мплош Глишиһ учини иримедбу да се његово име Миловаи записано, са именом Мидши вамени јер му је крштено име „Милош".

Секретар исиравла.
Мидап Пироһапац примети, да при додатву носледњега одежка о кредиту па ияравване партије, у уесто речи „министар председник" треба да стоји "Милан Пироһанац".

Тако пето учинише примедо́е Радоваи Милошевић и Мидија Миаовашовиһ, које се исправпше. Најзад Милија Миловановић примети да је скупштнна једиом решияа да се протоволи што краће воде, и тражи да се то тако и ради.

Министар финансије иримети, да се место речп „одлука ${ }_{n}$ стави „ограда ${ }^{*}$ при решавању издатака и тди је казато да министар извиди вривицу пређашњих мниистра, да се каже: „шочем су се нојавила мишыена 0 толе й т. А."

Пошто се ове погрешве исправнше евупштива усвоји протокол.

$$
\text { Бр. } 266 .
$$

Секретар Крупежевић чита указ Његове Светдости да зинистар тинансије поднесе пројект вакона о буцету.

Председиик инта свупштину жели аи да јој се прочити извод буџета.

Министар фпванспје обраћа пажњу скушштнии ди треб́а више радити а мање говорити, и да треба овај буцет одма одбору упутити, на над се врати тек онда о вему говорити.

Yuyhyje се одоору шинанснсвом.
Председиня јавда да пма неколико интерпелацаја.

Ep. 297.
Сепретар Крупежев. чита питериелацију Стевана Шоновића й Мелеитија Дробњановнћа о путу који води од Гор. Милановца до Пожете.

Упућује се одбору за молб́е п жалбе.

## Бp. 298.

Чита се нитери. Петра Катиһа о манастиру Beayhy.

Министар иросвете одговара да му није познато за ово што се наводи у ннтериелацији, но велй учинићс извидај, што се тиче тога да семанастирсва дойра иредаду светском свештевству, о тоне мора бити договор са духовном влашһу, интернелацију ирима на одғовор.

Петар Кіатй нели да је тај манастир био веко време као мирека црвва.

Іредседдик ивноси иредоге на читање.
Бр. 299.
Чита се предок Петра Буричковйи и осталих 0 женндби оゅицира.

Бр. 300.
Чита се предлог Ђoке Таавошића да сва⿱а општина у свон атару нут насне и Ђупршје наирави

Шредседник мисли да би бо.қе бнло кад он се ннтернелант обратио на закон о нутоввма држав-


ния, среским, окружвнм и обттннекнм, па аво пма кавве иямене, то но нему да учини, те да се внди јасније шта о́и желшо, иначе што ов предааже то пестоји.

Авсентије Ковачевпћ трали да се преко овог иредлога ирсфе на дневни ред, а зато, нто је све оно тражење иредлагача ставвено у завону о сувоземнн друмовнма, вако се пмају селски друмови оправьати.

Свупитина усваја да се пређе иреко овог предлога на дневни ред.

## Bp. 301.

Чита се иредлог Bује Bacuћа да се сви беһари од 18 год. на впше ушишу у пародну нојску.

Некп шосданици говоре да се упути одбору, неви дп се одбаци и зато предлагач Вујо Васпћ узе реч:

Ја чујем да нека господа траже да се предлог одбаци, а пека да се упути одбору. Неби требало тако да радимо, треба да се разумемо и разговорнно дал је ово праведно ид не, ја мислим да треба да шде одбору, на он нена да своје мишлење.

Прелседник пита, има аи ко да говори о овој ствари.

Нетар Буричговић тражи, да се ирего овог иредлота прсђе па дневни ред, јер кад бн се и оши од 18 тод. ушшсали у војску, онда би била цела задруга уписата, па бп куһа остала празна п што имамо допожно војнива и без ови младића.

Милија Миловановић тражи да се ушутд одбору, јер аво би се овавви дуди без ванимања оставили без уписа, онда кад сва појска оде у рат,

ови остају по селима и варошима да воде рат но қуһама, зато је снавојако умесно да се упишу.

Скушштина уиућује предлог одбору законо давном.

Бр. 302.
पита се предлог Паије Стојановйа и Алексе Здравновића да се $\delta 60$. вакона о старатеьству замени тако, да са масалним новцима по селима ружују стараоди са до 4000 гр. у варотнма до 8000 , a y beorpaдy до 12.000 , даже да се друга тачка \& 75. укине гди се тражи одобрене старатебског судије за удадбу и женидбу нупиле, па да то врии општнневи суд са стараоцам.

Упућује се одбору задонодавном.

$$
\text { Бр. } 303 .
$$

Чита се иредлог Димитрија Maтиһа да се влади препоручи да спреми и скушштини поднесе пројепт закона о целокушном преуређивању свију наших шнода и надзору њиховом и да се ербско свеучилинте са медеңинским фаяуатотом у нашој земьй уведе.

Коста Спудиһ управяа пнтање на предсе,дншство зашто се преддози од речи до речи читају, кад је закључак скушштински да се оии у кратво реферищу и читају, јел то прнвиа до прелседвива нд секретара.

Председник признаје да постоји завључак скупштински, али овај предлог лат је тев јутрос.

Спужиһ вели, ошда би га требало за сутра оставиті.

Председник баш и да ппје овај преддог јутрос дат опет вели неби могао на се узети да га укратво

скупштини саобшти, јер бп се тим повредио пословни ред, гди ваяе да сваки носланик има прано свој преддог свестраним разлозима да потврепи, најзад рече, да је овакова жеља и внше ших посланика, зато се таго и чвии.
К. Cпудй вели, тек онда о́и бнло раздога да се цео предлог чпта, кад би га скупштина одбацивала и вад то пе постојп, онда није нуждно ни нотврепғаватн га ма каввим разлознма.

Председниц вели, да би онасно било да се наиред цепи да ли је једаи предлог од велике или мале важдости п с тога је млшлена да се строго по saкону ради.
K. Спужпи, овда по овом закључак свушштинеки ненреди ништа.

Председинк, али кад један носланик важе, ја хоћу моје уетавно право да употребия, онда нико неможе то да му заграти.

Министар просвете потпуно се слаже са објашњењем г. председина парочити зато, што кад се један щреддог сав у свупштини прочита и свупштина га пажливо саслуша, то јој је лакше допније оценити га.

Скупштнна упуһује предлог заководавном одбору. -

Бр. 304.
Чита се иредлог Мијанла Гератовића и Акдрије Милосавдевиһа, да чим ирестане о́ити воме воденца на броду Саве, с тнм да губи прамо ша нето место, ако је други воденицу ноставно.

Упуһује се одбору законодавном.

Ep. 305.
Чита се изјава, уједно гао й иредлог Милота Спмиһа да скупштина озбибније предузме ради да се не занимв са ситницама, нарочито да се узме у претрес.

Закон о ироширењу делокруга општ. судова, завон о штампи, закон о личној безбедности, вакон о зборовима и договорима, иредлог о измени устава и буцета.

Миаија Миловановиһ и Јеврем Полуповић, ношто баш преддагач са овпм преддогом као неунестним спречава рад скупштински, то траже да се ирего њега пређе на дневни ред.

Скуиштнва усваја.
Председния саобштава да пма једна изјава Pa денка Радојевића, зашто се скупштинске седнице отварају у 9 сати, кад се позива у 8 сати, а защто се отварају у 10 сати еад се позивају у 9 сати и на пету одговара, да свушштина почиње да ради чим се посланщци свупе и у колико раније лоду у толико се раније пусте, а у колпко се задоцне $y$ толико раде внше.

Бp. 306.
Минист. грађевине одговара на пнтерпелацију Арсеиија Тавриловића и Симе Севулића, одговор вегов гласи:

Народни посланици, Арсеније Гавриловић и Сима Секулић, питају министра граћ. да им каже: зашто пут са Цера до Шабца није до сад направдеи и зашто се не ирави, је дй наређено да се исти прави, па ако није sашто, а аго јесте вад һе се направити.

На она пштана пмам одговорити поштованнм посданицима сл,едеће:

Јошт нод 5. Сештембра 1873. год. г. министар упутрашњи дела наддежан према है 7. закона о сувоземии и јаниия друмовима а усбед писма ми инстра грађевиие отнустио је иидог началствиа, шабачвом и нодринском да се међу собом споразужу и пут од Завлаке прево Цера до ПІбца помоһу народа нояенутих овруга начине.

Шод 25. Јуна ове године, министар грађевине понова је замолшо министа унутрашњих деля за нарецене да се у речи стојећи пут доврши, у сжед тогаг. министар отнусти је опет налог поменутии начадствнма. По извешћу началства округа шабачвог, народ поменутог огруга шије се могао да изведе на грађење помепутог пута због тога, што је у то време народна војска бнла у догору на учене, ус.бед тога навешћа издата је паредб́ пачалству да грацењу пута прнстуши но свршепом логоровању и чим удесно време за народ настане, т. j. нада народ буде посвршавао своје повсде послове нано неби у томе наву штету иретрио. После неког времена вастушил су као пто је свпма познато такве окодности, због дојіх се народ морао скремиті да чува границу, іи тапо је граһене у речи стојећен нута до данас непзвршено.

Наредба постоји за грађење пута; но за сад се не може тачно да ощределй, у које не се време народ нозваті на рад, јер је таво рећи пре некодиво дана престао да граншцу чува, и сад га одма позвати на грађење пута, налазим да би било доста теретно за њега.

Ово је што се интернелације тиче, сад дозволите ми у опште да пиномен да се је министарство градевине у коанко је могуһе више старало п чинидо, све што је за потреб́но, налазнло око направе повє и обдраавању ностојеһих путоаа, имајући на уму вепрестано да су сигурии саобраћаји ІІ добра иутови јави основи, на којима почтва и даже се развија боље и боље благостање народа. Но начни грађева нутова нод нас по моме ехватању неодговара потреби, која се у томе осеһа.

Према вроииспма ваконским ставьено је у задатан салом народу да путове градии да се на ово графеше онда позива кад најмане своји домаһш поcaова имао буде.

Но воје је то време дад је варод најмане занет својпм нословма домаһнм, без сваке сумње то време пада на конду јесеши када настуше кнше й y smму. Сад могу аи се $y$ ово време путови 'радитн, како се граде и укодико се начнне са средствпма, воје народ на расположењу нма, може сваки сам да расуди, који познаје наше стање.

Да ово овде напоменем побудила су те досала од нојелиних народних посланика управљсна питања на министра грацсвина, зашто поједини путови у извесния врајевнна наше отаџбине до сад нису начинени.

Могу уверити народне посаанике, воји су до сада погретаяи ова питана о путовима, да һу спојски настати да се до сада неначињени путови у коливо је могуһе на скоро начине и аво се деси да поједини путови не буду начпњеии, то Һе на сваки ничин лежлти узрок у вачину грађења пу-

това, д тако исто и у недовољним средствима којпма министарство грађ. раснолже.

Араг. Ризнић, нз товора r. мннистровог види да се је палња обраћала па оправву саграђених путова, а тано и да се нови подшжу, али вели да се није пажна обраһала на пут ол Аранђеловца преко Даросаве, Трбушнице и Колубаре за Ваљево, Шабад и Лознаду, који пут није оправьен, ва то нита, зашто се тај пут пеоправља.

Минис. траћ. одгонара да му ва тај пут пије нознато.

Бр. 307
Миниетар грађеване одговара на интериелацшју Јетрема Подуповића односно һуприје на реки Скрапежу. Одговор гааси:

Народни посланив Шолуповић пита министра грађевине је аи му познато да је на реци Скранежу близу Пожеге камена һуприја, заоставша још из римски времени, опала, и ако није мисли ли се упознати, и какве мере ва одржање һуирије предузети п ако мисли хоће ай бити скоро.

На ова питања имам одговорити поштовавом посланину ово:

Упознао сам се са предметом о коме се питам. у овој години начинен је иројект й предрачуи за оправку вопросне ћуцрије. Њена оправка по иредрачуву воттаће до 42.000 гр. чар., но ова оправга није се могла у овој години извршшти зато што буџетом одређена сума новаца на оправне државих грађевина није довољна била не сало за ову, но и sа многе оправке, исто тано важни грађевгна.

Пауће тодине народиће се a $^{\text {a }}$ се опа оиранка на сваки пачин изврши; што поштовани посланик

наводи да је пепто пара од народа окр. ужичког нювупљево за оправку вопросне ђуприје, то ми нщје познато нити се из акта министарства грађевине може сазнати да је о томе ваво парецене следовало.

Јетрем Шlолуповић каже да Һе та Ђуприја с концем месеца пропасти п шосле неће имати шта оправвати, но нзнова правити.

Министар грађевине вели да би било новаца та би се ћуприја још овог лета оправида, а кадби мннстар из бущета на ову цел утрошно поваца, ошда ои га вели питала скушштина, sашто је преворачио буцет и трошно на оно што није одобрено.

Јефрем IIолуповић вели ако нема новаца у мин. грађевине а оно сшгурно има у началству уличком.

Авсептије Ковачевић говори да по закону о сувоземпим друмоним једаи грађанин сме у години дана само 15 дана на друмовима да радии но томе ви г. министар несме га внше натерати и збонтога неможе се ни достигнути свуда да се путовий ћуприје оираве.

Министар граћевине вели да је свави доди говор излшшан, пошто не се о опој ствари предлог од стране владине може бшти још овогод. екупштини подвети.

## Бр. 308.

Минист. грађевине одгопара на интерпелацију Араг. Ризнића и Новице Недића, односно грађења нута од Кутлова до Араицеловца и видања Туприје на истом путу одговор гласи :

Народви посланщңи, Арагутин Ризнић и Новица Недиһ траже од министра грађев. да им одговори:

1. $\Delta$ a дй се пут од Курлова прево Страгара до Арапыеловца сматра за државшн, овружви наи срески.
2. Ако је срескі ло га је назвао сресвны и по коме завону, те је тодиви ирирез за градење поленутог пута п на вему налазећа се Һуприја на народ среза јасснинтог ударен, поред снаге воју је народ око трађева овог пута утрошио.

На ова иитања част мй је одсоворити ноштованим носданициа, да је пут о воме је реч по тачки 10. 各5. заяона о суиоземним јавния друмовима срез. пут, јер у овој тачви важе се да је пут од Крагујевца до Страгара срески; ша по томе да се п од Аранђеловца вао срески сматрати нма, као до вароши у којој је среска ванцеларија и мипералиа вода, он се оваго сматратіт пма tо 12. тач. нстог \& која каже: „И сви остали друмови, који но горнем опредеьењу (3. тачка, \& 2.) у овај ред спадају." А у 3. тачки \& 2. стоји, да су срески друмони они, који гроз поједине срезове вролазе, те се са гдавния друмовима, бпло воденим наи сувоземиим нап ваввом свезом п т. д. везују, иаи који кроз дне или више об́штина иролазећя, главне дру-
 минралном водом, пан шакни јавни заведевем, скопчавају. Шрема толе данле овај је пуг срески, и вао такав, имао се градити народом дотичног ереза.

ІІто је пак овај пут на певим местима, дди је народу тешко било да та начнни, извршен средством предузнача за новад, који је од чарода прирезом покупьен, на то је народ по уверењу пачал.

драговобно шристао, јер је нашао да he за њета иробитачније бити ако грађене друма на тешким местима паатн, него ако би га сам навршио.

Араг. Ризвић иризнаје да је народ иристао да паати, али то је с тога чинно, нто је танаи полоаај оио да је иредузимач морао брдо сећи, но у гааннон шита је ли тај пут срески, гад се онај преко Раче овоме подобан важе да је окружии.

Mин. rрад. унуһује говорника на \& 5. 3. тач. закона о друмовнма и гди се јасно очредекује чпји је који шут.

Шредседния пита и саупитина одговара да је задоводна са одговором министровим.

$$
\text { Бр. } 309 .
$$

Павестидад Гараш. чита извештај фин. одбора да има места интериелацији Раниа Тајсића односе申ін се на разрезани данак за Турңево пода. оие године.

Спупштина усваја.
Таво исто јавьа да је одоора тинансијског мишлене да има места интерпедадији Апрама Јовановића и Стевапа Поповића о фонду свештеничвом.
 преси* и Мијајлу Розену.

Скупштип уепаја мишаене одсорско.
Бр. 310 .
Известилац Тарашанин чита мпење одо́ора финансијског ио иредагу г. министра војеног, да се Таси Торђевиһу тншекиџи овданњем одобри пиичек још за 5 тодина за онај дуг што нма плаћати касн министаретва војеног у 69.373 гроша чарп. које мнене гласи : да му овај иричек од 5 година треба одобрити.

Свупштина усваја митлење одборсво.
Нзвестиад Гарашяиии чита пзвешгај одбора о иредлогу министра фин псије, односно иродаје дива ве „Fара-Мустафлног чаира ${ }^{\text {„ }}$ по ком је одбор мнења да се одобри иредлог пладин.

Скушштина усваја мнеше одборско.
Иввестилаң Гарашании тита нзвештај одбора финансџјевог о предлогу министра финансије да се никпадии предит за трошнове народне скупштине од 70.000 гр. норес. одобри, но ком је одбор митлена да се одобрн.

Скупштина усваја мишлене одборско.
Пзвестилаң Гарашании чита нзвештај одбора Финансијског о иредлогу министра тинансије да се расходује аренда, која је иронала код Аврама Николића у 16.668 rp . й 37 пр. пор. но коме је 0дбор мнења да се овај предлог неолобри.
Р. Тајсшћ пита да ли се по аптима јасно вщдй во је зато крив.

Иввестия. Тарашанин од сдупштине се тражй хоһе аи се ова сума дозволити да се расходује ид ве, давле скупштина се пма само у томе оградити, а за дале има главна понтрола која ће своју дужност испушиті.

Скуиштииа усваја мнене одборско.
Министар финансијо даје реч да he ова ствар ини својим пугем па ако буде во прив он he се и осудиті.

Бp. 311.
Известилац Илија Стојановиһ чита иввештај одбора ваконодавног, да је одб́ор миндена да има места иитерпеладији Адама Богосапьевиња што ила-

дика вије своју епархију снаке тре申е године према § 100 . зак. о црввеним ваастама об́шшао. У исто време ирочита се одвојено мишлене Дим. Матића члана зан. одбора, воје глаеп :
, Да у салој ствари о којој је рещ, да аи је енископ своју законом щрошсану дужност вршио, има места иитернелацијп, нос тога што се нитериелани нослужио непристојния изразом, мишлева сам да се овако нанисана ивтерпелација не усвоји.*

Министар иросвете говори, да је било места иптерпелацији, да се је интериелант ограничио у самој ствари, али пошто је у иитериелацији употребьен израз вређајубн, не само што се тпче Аичносты, но иротив достојанства епискона, ои држй да скупштина не може допустити да тавва интериедаңија пађе одзива, скојом се подрива црква, па с тога је мишлена да интернелант другу у бољој форми интериеладију наирави, а овавву даква је не може примити.

Адал Вогосавдевић вели, да ту пема увреде. Увреда може бити само за онога, који мисаи вао $^{\text {м }}$ владива. Како he вели он вмати и қслати шетов благосов, над сам владика важе, као што се чује: једаи јо Адам нстераи из раја, а онај трсба да се спалн. Зато опет тражп, зашто је ваадпка погазшо заzоі.

Председнив, пз речи Адамови, оно мом литном уб́ђену ін за мене пе тражим бдагосов, " певодим да Адам гуо́и пз вида да он овде неради као А, дам него као народні представиик, као законодавво гело воје врши завонодавпу власт и воје тело тако нсто треба да поштује закон, вао што га и остали

поштују. Па кад онанн тело омаловажава један стуб ошште пародне целине, овда занста као што је г. министар иросвете казао: подрива се вера у народу, полрнва се редовно стање у земьн.

Министар просвете, усајајуһи разлог предселвива народне свупштине разјасњава, да кад би се решење одо́орово одоо́рндо, онда се небн могло вазатн, да је то Адам сам казао, него цела свупштина, зато неможе да ирими пнтернелацију.

Мидош Ганшић, противап је гассвима оним, да се интерпелација одбаци п чуди се да би то и могла скупштнна да учнни, кад се закои пе врши. ІІто се тиче благосова, то је cтвар лияна хоһе ли ко благосова иай пеће и о томе нема скунштина шта да решава, али овде је главна ствар, пе врши се закоп" іІ на то треб́а да се пази, јер у противном саучају било би сасвим иротивно достојанству скупштине.

Министар просвете и по трећи пут устаје и вели, да овде пије питане о ствари која се износи, но о Форми и да ли се може у таквој форми примити интерпелаңија, зато ако Алам пристане да наново препине, може ићи својим путем.

Петар Туричковић као граданин, свештешик и посланик слатра за дужност да коју реч каже: он вели да владика допста пије обитао своју епархију у времену које је завоном ирописано, али што се каже да народ не жели његов благосов то пије нстина, народ довазује иеторщјом и жнвотом да је свагда своју евету цркву шоштовао, а то исто и дан дапашни желш.

Аимптрије Милојвовй потьомаже г. миниетра просвете, стнм, да ои из товора Адамовог изводи дичпу мржњу, иротив воје се неха шта, али пошто се вале да се неће благосова, вели г. Димитрие да с тим интерпедавт вређа саму црвву, војој је застушиик и пастир ваадика. За то обраћа скупштиву па то, да се он као народни представник од овог израза оградн.

Paнко Tajeиһ објашњује да је шо послонном реду само за предлоге проиисано да се у чорми праве, а за пнтер елацију не, и због тога се одо́ора пишта наје тмцало, зато шалази да има места пнтану, а пто се тиче оног пзражаја о владики може бпти да би он и боле написао кад би знао.

Нивола Крупеже ић иротиваи је мишлеву нених да се ова интереелација одбаци; вели да је овди достя речи па спротнну па.яо, па није било заузимања као за владияу, признаје да је и он подписао ту иитерпелацију као непрочптану, ал се зато не паје, вели, да никад звање ид место неће дати важност човеку, личност јелна може да обеснети достојапетво самог места као што може п да га подитне, вели даяе да он нетражи благосова од онога о ком је овди реч, а не й од вдадике, говор вије о вери, на й вера је данас ствар уб́еђења.

Милав Пироһанад иреставва речі „нетражим благослова" да су донста неудесне према Сро́ијп жао хришћанској земьи, он вели да пема вемле гди нема вере. Према једном човеку може се п казати нетражим благосдови, али према вери то нетреба да буде; то скуиитина пеможе да одобри, пити може да успореди безкуһние са вером као mто их
г. Брупежевић равна, зато је мишлења да се одбаци ова интернелација.

Дим. Балаицви примеһава против говора Ранка Tајспћа који вели да је интерпелациа дична ствар једног наи иише носланита који је нодносе, он веди то није лична ствар кад ова щред одбор и скупштину долази, и сваки који шта пише треба да се саужи пристојиим пзразима, овди се доста чудо пепристојни израза тако вао што мало ире рече г. Круиежевпћ дигла се дрека, зар се такиим речма служи у свупитин? Зато је мишлена да се интериелација одбаци най препнше па онда министру преда.

Радов. Милошевй веди, ако вдадита шије донста своју епархију обидазпо, онда нма места питаву, и свани је дужан за своја дела да одговара, али ношто се овди унотребила јелва непристојна реч ирема вери нашој, то he бити смешно, ако она у дебати остане. Вера треба да се обдратава и аво се стане вера хулити, опда ми шропадамо, вато је мишлења да се питерпелација одбади или оне непрпетојне речи избрищу.

Јаков Павловић вели ако г. епископ своју дужност у сжотрену обиаазеша епархије није пспунно, тин сампи вщје дато ираво да се вера багателине што Адам има аичко са еписвоном, то нева равнрндана како зна. Ои овди не говори вао Адам но као вародни посланик хрињћансве Србије, и по толе треб́a да се уздржава од непристојпи израза према вери. Миидена је да Адаи оне неиристојне речй избрише вао што г. мниистар иросвете одобрава, па онда нека се интернелација прпми.

Адам Богосаввевић вели да народ зиа за то и кад би му криво ондо оп бп се тузпо, но то је шегова личва creap, зато је тако и казао.

Аксентије नоваченић у одбрану завоводавног одб́ора наводї да је одбор зато мишдена бно да има места интернеяацији што је иред очнма пмао
 разе. Одбор није мишлена да се ната црква и вера вређа и с тога се спечано ограђује, sашта и скуиштнну моли да то учини, како се неб́и у интелигенцији рађиаи спе сами скептичари и софисте, а у нแжој власп све сами бездушпици.

Министар проснете преставяа да је стыар објапнепа, и ла је питаве оће ли се иитернелација упутити миинетру у овој форми наи не и од своје стране иајанвује, ако скупштина реши да се интериелација упути са оним пепристојвим нзразнма, онда се он мора уклонити, јер је ие моӝе да прими.

Манистар финансије: Ствар је овде озбиьна и мора се на шу поглед бацитв, ништа не може бити опасније за слободу у опите, а особито за слободде политвчне, него аоупотребынаве слободе, дакде ако се жели очувати право и слоб́ола, треба вели да нх наметно употребљавало, вели има један неписани закои, а то је заков, који нам налаяе узајмпо поштоване п пристојности у свакој натој радни; тај је закоп старији и важнији ол свпју пиеаних завона и оп може не вредити само за ғуде дивде ІІ необразоване, али за образовано и просвеһено друштво он треба п мора да вреди. Даке рече г. министар, ирана своја треба на пристојан начин да
uparokoan map, chya.

унотреб́қавамо, на начин који нас неће срамотити, на начин који је лостојаи образонаног сеста, а нарочито народног иреставнищтва и вајзад рече, неупуштајући се у оцеву попренутог шитања, да скуиштнна треба ову интернелацију да врати интериелантима, да је, апо ohe, $у$ другия пристојпия изразима подвесу.

Џредседнив ишта и спупштина ияјав.бује да је но овој ствари обавештена.

Адам Бососавьевй нзјавьује да нене своју интерпелацију мењати.

Председник ире него ои ставио питање јавла да r. министар неприма иптериелацију вбог израза поји подношава веру.

Јечрем Марвовиһ: Како диране вере? Овди се вера не дира. Бдагослов нема никакве везе са вером іІ древом.

Миаош Гаишић као одб́орнив неограђује се. Благослов несматра за веру. Говор није о вери но о лицу, и он ирви важе не треба му благослова.

Министар председник објашњава да је овди говор о томе ohe ди се иримити интерпеладија као шго је нии да се ивмене ове речи и ов од његове стране изјавжује да ои добро било да се те речи избришу.

Ник. Груиежеши као иитериелант ириетаје да се реч "благослов" избрише и то само ради тога ла се гонор внше не води.

Председния ставжа на гласаве:
Ко неприма у овој форми интернелацију тај нежа устане, а ко прима пека седи.

Behuна устаје и таво је репено да се интерпелација одбаци. Састанак је зав.ьучен у 1 нно сат по подне п завазан sа сутра у 9 сати ире нодие.

> Прелседмнк скуратияе,
Д. 'В. Јовановиһ.

## Cenperap

Ил. Стојановиһ.
Bојии Радуловиһ, Сима Секулиһ, Турһе Торовић, Пет. Ђуричвовиһ, Петар Кіатић, М. А. ГАишиһ.

## CACTAHAK XXXIII.

25. Новембра 1875 . год. Веоград.
uplectaba
Димитрије Јовановић.
ckerbtar,
Стеван Д. Поповић.
Од гг. министара шрисуствовали еу : мииистар чросвете, иравде й грађевина.

Од носланива који су отсуствовали дошао Б.лаroje Божнћ.

$$
\text { Bp. } 312 .
$$

Секр. Ник. Групежевић прочита протовол 28. састаньа.

На исти учиии ириметбу Рад. Арагојевиь, да је био за то, да се секретару $\AA_{\text {даму }}$ Богосављевићу уважи оставка на севретаретво. Протовол се yсваја.

## Бр. 313.

Секр. Стев. Д. Поновиһ ирочита протокол 29. сас анва.

На иети ирияети Мияан Тоналовић због спог имена. Шротокол се усваја.

Бp. 314.
Секр. Н. Крушежевић прочита шнтерпелацију Антонија ІІумварда и још двојице, на мин. просвете и дрквених дела о томе, што владика неготински не обилазп сваке треће године своју енәрхију. -

Минис. ирос. и црвв. дела ирима ту интериелаццју.

## 5p. 315.

Секрет. Нив. Крунежевић чита пнтернелацију Адама Богосавденића и још двојице на министра просвете и црквених дела о томе: 1 , щто је ваядика неготинсви 21. Септемо́ра ове године запечатно касу и канделарију понзисторије неготивске; 2, што је отиуштен са звања члана понзисторијског неки Пиьодије, пошто је 6 месеци без икавва посла примао плату ; 3, птоје у владичанском двору сад одрсђена најмања собица за богослужене, а пајооле собе одредио је владика на ужинање неке своје сестре; и 4 , што вдадива неготински набавља сено, вино и др. не на шцјци, већ у манастиру Бyкony.

Министар просвете прима ту нитерпелацију с прижетбама, да би се изоставнла у ној реч „назови" сестре.

Бр. 316.
Секр. Н. Крупежевпһ чита прсдлог М. А. Гдишиһа и још 26 посланика о правичној спетеми пореве, којпм се тражи, да највећи порез на једну нореску главу буде по селима 10 50, а $n 0$ варошима до 100 тал., а у Београду до 300 тал.


Бр. 317.
Сегрет. Н. Крупежевиһ чита предлог К. Спужиһа и још 12 посланика о томе : 1 , да се војвици стајаће војске обучавају сваки у своме овругу ; 2 , да се по спима школама ваведу 2 часа дневног војенот обучавања ; 3, да редовно учење стајаће и наролне војсве буде дванут у недели и још сваког празщпа; 4, да се за време учена сви издржавају од својих вућа ; 5, рок војничве науке да буде једну годипу, а сваке године да се ңела војска из опруга двапут преко лета спупьа на једно често, тде he 3 дана у логору пронести; 5 , за годишне логороваве да имају сви војници државно одело, и 6, да сваки Србин који је бно у редовној војсци илй слушао војпу науку може постати официр, ако ноложи испит.

У ну九ује се завонод. одбору.
Бр. 318.
Секрет. Ния. Крупежевић чита предмог Петра Стевановића и још 7 посланина, да се на помоһ нострадале наше б́раће, која су из Турске у нашу земяу пребегла, одреди из држав. касе нева сума или пронађе аруги неки шачии помоћи.


## Бр. 319.

Секр. Стеван Д. Поповић чита предлог Ранка Тајсића и још 22 посланина о томе: да се министар упутрашњих дела у вајграћем рову извести, има ди који од г. т. миниетара, нолико и од које године неисьааћених партија нод нојединих начелстава.

После неког објашшења од стране ирсдседник』 Аа је ово више интерпелацщја но предлог, упууује се као хитно финан. одбору.

Бр. 320.
Секр. Ст. Д. Поповй чита предлог Дим, Mилетиһа и још 10 посланика, да поште иримају бесндатно аманете и од оппт. судова.


$$
\text { Бp, } 321 .
$$

Секр. Ст. Д. Поповић чита предлог Петра Стенановића и још двојице о тохе: ла се лицитације - иравдсшу државних опружних п среских трађа држе на оном месту где се исте градити пмају.

Упуһује се закопод. одбору.
Bp. 322.
Сегр. Стев. А. Ноповй чита предмог Mиаије Миловановића и јоші 22 посланика о томе: 1 , да се окружна начелства кло излишна укину; 2, да васт полицијску врше сресви и општински судови; 3, да се сви несвршени предмети за месец дана спроведу среској вдасти нли окружном суду; 4, сва извршна акта да се предаду окружним судовнда на чуване ; 5, онштински судони да могу од сад изирнивати пресуде по грађанеком спору. Окружни казначеји да се ирисаједине рачунонодству окр. судона.

Бр. 323.
Министар грађевина одговара на иитање Јеврема Полуповића о друму који се ирави поред пута који води од Пожете иреко Арияа у Иваницу. у одговору паводи, каво се усжед нитериелације

негдашнег ариьског посланика Жив. Милошешиһа наредило, да се нови друа начини пошто се од разннх инжнњера и комиепја испитало, да је ново трасирана лишија боља од старог пута.
I. министар напомиње, да се путови праве за народ и да се при том пази: да пут буде што mpahu; да се што дакше пачини; да је дооро начињен и да ири просецану друма не буде велива штета појединдима. Tо је овде све иепушено.

Јеврем ІІодуповиһ не задовобава се са одговороя, јер је стари друм доб́ар и у нета се стиче ужички Арум, воји се изнова трасира да обиђе узораицу. Одговором г. минис. није обухваћена цела интериелација.

Министар грађев. наномине, како су пре две, три године тражияи поједини посланици боыи и удобнији пут и како је усьед тога одре申ена конисија нашла садањи нут за бояи. Министар је одобрио, пао што је и требало, оно што је комнсија нашла.

Јеврем ПІолуповић наводи, да чиновници који су одређивали нови пут, вису мариаи ва штету појединих вуди. Зато ои требало да месна лида вао комисщја одређују, куда не пут ићи.

Мии. грађеввна примеһује, да су у комисију одрецеена лица од полицајне власти, мештана и једног инжињера, као ьуди интересованих и као познавалаца.

Јеврем Шолуповић мисли, да такве вомпсије треба народ да бира, јер се то њега самог највнше тиче и он поанаје споју оволину најооже

Ницја Јовановиһ валази, да је данашни пут најбоби и да то свак иризнаје. Зато и нев остане.

Iltтета he се шојединцима по завону шлатити. Само интсресовани вуди могу тражити, да иут иде уз оно брдо, као што тразии г. Шолуповиһ.

Јеврем ПНолуповиһ одговара Јокаповнћу, да он не тражи да се шде уа брдо, веһ да се иде старим друмом до преко Туирпје на Ђетиње, па испод Горобиьа на воденицу, где је трасираи нов ужички нут. ІІтета иојединцнма не износи, као што вели г. министар, на 390 дук. ц. већ на 2.000 дуката десарских. Пто оп тражи, то је сасвим у интересу народа, јер се неби морале градити три нове Һуприје.

Пошто скушштина изјави, да је довожно обавештена о овој ствари, она прелази на двевни ред. Ep. 324.
Cerp. Паија Стојановић, иввестилац законод. одо́ора чпта одборско мишлење о предлогу Т. Торовиһа и Јев. Шолуповића (да се прађа стове подведе под опасву краду), да се преко тога предлота иређе на дневни ред.
Б. Ђоровић одвојио је мњеве и тражи за то казну од $1-8$ год. затвора.

Јеврем ІІоуповиһ палази, да се може пооштрити казна за врафу стоне из ножа, ночем је јасно, да крађа није никаква дужност. Һо краяе, он то чини но својој водй и спреми, а вад украде стову, он упропашћава човева грдно. Та треба и лопов добро да осети. Седаци немогу држати стову своју под завдоном ; стова им је сва у пољу. Зато је потребна већа гаранција, но што је сад пмамо по закону.
II. Фурнчвовић наномиње, да народ преко својих послапика жели, да се стане на пут опасним

будима, као врадыывцима. То је поручио народ сваком овом посланиву. Нашим загоном означена је вао опасна врађа онда, вад нево обије катанац и украде ћурву или $2-3$ оке пасуља, а не онда вад неко отера из поља човеку вола, који га храни. Сељак живн својщм воловима и sарађујући на нима он порез пааһа. Куда Һете опасније краце, но кад се човеку узме хранитељ пз вуһе? ! Треба дакле овакве врађе подвести под пајонасније краде. Ако то баи не иде, а оно нена се нооштри. Донову је дапше украсти из пола, тим пре, што се сада и мане казни. Народу пав све је - што пма - у побу. Дакле, нека се усвоји олвојено мњење 'Боровићево. (Чује се: врдо добро!)

Рад. Милошевиц напомиње, да је и оп ноднео предлог у пстом саислу, који је јои у законодав. одбору. За то he сад о овоме говорити. Данас је, вели, дошло вреле, да је сежаку теже сачувати но стећи. За варошане је пекако друкчије. Научњаци могу гледати на ово што се тражи лрувчије но қуди на народа ; оли могу краһу волова из поља бележити као просту врађу, а вао онасну крађу одо, кал се облје вемачка илй францусва брава ; во народ сеоски то друкчије посматра, ал лонона је може бити опасније кад обпја браве, но кад пз чајира отера човену вола, кона или друго шта, но вуд he rоре оиасности, но вал покрадени остане без два вола, воји су му била све ?! Треба стварати законе ирема потреби народа. Ови сдучајеви нису иредвиђени у закову ; во зато што то не долази у устап већ у други закоп, то се може изменити. Зато нека се ова ствар врати у одбор, који

һе узети пп предлог негов - предговорнинон - y претрес и позвати још некоаићо скупштинара, како би се све што озбиявије исиитало. Bећем делу носланика народ је поручпо, да се имане свију граһана што боле осигура од лопова. Ако се само то достигне народ Һе оити задовояан. (Чује се: Тако је).
М. Домић говори као и Рад. Милошевић и чуди се, вако се може бележити као проста крађа кад се сењаку украду волови, од војшх он живи. Сежак неможе да држи стоду под кључем. Управо треба да је онасна крађа, кад год се украде више од 10 гр. вредносни.

ふ. Чолић слаже се са ШІопуловићем, да се предлог нрати одбору.

Дим. Матиһ папомине, да је завонод. одбор имао на уму, да је тешво севаву, вад му се стова украде, стова, која је његова снага. У два маха се ова ствар претресала. Загонодаваң је станно крађу стоке као у неку средиву нзмену простих и опасних краһа, баш из иризрена која се овди пзносе. - § 222 казн. закона строже назни врађу стоке од осталих простих крађа, јер је проннсана казпа од 3 мес. до 5 год. робпје. У \& 223 казна је до 10 год. робије за онасне крађе, а за 3 и више опасних крађа, ияи за 2 и више иростих и 2 онасне крађе казни се смрһу. Ово су донста строге казие. Но често врађи стове всје узрок то, што је закопоя ирописана мала казна, већ то што се лошови овбидно пе ваћају и што се-и кад се ухвате - пуштају. Из псторије завонодавства зна се, да су и по другим државама хтели, да тешвия на-

знама, на и самом смрһу, спрече краце; на се увидело, да то неје помогдо. - Не би требало дакле ову ствар ираһати одбору, веһ ваьа ирепоручити власти, да се закон прин строго, да се лонови бриждиво и орзо хватају и кад се осуде да сву вазну издржаавају.
Т. Торонић наводи, да селаку толико исто вреде два вола, нолико јелаи брат, сиьовад или за другар од 25 година, и да но томе украсти сељаку волове значи толико колико й уо́тти ву вредна задругара. Волови су хранитеви се.аау. За то нека се ствар грати одбору.
M. Марковиһ говори $\begin{aligned} & \text { и истом смиеду као и 'Њо- }\end{aligned}$ ровин, додајуһн, да се крадьивац волова суди пред норотним судом, а да не буде као до сада.

Јов. Рајичић напомине, да то пије мадя ствар кад се селаку угралу волови од 40 - 50 дук. цес. јер без волова сежак не може да живи, ночем не може ни поорати, ни носејати, нй пожњети, на ви порез платити. Чуди се, кад се за којекавве прве, кад се увраду испод катанца, осуђује лопов на тоаико година робије, а sa волове неһе му вишта.

Плија Стојановић известнлац, пзјавяује, да пристаје од своје стране, да се ствар врати одб́ору. (Чује се: Вряо добро!)

Носле још веколиво речи г. председннва скуищтиве и Јепр. Шолуповића сяупитина одлучи: да се овај иредлог поврати одбору с тим, да се имају нооштрити казне за крађу стове.

## Бр. 325.

Пзвестиааң Паюја Стојановић, чита иввештај законод. одбора о предлогу дим. Матића да оп-

штине у својим буџетима оареъују према могућности по неку суму воваца на вабавку вњпга за вњижнице осн. швоаа, й одо́орсво мнене, да иредлогу има места.

Скушштина усваја одборско мнење.

$$
\text { Бр. } 326 \text {. }
$$

И. Стојановић пзвестилац, чита иавештај одборсви о предлогу II. Турачговића о нзмеңи § 775. грађ. законива, усжед које измене, удовица оставши и без деце, имала би права на треһи лео мужев-未свог имава, и одборсво мвење: да се овај предлог одб́аці.
11. Туричковић наводи, како се често дешава, да човев, над се ожени, нема од имања нигде ништа. Радеһи п живеһи са женом јелно $10-15$ година, он се обогати. Доцнвје умре муди и пе остани деце. Имане остаје сродниция шли задрузи, ше гледеһи на то, што је жена толико текла. То је пеправо и грех, ла жена сдужи мужа толиво година, на да носле ништа нема. Говирник зна случај, где је жена видећи болесна мужа натонарала га, да се одели од задругара, како о́и она имане нас.ьедила. Тога неб́и било, вад би јој закон давао права на треһи део мужевљевог имања.

Арагутин Ризнић напомиње, да постоји закон о томе и да но томе удовйа има ирава на уживање мужеввевог имања, аво хоһе да седи и ради у куһи. То је доста, и не би право било оно што предлагач тражи.

Ил. Стојаповић: Бојазни иредлагачевој, да жена, воја је живела и радна с мужем $10-15$ година, не оде из куһе без икакна дела, нема места, јер

је закоп дао право свавом грађанину, да може својим иданед слободно раснодагати. Муж може давле у тестаменту оставити својој жени коливо нађе за право, аво само хоһе.

Скупштина предази на дневни ред иреко овог предога.

Бр. 327.
Ил. Стојановй пзвестилац, чита предлог П. Вуричковића да се 8 361. граћ. ностуика аамеши у том емнелу, да суд достаныа парничару акта ма где он у Србији живео. Одборско је мвеше: да се пређе на дневни ред. Із узропа тог што је о овоме параграшу народна скушштина по иредлогу Па. Gтојановића донела своје закьучеве да се укине и то 6. Oптобра оп. год. па састапку XVIII.

Скушштина одлучује да се пређе на дневни ред преко овог предлога.

Бp. 328.
Нл. Стојановић пзвестнад, чнта предог Ад. Богосаввевића п јопи 14 -торице о обустави плата и невзија чшнвничких за време изванредног стана у Сро́ји, и о поппсу чинопинка и калуъера до 50 г. у народду војску. Одборско је мнене: да се пређе па диевни ред.

Адам Богосаввевиһ налазн, да је ово најважнији предлог, п шапомиње, како је народ увређен тнме, што чиновници шиеу ишаи па границу. Правда п једнакост захтевају, да се и чнновници попишу у пародну војсву. Као што народ не добија шишта за време учена, тано псто не треба ни чиновницима да се плаћа. Нек и онй затворе танцедарије, јер над могу судови да пе раде за преме терија, п кад

могу за то време да се затворе кащцеларије, онда sаиета ире се могу, и то б́ез птете, затворити и за време логоровања шли чувања грапице.
$\mathrm{Paд}$. Милошенић није противан, да чнновници не шду на вечбање, али не треба заборанљати на то, да они раде по ванцеларијама - пе спој - веһ народни посао. Незгодно ои бидо отерати чиновнике па лруси рад, а пародне послове оставити не извршене.

Мил. Мидовановиһ наномине, да смо сви законом обвезани, да издржавамо војне дужпости; на за што то да пе врше и чиновници? Кад цео свет нде на рад, вулук й т. д. опда зашто неки да седе по панцеларијама? Мњење је одборско пе ужесно. Сви важа да смо војпици.

Милош Глишиһ нодпупо је за аредлог иредагачев. Не стоји, да су сии чиновници уписани. Пописана је само сиротиња чиновничва. Аво воји с веһом платом и дође на учење, одмах га зове председвик на дужпост. За то треба сви без разлице до 50 год. да иду на учене н на траницу.

Мил. Кујунщић наномиње, да незна разлог, из ног би се правияа разлика између једних и друтих грађана, вао што се доиста чини. Ако изостају аржавни послови, то нсто бива и с народння пословима. И баш то, што нате народии пословп, да Һе новода опоме који ваређује вршење војевих аужностн, да промисли, да аи је корисно, пли штетно, да се извесни дани одређују на вечоаиа или аруге војене дужности. Не увиђа, зашто и чиновнщци не бн могди ићн на војене дужности, кад има нојава, да се по 6 неде.ба дају на одмор чиновницима. Види

се дакле, да шихови послови могу за неко време и да ставу, и да опет државна машина сасвим не стане. Не може се доводити у питане, да ди у војеној служби треба иителигснтние снаге онако исто нао и теассне. Зато нека се одлучи, да се не прави у овом обзиру никаква разлака изуеђу чиновннва и осталих rрађана; нека се сви попишу, а не да само правтикавти и писари преставяају чиновниве. (पује се: Врло лобро!)

Јевр. ППлуповић изјавяује, да је - што се тнче обуставьања плата чиновничдих - ва одборско мвеше, а што се тиче војене службе, ту је за то: аа се сви без раялике уиишу, јер је свакв Сронн дужан да брани своју отачбипу, па сви да иду и на екверцир и на границу и т. $\AA$.

Мин. иросвете и цр. дела напомпне, да постоји закон о вршену војеве дужности. и по иетом понисани су сви чиновници осем министара и санетника. Питање треб́а да је у толе: да ли се закон врши као што треба. О овоме може дати одовора г. министар војени, кога данас овде пема. За то би требало ову ствар одложити. Кад се закон не врши, опда се треб́ жалити; а иначе не би га треб́ло зењати. Сви треба да сносе војене дужности, вао што је и у другом свету н. пр. у Пруској, где је син јединац 5 министра финансије погинуо у посьедвем фрапцуско-немачком рату.

ИАија Стојановић известиаац, допушта г. министру иросвете, да има номенуто нарецене; но ана се и то, да један по један министар пишу линистру војеном, да им одиусти овог или оног чиновнива й

тим се путем мдогп пеправедно испишу. Треба министар војени да објасни, но кои затону то бива.

Мил. Кујунџия паномине псто што и Стојановић додајуһн, да у закопу вестоји, ко се ослобођава ол воісне аужности, већ то чине самй министри.

Авс. Ковачевић: 11 у уставу и у занону о ниродној војсци јасно је означено, го је војинк и ко се ослободава. ІІто се тако не врин, то је друго питање. Рад тога не мора се закон мењати.

Јевр. ППдупонй напомпње, да постоји ваређене неко, да се од секретара на на више не узимају на војену службу.
II. Буричконй наномине, како је и оп ноднео предлог да се поправи закон о устројству народ. војсве, јер и ако стоји нешто у saкону, то се не врши. Нек ес ова ствар сајузи с његовия предлогом и врати одбору, да се и министар сасауша.

Скупштина одлучује, да се овај иредлог врати одбору и да се саслуша и г. мии. војени.

Бр. 329.
Ил. Стојановаћ иввестилац, чита предаог Симе Секулића о безплатвом иядавануу критених писама. Одборсво је мишлене, да се преде на диевни ред, јер о овоме постоје закопсви ироинен.

Скупштина усваја одо́орсво мњење.

## Бр. 330.

Ил. Стојановић чита предлог Јевр. Полуповића о поступном убаштињавању земала. Одборево је мњене: да је иредлог истина користан, али да превазплази нашу снагу више но што предлагач издаже. За то, да се преце на днсви ред.

Јевр. Шолуповић пиинеһује, да није сваћена негова мисао. Ои тражи само, да се одиочне е убаштивавањем, иа кад се сврши. Толико година има, кано је закон проинсао баштннсяе вните. Да је се одпочело, бнло би све до сад готово. Ако то доста кошта, а зар народне парнице и толике таксе не одпосе снлне новце? Даке, зар се не би могаи на премеравање земже унотребити ожиџири? Срестава има, само пеа се једном одпочне, јер без опога не може парод бнти.

Мил. Спасиһ налази, да је уместан предлог г. ПІодуповиһа. Влада је на основу извесног закона предузимада овај носао вине пута. Једна је комисија дала о томе сиоје мишлеше и влада се о томе стара. Само убаштинене земье снашһе народ од неликих парница. То не иде у осталом од једном, већ ноетуппо. Тако о правлену процена и општине Аа иремере своје, а држава опет своје вемлс. Тај се посао нигде није сврпио за 4 -5 веһ за 20 - 30 година.

Мия. иравде потврһује што је г. Спасић навео односно рада па убаитиваву. Одређена је п вомисщја и шнљати су вуди на страну и каө пто се тврди од стране етручнава, овај ои носао стао прево по мияијуна дуката. И за цељ ударана нореза треб́а земьа да је иремерена у целипи и у појединим вомадима, на које се дели по правцу својине. Овај се носао поверава ирво инжинерима. За тим има да се определи каквоћа земде за рад величине пореза. За овај посао треба давле доста и времена и поваца. Међутим влада ће продужити започети посао.


Скушштина, према овој изјави владе, оддучи, да се пређе на дневни ред.

$$
\text { Бp. } 331 .
$$

Илија Стојановић известиацц, чита предлог Cпужиһа и др. о продавану каше и Фабрицираног иића по вананама. Одо́орско је ннене: да се пређе на дневии ред, ночем о тоне постоји заков.

Свупштина успаја одборсво мњење.
Четврт часа одмор.
Носле одмора.

## Ep. 332.

Мин. правде одговара па интерпелацију $\mathrm{Y}_{\mathrm{p}}$. Кнежевића и ар. о Марку Пајиһу, воји је због увреде вдадаоца осуђен на ватвор, и послат у фетислаи да тамо ватнор издржава. Истина је, да је Шајпһ осуђен на затвор и носаат у Фетислам; но уједно је наређено, да он нздржава затвор одвојено од осталих осуденика. Ово се учинндо за то, што у оно доба није бидо места у Пожаревцу за више осуђенива. Овде нема никакве и ничије кривице, јер је вдади оставвено, да одре申ује, где ће се затвор издржаватп: дале, иије бнло више места у Пожаревцу, таво је наређено, да осуђени Марго одвојено затвор издржава и најпосле по врив. законику нема разлике између затвора и заточена пто се тиче начиша издржавана вазне, него је у неку руку заточење лакше од затвора, почем се осуђеници не могу натеравати на рад.

Ур. Гнежевић иринећује, да у главноме стојй све оно о чему је он питао. Међутия њему је нознато, да је у Пожаревцу бнло места, што може потврдити и ондашњи апсански ушравитея. ІІто се

тиче тога, која је пазна лавша, то се видй по Марку, ноји је таво огодео, да му се готово годо тело видело.

Мин. иравде: Ако је осуђеноя чињена неиравда, то је друго. О томе сад не може бити речи.

ур. Ғнежевй наволи, да је у Фетисламу оила војва власт, а у Пожаревцу је цивилна ; то пије једно всто.

Мин. цравде објашњава, да Пајић није дат војној власти као војнии, него је у Фетисламу војви старешина вршио дужност управитеља. Међу тим су затвореншци премештани у Београдски град.
М. Глишић налази, да треба вршшти завон онако каво се пресуди. С Пајиһем пэгледа, нао кад би се неко осудио, да се уо́ије из пушака, а извршиоци рекли: немамо барута за пушке, већ ћемо та обесити. Затвор не треба да се заменује заточенем.

Мин, правде: Законом није одређено мссто, у ком he се пазна издржавати. Закопом није забрањено, да затвореници издржанају казиу у истој згради са заточешицима.

Ур. Кнежевяћ иримеһује, да се из авта може видети, да нико није доставио министру, да нема места у пожареначкол апсанском заводу, него је то наредно сам министар без икаква узрова.

Мин. правде примедује, да све што је говорио, говорио је на основу акта. У актныа стоји: да се Пајиһ иремешта због тога, што у Шожаревпу нема места за више осуђенива, и наређује се, да одвојено затвор иядржава.

Скупитина се задовобава одговором г. миниетра иравде.

Ур. Кпетевй примеһује, да нема ништа про- $^{\text {п }}$ тнву министровог одговора, којпл се нотврнује оно што је он вазао. Оп Һе дақе радити, што буде знао.

Састанак је завључен у $123 /$ ч часа.
иредседмак,
Димитрије Јовановиһ.
Cerperap,
Стеван Д. Поповић.
опуномотвни потищсници:
Војин Радуловић, Петар Катић, Ђурђе II. Bоровиһ, Петар Фуричковић, М. А. ГАшшић, Сима Севулић.

## CACTAHAF XXXIV.

26. Новембра 1875 . тоднне.

## \#PDAcematia

Димитрије Јовановић.

## cespetar

## У. Кнежевић.

Седница почета у $9^{3 /}$, часа ире нодие.
Од министара дошли су: Министар финансије. министар правде и зииистар грађевина.

Није дошао Милосав Вукомановић, који је болестан.

Бр. 333.
Секр. Илија Стојановић чита иротокоа 30. састанва.

Радован Милоневиһ примети, да се у његовом говору место речи ,имане" стави лзанимане."

Јеврем IIолуповић такоде вели, да се у шеговом говору место речи ,онозива свој нотпис ${ }^{\text {a }}$ стави , неће тврдиті мој потнис ту интернелацију, јер сам другчије уверен. ${ }^{*}$

Oве су ириметбе усвојепе, а тако и протокол,

## Бp. 334.

Секр. II. Крупежевић чита указ Књажев, којшм се овлашһује министар унутрашњих дела, да поднесе предлог о пзмепама и допунама вавопа о печатњн.

Упуһен одбору законодавном вао хитан.

$$
\text { Ep. } 335 .
$$

Секр. Никола Круиежевић чита ивтерпелацију Тривуна Милојевића, којом пита министра финансије, да ли је влада од 22. Овтобра 1874. године (штетила државну касу несразмерним аванзован.ем if несразмерним пензионованем чиновника, да ли ностоји иредлог вдаде те да се из кредита одобреног бущетом на вапредне потребе одобри сума од j- 600.000 rp. нор. итд.

Министар финансије одговара да прима интерпелацију и да he одговорити у своје време.

Скупштина усваја.

## Бр. 336.

Секр. Н. Крупежевиһ чита интернелацију Тривуна Мвлојевића на министра унутрашњих дела, нојом пита, да ли је одређено закопом кад се пмају сазивати среске скупштине и за које послове, нли то зависи од воже сресвог старешине, и да лй је министдр Стефановић паредио да се његов распис саопштава срествоу таких скупштниа.

Упуһује се одбору за молбе п жа.пбе.

$$
\text { Bp. } 337 .
$$

Седр. Стеван Д. Поповић чита иштериелацију Тривупа Милојевића, којом нита министра унутрашњих дела, одгуд је уведен обичај у срезу посав-

ском нод ванетаном г. Симом Милутиновпһем, те на сресвни скушштнама на врат целог среза траже: сви кметови, свн чнновници, сви помоһвици, одборпици, понови, на и сами онщтинсви ппсари?


$$
\text { Бр. } 338 .
$$

Секр. Стеван Д. Поповић чита интерпелацију Иаије Јокановиһа п Новака Милошевића, којом питају миннетра грађевина, што се не обрати већа нажња на округ ужички, веһ и данас нема предрачуна ва ужичку школу, које је паан одобрен још 2. Auryeта 1872. год. а таво исто још пије почето пресецање Забучја и ако су срезови арижски и златиборски дали за то прирез.

Упућује се одбору фннансијеком.

$$
\text { Бр. } 339 .
$$

Секр. Стеван д. Поновиһ чнта предлог Јеврема Полуповиһа, војим предлаже, да се у закону о потесима учине измене и допуне у вু $1,2,3,4$, , 7,8 \& 9 .

Упуһује се одбору фннансијском.
Бр. 340.
Секр. Стевап д. Поновић чига предлог Јевр. ІІолуповића, којим предаже, да се учиніл додатак к' § 26. пумске уредб́е у томе смислу, да свака општина буде дужна сваке године шодићи ио 25 дана орања младе шуме и то најшре по толим и каменитим брдима.

Уиућује се финансијском одбору.

$$
\text { Бр. } 341 .
$$

Секр. Стеван Д. Поповић чита предлог Шолуповића и осталих, о правичнием разревивању по-

резе ирема коме предлогу поресва гаава из овруга ужичког плаћала ои годищње по 5 талира ; из округа крушевачког, нодрињског, чачанског, рудничког и алексиначког но 5 и но талира; смедеревспог, јагодинског, вњажевачвог, крагујеначког, црноречког и һуприског по 6 талира.

Миоги вичу да се одбади предлог. Шреседиик тражи да се иређе па дневни ред. - Шолуповиһ тражи да се гласа.

Председнив за тим ставља питање: „во је за то да се упути одбору нек седи, а но против нек устане."

Већина устаје и за то је предлог одбачеп.

$$
\text { Ep. } 342
$$

Секр. Стеван д. Шоновић чита предлог Петра Стевановиһа, којим тражи, да се узажони, да се из онштинеке касе наи прирезом плаһа данак за оне, који пемају нигде ништа пли су отумариди где, а и инања вису оставили.

Јев. ІІодуповй тражи да се одбаци.
Стеван А. Поповиһ је такође за то, да се одбаци, јер нема случаја да је пмет за нога плаһао из свог пепа или из насе.

Петар Стевановиһ брани свој иредаог као уместан и тражи да се упути одбору, јер неираво је да кмет плаһа за опога који је у данку, а нема одкуд да плати.

Милован Спасић је за то, да се одбаци предАог, пошто је та ствар решена аакопом.

Председник разложи, да су се појавила два мнена. Једви су да се одбаци, други да се упути одбору, ва то иита за щта је вољна скупштина. -

Bичу одбору, и таго је иредног yпућен одбору कинансијсвоя.

$$
\text { Бр. } 343 .
$$

Сепр. Н. Крупелевй чита иредлог Раденва Арагојевина и осталих о томе: да оштете учињене крађоч и хотимнчном надевнном, плаћа онштнна, у војој се то логодидо и то две трећине, а једну треЂину сам оштећепи и то у случајима кад се ненађе кривац. Нађе ли се, он ће платити. Да аи је бнл враде, наљевине и оштете определаваће одбор ошштинскп.

Упућује се одбору законодавном као хитан.

## Ep. 344.

Мияија Миловавовић чита сам иреддог свој и осталих о томе: „да се по целој земьи попишу нмања сицју, колнко има ко давати, а кодино примати. - Кал се пзнађе целогупна цияра дуга, да лржава толико нащрави банки, - артија, - па с њима да нсцлати све дутове, на шта интерес пеће вуһи, шеһ he: дужвици отшааһшвати дуг за 20 година. Кад се то уради, одхах да се укиву кредити. -

Министар финансије каже, да је предлог нажан. Ияа можла по нешто, пто је предлагач погодио, а има што није. Сванојаво важна је ствар, нена се упути одбору тим ире, што влада спрема предлог о осигурању имновине севачког сталежа. Нева давле одбор том приливом размисли п о овом предлогу.

И тако је предлог упуһен одбору ваконод. и Финавешјском.

## Бp. 345.

Министар грађевина оаговара на интериелацију Раденва Драгојеина, гојом је шитао из ваввнх је разлога наређено, да народ среза звиждског оправда понтапски пут од Марвове крчме до Грабова у планини мајдаинечкој, кад то место ирннада крајинскои округу.

Јощ у 1873. год. вели министар посланик за срез поречко-речви, Мијанло Јеремић, тражно је, да народ нстог среза не справља све путове, који кроз негов срез пролазе, јер је тај срез врло мален по броју лулетва, иростором је веливи, а путова има доста. Са тога исти послапик иредлагао је, да шутове, што пролазе преко шравитељетиене земше Мајдаипека оправла и одржава срез звнждски а омоьски, јер су ту на граници. Ондамњи министар грађевина уважио је те разлоге и обсһао да учнни одакшице срезу поречко-речком.

У нсто време послания Јеремић поднео је и молбу министру трађевни у томе истоме смислу. Но како но друмовима, зато није био на, межан миннстар грађевина, већ министар унутрашних дела, он се је под 21. Марта нсте године обратно министру унутрашњих дела. На ово министар је одговорио министру грађевина, да је према извешћу началства пожаревачвог и крајинсвог наредшо: да народ среза звиждеког оиравьа један део пута и то, од Маркове врчме до грабовачке рене, а одатле народ ереза поречко-речког да продужй к Д. Миаановцу. Тако је дагде остало и на том основу пи равлогу

унотреблен је народ среза звиждског и морадо се је, јер су шланне велике, а путови иивакви.

Радешко драгојенй пита, но томе се је закону могло наредити, да срез једног округа ради путове у другом округу. - ІІто је Јеремиһ иредаагао mory u ja.

Минист. грађевина остаје ири одговору и пели, морало се је таво радити, јер је срез норечко-речки мален дудством, веливи иростором а оитереһен многід путовима.

Раденко Драгојевия задржава право да пита о томе мин. ун. дела.

Аазар Владисаввевић иротивно Раденгу говорп: Земвиште мајдапичко по имаву је у округу крајинском. Оно је добро државно и као тавово оцеплено је давно од среза поречко-речког, па опет тај срез 20 година споси сам терете те.

ІІто Раденго тражи да пут од Маркове грчле до Грабове оправьа срез крајнски округа врајиисвог, то неможе да буде, јер атар се зове крајннски, а у ствари ни овруг ни срез немају тамо своје азовине, веһ је све драано. С тога тралим да се ножаревачком округу дода још више и то од Корита.

Раденно Арагојевиһ одговара, ако је државна земьа, онда терет нека сноси и округ врајннски и пожаревачии, а ве теи само цоједини срезови.

И таго је ова ствар свршена. Раденко се није задовожно.

## Бр 346.

Председния чита једну интернелацију Нпкоде Милосаниеина, Косте Псјйа и Токе Глаиошића,

гоји питају председништво: зашто се предяоаи и интериелације не ияносе релом пако су иримьеве по да то вависи од вове председиикове.

Председвия одовара. Аа су ме интерпеланти нитади дично, ја бы их обавестно. до мене нема кривице, нити яивиси од мене. - Све што ми се преда одмах пзносим на ред. Одмах се прочита и цредаје одбору. Задржава се обично само интериелација кад нема дотичног министра, наи се по кад кад нзнесе који предлог пре, нии што је веһе пажности иди што нада зихтева. До мене вије, нити има каввог иредлога шли интерпелације да сам задржао. Све је ирочитано и дато одборима. Сад од њих зависи, што ди они иредаду ја оджах износим на диевни ред.
II. Јовавовиһ као председиик одбора финансијсвог одгонара у име одбора, да у томе одбору има перешена само једиа интериелација ито с тога што није ту иитериелант г. Алевсандер Николајевиһ. Остало је све решено и интерпеланти боље ои радили да су се аично обратнли председннцима одбора, па да се упере где су им пнтерпеладаје и шта је радено са нима, а не да се са такшя шитањна бани цела скушштина.

Ник. Мплосавяевиһ вели, да зпа за иитериелације, воје су отшшле одбору, па се ништа не ради. С тога и нита.

Арагутин Рпзнић примећује, да сваки интерпелант треба да важе поимепце предмет за који се пита, а не овако да се тумара.
А. Матић у иле одбора загонодавног пели, да је у том одоору све решено и да у вему нема ни једве интернедације до $2-3$ иредлога стара.
Н. Милосавьевиһ вели, свушштини је позато да сам дао интернелацију на г. министра војеног што је ванетан Г'диша Iротиһ дао пушку Турчнну те је гађао у нинан. - To је интериелација дата одбору и одбор је наредно да министар одтовори, но ништа.
М. Миловаповић вели, да је ту иштериелацпју узео министар да одговори.

Тако се је щрешло па лневви рсл.
Aаје се четврт часа одмора.

$$
\text { Бр. } 347 .
$$

Нредседник јавла, да је на реду сад предлон sанопа о изменама и допунама $у$ крни. ностушку, доји је усвојен у начняу. Но ире него што се почне иретресатн предлог, министар иранде има да да изјаву једлу.

Министар правде тонори: Пре претреса казаћу нетоаиво речи у девн обалештења.

Познато је свима, да је завонодавни одбор при претресу овог предлога изјавно, да се впл пишта не помаже ано се пе учнне и аруге измене у привичном ностуику, и ако се не sancде пеаинсност судска. Према томе, влада телећи да се ујамчи наше казнено иравосуде, да се осигура свачща личност на основу устава, позвала је државни савет да ияради иројект закона о измснама и допунама у дотичним прописима вривичног постуика, нарочито што се тиче доказа у ошште, а посебице саставних

доказа. Норед тога позван је савет да израдн нројевт о независности судспој и да учини оне нзнене у привич. постуику, поје своје у вези са овим иреддогом. -

Сад. пад то зпате, потребно је да известин свупщтниу ио владиноме гледищту односно тих реформи.

То тледиште вдадино односи се на сам начнн постуиаша, који је усвојси у нашем кривичвом поступку а нщгди не ностоји. у свима напредпим др- $^{\text {сои }}$ жавама пма три врсте органа, који раде у кривичним парницама, ти су: Државии тулшлаң (оштећени), бранноц и сул. Сваки орган има свој рал, своју задаћу, Уетанова државног тужноца код нас је сасвия непотпуня. Као што вам је познато у иявиђању кривнца поетоје три стушња радње: једпа је у "релходпом полицнском извнйају, друга у судском дослеђењу и треһа на коначном иретресу.

Прву радпу врши полшџиска влает на своју руку без контроле, без удела аржанног тужноца. Полицајна власт јавља се и кио пзвшдна п вао тужећа. Aругя је радна судево дослеђење. Ту радњу врши истражни судија и он попунана полициску ралњу. Ои се јавва као петрална влает а й као државни тужнад у толико, у кодвко нодноси суду тужо́у і сирема ствар за иретрес.

ІІто се тиче самога иретреса по \& 198. крив. поступ. није дужан судда претреса целовупно дело. Оп се може ограничити на полицајни пзвештај и на судско дослеђене и питати дотично дице, остаје ли при томе. Тиме се промамава начело уемености и ранности.

Према овоме, установа државног тужноца није под нас изведена вако треба.

Ао истине се долази свестраном вептом и темевитом истрагом у ирвим тренутцима. Aво се у црви мах не уђе у траг пстини, доцнцје је тешко, и отуда судови осдобођавају ноједине, іІ то за то, што ствар у почетку није пзвиђена како треб́а, што није предходно нслеђење пао што ваља, то he трајати све дотле, докле год нолиц. вдасти буду радиде на своју руку, без ивадве иравничве спреме.

За то је и позван савет, да размисли о установи држав. тужноца. Како је ирема нашем ставу фннанснсвом тешко основатн ову установу, јер треба доста жртви, то је напоуенуто савету да раямисли, да ли би ту дужност могли вршити ваљани судеки инсари, који су свршили правне науке, којима би се наравно дао неки додатак.

Аруго је питане, да ли ла остану доказна правияа у нашем ноступу, т. ј. да ли да се судија неже тим правилима, по којима ће изнаћи је ли дело довазано или не, или he се оставити без правила икаквнх. У том се баи раздикује пан поступак 0, д осталих наиредних лржава, јер је везао суднју правилама. Наува и папредно закоподавство протинно је томе да се судија везује правидама. По шнма судија по пелокушном извиђају ствари има да каже нма ли кривица иди не.

Кад ои дакле, укипули опа правида, онда се дотичемо норотног суђења и једие средвевековне уставове, која је заостала у нашем казненом праву а та је ослободенье из иедостатка доказа. Ово ослобођавање пз недостатка доназа стоји у вези са тим

доказним правиаима. Установа та осуђена је у напредним земяама. Питање може бити, да ли је ко крив или не. Tрећега средњег нема. То треба зорисатн. И о томе дакле позпаи је савет да размисли.

Треће је питање о независности су.ясвој. То је врло важна гаранција за осигурање иравног стања у вемьи. Судеја треба да је само орган закона. Оп се не сме обзирати ии па шта до на закои и правицу. И у томе дакле ногледу, нозван је савет да нзради пројепт о подпуној пезависности судској односно поставьања, унапеђивања, премештана, плате, пензије и т. д. но у томе пазиће се да се независност та не изметне у судсву самоволу, вен the ce гдедати да сваки одговара за своја дела.

Најпосле вапомињем, да би се према пзмени, која се предала код § 13. прив. поступка, треб́ало ностараги о притворима сигурним и уљудним, о чему би требало донети нарочити занон, па да се подигну на терет округа.

Предселник јавьа, да нма јелаи предлог, воји су поднели њих прено 12 , па би требало ире прочитати, док се нпје одиочео претрес.

Севретар Стеван $A$. Шоповић чита предлог r . Уроша Кнежевића п осталих, који предлажу да се иројект о изменама и лопунама у крию. поступку враті натраг одбору с тога, што није потпун, што је остало млого иразнина, и што се о томе треба побобе размислити, јер је важна ствар.

Министар правде oдговара у име владе, да није протнваи томе предлогу тім ире, што и предаагачі сами кажу, да је пројект усвојеп у вачеду и од тога се не одступа.

Спупштина усвоји да се предлог врати оло́ору, на тамо ко шта од посланика пмадне нек ирилети, како би закон бно потиунији, и кано ои се избегда многа и сувитна дебата.

## Бр. 348.

Секретар Ил. Стојановић чета жалбу 32 ђава земьеделске шшкле, који представдају, да вихова пкола не одговара свом нозиву нити може пропзвести валаног нояоиривредиика. За то је треба реформисати. Дале наводе, да су им иредапичи ьуди, који немају ни теорисвог ни правтичвог внана. И најпосле, жале се на сурово понашаше својих наставника, па изјаввују аа се неһеду враћати у шволу, док се не поправи то стање.

За тим се прочшта одо́орско мнење, које одбацује жалбу, јер ако се узме као иредлог, такав могу подносити само посланици, уаме ли се као жалба, нема решева министарског.

Панто Јованонић сааде се са одбореким мненем и вели: Зао бп бияо кад би се оставнло ђацима да они прописују влади и настаницима, шта да раде.

Они су се логли жалити на дозвожен и ири* стојан начин, а не овако. С тога жалбу не треба нй претресатп. Ако би се упустиаи у разговор, каква треба да је пкола, имао он много да говорим. Дли то трео́а оставнти кад влада ноднесе предлог. Све су шкоде за шииавку па п вемљоделска ; али није мудро пи корисно рушшти, веһ треба поправвати.

Ранко Тајсиһ вели: Земљоделску школу шли трсба иреустројити или ватнорити. Ја не могу бити

толиво назадан да се затворв најпотребнија іткола, ади остане лй овако, мора се затворити. Мајстор, воји калфама и тегртима не предаје ништа практички, не значи нншта. То ти щреди и код иредавача. Ако не уде он да носи, копа, жне, оре ит. д. не вреди иншта. Ја знам случај г, ее је један ђак из Топчдерске земьол, шкоде насадио раонив наопако, да га пијс умео дотератв, док му није сешав показао. То ти пето вреди й за ђаке земяоделске щкоде. Оти пе знаду ши орати, ши копати, веһ само преводе са франдусви.

Миаан Пироћанад товори: Ова је етвар врао важпа. Видимо гди се ђаци жале на ирожесоре, где критикују вино знање и њнхово понащање. Тај је ноетупан огромног значаја. Истина је, да закони и установе ујешчавају садашњост народу, али настава младежи саужи аа аалогу будуһностн. IIто се носеје, то шиче, Ко ветар сеје, оаују жंине. Аво хоҺете да знате какав һе бити човев, навите шта ради, шта учи, на шта се навикава у школи. Пазите дал се развпјају у 円ему зле или добре стране. По томе мери се и будућвост варода.

Са тога бапи ово питање треоа претресати са највесоля пажном. Сроија је, вао што знало, учиниаа сразмерно доста жртана аа наставу народа. Неповољни појавт, којп изкршавају у иотове време, пораһају осноину сумиу, ta he жртве остати без sасдужене накнаде.

Ті жалоснп појави пекршанау бап у оним аа водима, који етоје нод етрожијия надзором државе и где се маадеж учи о трошку држанном.
spotokosil uap, cesu.

У сим ваводнэа продире дух нереда, дух раетројства, воје нени дуди сеју са отворепшн шавама но пароду. То су ьуди, којшма није права вера, што пе проповеда њнхову веру. То су лули, којиза су вриви Неманићп, што не уетројише Српеку дравану онако, како проповедају пови аруштвени апостоин, који се ругају савремевој науци, што не уеваја нихове мисли. Народіи зрелшји од нас и у нсвустиу, и у државнчвол sнану, оране се од овавовпх растројнияих друштвевих теорија. По несреһй те мисаи лако иријанају ва паш шарод, јер қао млад одағо ирима ббесак једиавости на ма п лажие. -

Ови нови аностоли старе осуђене Аруштвене вере кад не нађоше одзва код свесног света, навалиаи су на младеж но шнолама и успелш еу толико, да ђаци ве申 шишу по јаиним дистовима шротиву наставншна, цротнву наставе, на још у Аистовима, који објавбују рат свему, што служп за основу данашњег друштва, који објавбују рат држави, а штта је Сроија без државе, ништа друто, до ирвобитно дивье друштвено стање, у коме влада сшла и неправда.

Оставе ли ово стање и дабе, боже је затворити шволу мртвим кодем, него да иам стнарају умпу недовошчад (Чује се са свију етрана: Врао добро).

Но и опет зло је оставити бев лека.
Младеж је свуда младеж. За њу ирщјпа одаво све, што је прелазано каквом узвишеном мшсди за чонечанетво пІ слободу. Нмајмо давле то на уму, па немојмо иретерати у осуди, где су можда други внше гривн. Овде није питање о слободи, нити о

тиранији, ннти о бировратскнм, нан небировратсвля владяма. Oдле је питане само: може ди опстати щвола без реда, без аукторитета? Нереди у учитевској пкколи, у богословијш и земледеаској школи очпто повазују, да је тамо нестало реда, да је изчезло поштоване преми ниставницима и наставн, да је изгуббена воба за користан рад. Треба тежити да у држави влада слобода, али се у шдоли мора одржанати аукторатет. За прнмер узмио јелну нородицу. ІІта би било од ње, Бад би домаһин у свавом послу морао веһати с челадма? Тавва би се породщңа разтуриа. Дакде у држави тражимо слободу, а у шкоаи и породици одраанајмо аувторитет й аисциалиу.

Нрема свему томе ја о́и се слодио са мненем одборсвия, али налазим да би требало скупштина да изразн још ін своје сажалене $3 \Omega$ такве појаве. Даже пе треба, ништа радшти пошто је и влада изазвана тим појавима иредузела мере за поправку. У осталом влади треба останити одрешене руке да употреби сва средства те да поврате ред у школама. (Чује се са свију страна: Врло лобро).

Арагут. Ривнић велн: Нећу да говорим о томе дал је установа земледелске школе савршена иаи не. Треба говорити о ствари. Одо́ор се је морао драати нословнива. Предлоге могу подносити само носланици. Дакле нзјава ђака није предлог. Као жалба опет не може се узети, јер није опла пред надлежним миннстром. Зато трео́а прећи па дневни ред.

Рад. Миаошевиһ номаже Ризпића, и велй нзјава ђака вити се може усвојити вао предлог ни
 водило", на ни ђаци немогу одрецивати шта да им се предаје и вако.

Azс. Ковачевић похаже Іироһанца пз веди: Кад се није прспио на дневни ред, онда сам противан оноле, mio г. Pизнй xohe at ce пређе просто иреко ове ствари. Треба доказати јаввоме мнењу, да скушштива не нодржава онакве иризоре, вакве вндимо roд h, ка. Код вих чујемо де је један һаи нозивао ироьесора да му залуда ненали клинад у шнияу, бранеһи се у томе науком Христовом.

Зар то да трпимо и иропуштамо? Треба знатн: да ива детишства долази дечастно, младост, врелост и старост. Ђащи хоћеду да се маадост сравии са староmhy. То би бияо, тад ои једаи човек бпо вао другн; вад ои сви бнаи једних снојетва и лнсаи, једног знава и органныа. Нродужели се дакле ови призори, што рече г. Широһапац, абива he ce rod нас исти догадаји, којн й у осталом спету, воје несмем споуиьати.

Никола Крушежевй одговара: Није ово прва иридва те да се сумша у истиитост нанода ђачвих. Они су се жалнаи још од ире тодпне, писато је по нонинама и т. $\lambda$. Зато држиз, да шије до вых кривпца (жагор настаје и таква пика да му педаду rоворитн. Виуу неһемо да сдушамо).
II. Ђуричковиһ тражи ла се Крунеаевићу доиуети говорити (недају му).

Jевр. Maproвнh виче: Да се свani cacayma, иначе, нелі, идемо из скуишнине.

Председник пояива скупштину да саслуша говор Крупежевйа, вад му је дата реч.

Ния. Крупежевић гогори: Xоћу да кажем нешто о овој ствари (опет га иревндају). Мене није оичарао говор г. Пироћанца. Ја се прстим од негових начела и рукама іп ногама. Нико пе бега од добра, па ши ђаци.

Стев. Поповић свештеник одговара: Није аешо, кад је једаи свештения секретар и посланив па вели, да се прсти ногама. (Вичу: Доста је говорено).

Адам Богосављевић вели: Држим да жалба ђачка несадржава предлог, веһ јо права жалба. Oпи веле да има вемде, поју треба да раде, па је раде робијашии зато, пто професори незнаду да раде па недају нй ђацима. Дабе, они се жале, да им је на месец дана пред нспит изјављено, да ко имадне у резудтату оцену „врао добро," тај һе имати благодејање, остаяи не. Са тога су многи истерапи. Овавви ноступци пе доносе благостање. Дакле ја мислим да се Ђацима просто ограничава слобода говора и слободнији покрет удружењу ниховом. Према свему школу нетреба затворити но иреустројити.

Милован Спасић изјавьује сажалење, што се овакво што догаһа у заводу, воји је необходно нуждан. Наш је народ земьеделан иІ сточаран, па то треба гајпти и у самој школи. Без те шкоде неможе се развнти наша земљорадња. Завод је овај отворен тев пре три године. Зато се није могао ни учинити бог зна вакав уснех. Шочетаг је тежак.

Што се тиче зашто професори читају и иреводе из страних книга нема места.

Ми немамо своро никагову пољопривредну књнжевност, него се служимо књижевношһу других народа. Тади место да раде и усавршавају се, ври-

тикују протесоре. Нетреб́ дакле вишга говоритн, но пзјавнти сажалене према такви шојавима.

Јеврем Марговй шели, да нетреба пребацивати деци за погрешке. То треба оставити на страну. Питане је само: је ли ово предлог, нли жалба, и желили скушштин да говори? Ми можемо говорнти што хоћемо приватно, ал овде нетреба проповедати тсорије. Ја сматрам иросто да је иредлог прошо незавонитим путем, зато неможемо о њему пи говорити, већ нек се одбдци. (Чује се: доста је товорено).

Мил. Пироһапац одговара Марговићу да скупштнна има праьа да усвоји или одбаци одборски заквучак, има права да што избрише шли дода, па тако и овди скушштна може осудити начпн, пут, нојшм је потла младежи и гдедатп, да се тагви појаві одвдоне.

На питање председника, скушштина изјавп да је довољно обавештена и тако се усвоји одборско мнење, но коме се прелази на дневни ред.

Састанав је тако завбучен у 12 и по сахати у нодне. Сутрашњн заказан је у 9 сахати пре подпе, на вом Һе се решавати о неким иредлозима, доји су претрешени у одборима: тинансијсвом, законодавном, й за молбе п жалбе.

## 

Д. В. Јовановиһ.

## Cerperap.

Ур. Кнежевиц.
нодиисници:
М. Л. Глишиһ, Војин Радуловиһ, Сима Секулић, Петар Туричговиһ, Ђурђе І. Ђоровић, Петар Катић.

## CACTAHAK XXXV. <br> 27. Новембра 1875 голине <br> ITreicersas <br> Димитрије Јовановић. <br> cenfztal: <br> Нивола Крупежевй.

Присуствовали минетри : Прелседнив минист., министар просвете, министар финансије, иравде п војни.

Почетак седнице у 10 час. пзјутра.
Волеспи: Мидосав Bувомановиһ и Byjo Bacuh. Дошли су: Михаияо Смижанић и Паја Вуковић.

Бр. 349.
Секрет. Н. Крупежевиһ чита протовод 31. састанка.

Уcmaja се.
Ep. 350 .
Секрет. Стев. А. Поповиһ чпта предлог Уроша Кнежевиһа и остали : да се штаб из Чачга иремеети у Карановац.

Предс. вели, да је то ствар административна, а не вакопска, но сад he казати г. министар шта мисли о њој.

Министар војпи говори, да је то ствар чисто војна, административна и да је Чачак нао стратегијска тачка изабрат ; но жели да зна из војвх узрога то предлагачи хоhejy?
У. Кнежевиһ чита оиет иредяог.

Министар војви вели, да је то за њега нова стиар, но почем је комисија одређена, да на пзвесном плану преустројетва риди, зато нев се овај

иредлог да комисщјп жао материјал ; а да се неуuyhyje oдбору.

Предс. вели, кад влада пристаје нед јојсе да ma оцену.

Скупнтина уеваја.
Бp. 351.
Ceep. Стев. A. Поповић quта предлог Ниволе Малосавдевића и осталих, да се у срезу студеничком окр. чачанског й срезу јошаннчгом окр. ерушевачког устапови по једна барутана нз узрова, што Турци нападају нашу суву границу.

Минис. војпи каже, да је се о томе мислило, но нема се средства, али је наредио једној гомисији да поднесе шлан и нзвештај о подизању ручних магацина, иа вели да му се ово може предати вао материјал.

Скупштина усваја.
Бp. 352.
Сепр. У. Кнежешић чита предлог свој и аругова: да се установи пошта, која һе иһи непосредпо од Крагујевца Карановцу.

Скупштина упуһује одбору өинансијском.
Прелази се на двевии ред.

$$
\text { Бp. } 353 .
$$

Секр. Ст. А. Поповиһ чита интернелапију Ур. Квежевића и јошт 29 пославига, о злоупотребама ири војним набавкама.

Мин. војни каже, да о томе незна пишта, по постараће се да ирибави дата и да одговори на интериелацију.
У. Кнслевиһ рад обавештења вели, да је лане ова ствар испитивана и сва акға по овој ствари налазе се у министарству војном.

Ep. 354.
Мин. прос. вели, да је добио саучајно извештај од епиекона неготнеког и може одговорити на интернелацију Адама Богосаввевића и осталих (чита пзвештај) као што видите, вели, т. енископ је донста обидано црноречки, кнажевачки и алексиначки округ, а крајишсви шије, ітто је 1870. годнне, бно владин носланик на скупштнни, у даљем говору брани ениснона тим, шно он - Eпискои сало крајински пије сваке треце године обпиазно, а остале јесте, што је човек у годинама и што је бивао слаб, зато му то нетреб́а узимати у ногрешку.

Адам Богосавьевиһ, он каже да само од 1870 . године није обнлазно епархију, а да ицје ни ирве, ваһе Стојадин Радониь, коле је он казивао да не може и неће да излази, што му је одре申ено само 3 дук. дневно дијурие.

Стојадин Радонић потпуно потвриује говор Адазов.
II. Срећковић брани вдадику и догазује да га је видпо болесна у Бсограду и велн, да му је разлог уместан, што наводй да је бно болестан.

Іредс. пита, усваја ли скупштина да се преце на диевии ред?

Скупштина усваја.
А. Вогосавжевић, кағо да се пређе на дневни ред, кад човек довазује, да еиископ неће да излази у епархију, птто му је мала дијурна.

Мин. шинансије докавује, да вад свушштина реши да иристаје, не треба више понавьати тавва нитана.

Іредс. важе, да је свршепа ствар и познва известиода Гарашанина.

Бр. 355.
Навес. фмпан. одбора М. Г'арашанин тита мйшлене одо́орско, по предлогу Пегра Стевановиһа
 дају, које ғласи : да се овај нреддог упути владн на оцену.
II. Сгевановиһ велй, да овај иреддог као корпетан скупитнна треб́а да уевојш.

Скупштииа уеваја одо́орско мишлење.

$$
\text { Бр. } 356 .
$$

Пзвестнац чнинспјског одбора М. Гарашанип чпта предлог о вез九о́ану нодеду народве војске од Аврама Јовановића п осталих, и одборско мнсње које гласн : да се щреддог овај, вао уместан упути ваади па оцену.

Скупштина уеваја.
Ep. 357.
Пзвестнад М. Гарашанин, чита предяог Јенрема Illолуповиһа и осталих, да и општински судови званично служе се телеграфом беспиатно.

Одборско је мишлење: потреба ова није прева ви општа, дало има општина е телеграпсвин штацијама и е тога да се иређе на дневни ред.

Јеврем ІІодуповиһ велй да треба предлог усвојити, јер сељаку, вад се уграде во, може телеграфирати и лопов унатити, а иначе вмет би тражно сиромаху сељаву рубљу за телеграф. Међутим господа наручују шта да им се сиреми за ручаки трговац наручује вола.

Известилад М. Гараш. брани одборско мњење іи вели, да ово има свезу са буиетом, а буцет је веһ предан.

Јеврем Шолуповиһ те верује да ово има свеsу са буцетом, Браии свој предог и вели, ираво је дати општннама пошто севаци вајвнше спосе терете ради телетрафа.

Благоје Божић потномаже Јевр. IIолуповиһа, јер веди, кад се хоһе бандера да правп, овда се каже дај народ. Xohe ранноиранност, а ве само да се хасне варошн.

Нзв. Гараш. догазује да народу ннко небрани да тедеграфише.

Стојадин Радоњић потпомаже Благоја Божића и вели, кад народ гради, парод нека се и служи, а не само вароші, јер Пандирало и Грамада неһе никад добити поште и телеграфа. - Oи је иротив предлога.

नiocта Спужй палее, да одборено мыене није довожно разлозима потврешљено. То што у евнма општинама нема телеграєа није нпкакав разлог. Тражи да се усвоји иредлог.

Пзвестилац Тарашанин каже, да је ово минлеве одборско, он има ираво да га скупштини објашњава. Одоореви разлови могу бити довољни и недоводни, но скушштнна може донети спажпије разлоге , за ${ }^{\text {" }}$ плй „иротив". По Спужићевом захтевању лала би се баш ошим општинама, које имају телеграф, нека иривилегија. Одговарајући ІІодуповићу, вели: сељаку воји да због увраһепог вола руббу, нанлатиһе се од лопова, над се уваті.

## Пет. Стев. слаже се са Шолуповићем.

Ак. Ковачевић каже, да вад се учини крађа ваква у обштини, та обштина доставва државној власти, а ова одмах на захтевање телеграфише војој треба, а за приватна честитана иаи због шначе

накве ириватности плаћа се. - Ои је за одборско мњење.

Папја Стојановиһ не налази дововног разлога зашто је чинансијскй одоор овај предлог одбацно, кад у предлогу стоји: за званичап носао паввом надлежателству. - Посао који врши држави и обштина, један је. Пре су обштине плаћале п пошти зи шисма, а сад не, па тек обштини кад је шта нужно да јавн или да добави, нека се служп са телеграғом, јер то народ плаћа. Оп је за прелдог.

Раньо Тајсић, кад у свима обштинама нема телеграфа, по тек у неким а не може у свима нй да ита, онда ради равношравности, да се иредлог не усвоји, но да се пређе на дневпи ред.

Новак Мидишевиh raze, да се сааде са Illoлуповићем и за иредлог је.
K. Спужић хоһе да одговори Тарашанину.

Предс. кале му да има реч Јокановић.
Иаија Јокановић говори за иредлог.
Димитрије Катић каже, да о́и се телеграфом служиае сало неке обптине. - Оп је за одборско мвеве.

Рад. Милошевић говори, да вад би се обштинама дало да бесплатно телеграфишу, овда би се нагомилали послони у бевкопечпост, І пеои се вршили Аржавнн послови. Него за крађе треба безнаатно.

Војнн Радуловић слаже се са говором Илије Стојановића и пита, чија је општина? Cpпска. Чија је Србија? Наша. $\Lambda$ чији смо ми? Државни. Он је за преддог.

Јеврем Марковић каже, кад би се општинама то дало, онда оп се умножио посао и скупштина ои морала одобрити министру већи бущет. Он је за одборско мвеше.
М. ГАишиһ каже, да не стоји то, да he сало варошке ооттане слузити телеграфом, него Һе и сеосде іи зато треба то общтинама датт. ИІ ако J. Марвовић наае, да ће се посао умножити, инак не треба общтнне лшшавати тог ирава. Оп је да се иредлог усвоји.

Јавол Павовиһ говори, да об́штнне не врше ьриватне но државне, народие послове в вато је за предлог. Ако се вели носао умножи, народ не опет иматв вористи, јер he се ствари брже отпраижати.

Известиааң М. Гарашании одговарајући предговорниву нели, ако се обштннала даде да безнлатно тедеграяншу, онда треб́а бувет повнени у оноливо, укодико је аржава рачунала да һе пмати прихода од тедегража, а посде пझадне мање.

下. Спулић одгонарајући Гарананину вели, да ово нмје иикавва привилегщја. Привиленија је вели, то: кал ја имам једно исто што и ви ияите, па се меши завоном даје да ја имам користи од тога, а вама се веда. Обштине, доје имају телеграゅ, служиһе се, а обптине поје вемај\%, слу жиће се тавође вад узимају.

І. Ђуричвовић вели, да се обштина и сматра пао наддежатедство. Шосао се веће умножити. Управо щто су обштине щрево државне власти чиниае, оне be caд came, а ми п хоһемо да су обштине самосталније. Обштине све ни за 50 год. телеграя нсһе шмати, али зар зато ла се не шолзују ни оне, које имају. Он је за иреддот.

Араг. Риянић вели, да по предлогу Полуповића биће равноправност, јер he се саужиии телеграшом и оне које га имају, а и које га немају.

Само реч "об́штине" да се зачени са „обптински судови," он је за пред.дог
Б. Торовн点 заже, да су ва предог само они носланщц, воји щлају телеграшске штацаје. Но кад се пемогу саужити и ове обштше, воје шемају теаеграф. Он је иротиван предаогу.

Њ. Милетиһ, над сло дали обштниала да се са нонтом у вваничин пословима бевнатно сауже, овда им треб́а дати и тедеграф. - Hосао се пеһе умпожити, јер ие се само зваиичши послови отиравватн. Он је за предлог.
II. Cpehsomi важе, да но овоме ногло би се захтевати да се и делжанцем бадана ко возн. Он је за одоборено мнеше, а против предога из разлона одборових.

Министар финансије говори, , на нетреба о невој ствари судити са тог завидвивот гдедишта, вад ја пемам нек пемап ни тп, нето треба гдедати, је ли стиар од општег интереса. Невддм вели, да је о тој ствари саслушан надлежни министар, на не треба сад то да се реши. Номиве једаи средви пут, да срез номогне аржавној васи у помоћ, па да обштнне имају ираво у хитним вианичним пословима слудити се телеграчом безнатно, на и ако о́и то бнло, можда би требало означити понменце те хитне и важне саучајене.

Дале вели, да треб́а шмати на уму и Воровиһев разлог, што су неве ближе, а неве даже оо́ штине телеграфу. Но инак и воје су даље имале би користи, јер би се обишдо дангублене вод среске власти.

Почем по овој стнари пшје саслушан миннетар, то треба решитн, наи да се врати одбору, наи ла се да вади ва одену.

Павес. М. Гараш. одгопарајуһи минетру тни. велш, да одбор, кад решава да се прено предлога пређе на днепии ред, немора ноаинати министра ради сасаушања.

Мин. финансије каже, да ои не чини ирекор о, $\quad$ орру.

Извес. М. Гаран̈. Aro се иредог упути ва, ди на оцеду, онда би тробало да се зове министар, а нема смисла ta се враћа у одбор, јер је идо́ор једнол решіо.

На питаше председинкво скуиштииа рече да је лонояно обавештена.

Преде. поставва питаша, но прекпдају га са : нirje raso!

Мивнетар финанспје, влада се пепротиви овом иредлогу, но само вели, да није довоыно обавештена. Нео́п требало одбити предлог, гди може бити, подовнна је посланнва „за," а ноловнна „иротив." Умесно о́ о́ило зауставити од решеша, па да се боље пспита, но да ли у одо́ору, или да се да влади на оцену, ви решите.
F. Спуджић је зато, да шде одбору, да се министар саслуша.

Иsв. Г'араш. довазује да мипистар пије се моpao саслушавати.

Ћ. Cпужиһ, јеет, али свупштина је вояна ла иреда влади.

Председник, објашњавајућн своје предлагано нитане вели, зато сам казао овако : во је зато да

се овај иредлог узме у нево приврине нена седи: а ко је да се о, йаци, нева устане, јер вад би ка3a0: Ro je $3 a$ предлог, a to je rротие предлоға, опдя би свупитина донела једно одсечно зак.гуче-
 својим решенем обвезала владу.
J. HLолуповиһ доваауј, да је скупитини ета
 влада саслуша.

Известнаад М. Гаратанин пеоспорава да је скупитина етарија од одбора. Но павестиод вије тако rosopho нa пamet, но mто тако sakoн веди. Iредог се та玉оде може вратнти одоору, но ствар није тако аяпдетена, да оводигом дебатом неможемо обанептени ботн. А и вАада може внатн, може ли примити овај предаог ияй не. П премя томе може се положити питање: го је за мњ ве, одбореко, а Ro je at ce dit baada ma onemy.

 a ко је против тога, нек устame. Неви устају, а некі седе. Виду: већина стоји, већнна седи. Тражи се да се гласа попменце.

Шредседнин, сад $九 \mathrm{y}$ да питан, ко је sa то да се предлин одбащz, нека седп; а ко је за то, да се по овоме предлогу и даяе ради, тај нек уетане. Миопи устају, онет се невна веһина.

Министар финансије, вротив положеног питана ницо није неалдовоьап, но само се неана гди је веhшна. Дa учинимо са, пробу, па нева уетапу опи, који су за предлог, а нека седе они, воји су против преддога. (Тражи се попменде гласане).

Председник, седите, гдасаће се поименце.
А. Ковачевић важе, да питање треба да буде јасно и разговетно и пита, хоће ли се оваво питаті: „ко је за одборско мнене да каже „за, " а ко је да се одложи ирсдлог, да се каже „против?*

Председииг овако hу, нао и при седању и устајању, да положим питање : ко је ва одборско мњене да се одбаци иредлог нева каже „за, " а во је да се неодбаци нека каже „против. ${ }^{4}$

Радован Мидошевиһ говори, да ко је за преддог нев паже „за," а ко није нек каже „против.*

Председник, седањем и устајањем гласање брао је сумњиво. Питање је јасно. Ко је за то, да се предлог одбади каваће „яа, ${ }^{\text {a }}$ а ко је да се не одбаци казаће „против."
Р. Алимпић, заиста је јасвије да онај, који је за предлог наже: „за, " а воји је противан преддогу каже: „"ротив."

Министар просвете, мислим ово he питање бити најбове, во је за предлог, а против одборевог мнења, нека каже „за," а ко је за одборско мнење а против иредлога нека каже „иротив."

Председвик говори у придог своме положенох питању.

Јеврем Марғовић, онда нев је овагво питање: ко је за одборско мњење, нека каже „за. " Жагор. Председиик даје четврт сахата одмора.

## После одмора.

Председник постанла питање: Ко је ва то да се овај предлог упути одбору минансиском, нека каже „ $3 \mathrm{a},{ }^{4}$ а ко је за то, да се одбаци, нека каже „против."


Настаје гаасане. Гласало је свега 105 посланива. Четири иису гласалп. Гласало је 56 „за" а 44 „против." Предлог се упуһује कинансиском одбору да саслуша миниетра.

$$
\text { Bp. } 358 .
$$

Известиаац финан. одбора М. Гарашании чита предлог и одборско мњене о пензијп Јоке кһери Bace Чарапиһа бии. војводе. Мшене пласп: да се предаог усвојп.

Скуиштина уеваја.
Бp. 359.
Нзвести, Мад М. Гарашанин чита предлог п одборего мњене, да се Стевану Пешиһу пензионир. вовтролору зиннетаретва војеног, из араавие васе поврати 3731 гр. нор. Одборсво је мвене: да се иредлог примм.

Скупшнна усваја премог.
Ep. 360.
Пзвестидад М. Гарашия чита одборево мьење: да се Мидовану Псјчиновпіу, уиравите.ьу кнежевог двора, урачунају и оне године службе, које је ировео вао неуказни двороуиранитеж.

Скупптина усваја.

## Бр. 361.

Пзвестиаиц М. Гарашанин чпта одб́ореко мњене: да се 7595 гр. и 16 пара пор. утрошених на плату нрактиканата и дијурниста министарства фннансије не одобри.

Министар финансије објаснааа да се тај нздатак тиче његовог предходника. Знамо да је бупет закон, но и приватном чонеку, може да се деси, да неку суму одреди на неки посао, али појави се

потреба, те се потроши на аругу це.ь. Иаи је нешо мислио да потроши на пзвеспу це.ь оводико и оноаико, или новаже се потреба те щрекорачи. Народва пословида веди „нужда закон меша."

Понис није чшњен за 6 година. Мииистар га је морао учинити. Радии снага цривемено је умножена, па је п буиет прекорачен.

Нетниа министар је треб́а да се об́рати дрқарноя санету. On то пије учинио, и то лу се може зауерити. Мисли да би и други зинистар војп би био на веговом жесту морао бушет преворачити. Зато нев свупштнна одобри.

Миаош Глишй: Због тога, што је министар охашно, да иште одобрене од држанног савета шта зу драго. Али што је мииистар шлаћао дајуриистима $200-300$ талира, вад се тај посао могао вршнги са практикантима од 100 талпра?

Министао финансије сумња да је толнко плаһано
Aкc. Коваченић: У уставу је врло вратва одтоворност министарсва. Министар је могао тражити одобреша од држ. савета. Мишистар није тазда, но само управвач. Оп је учинио противно уетаву и закону. Говори о узиману Булгарисовог мишесаретва у Грчкој на одговор. Оп је аа одбореко мвене.

Драг. Ризииһ догазује, да радиа снага при овој пописној комиспји није могла бити већа, но 1866. год. А тад су узнмати нисари из ванцеларија и иравтиканти из судова. Тражи да се неодобри издатав парочито и за то, што није тражено одобреше од савета.

Плија Мојић наже да је министар ирекорачио буџет, а тим је учинно противу устава и постојећег закона.

Минпстар финансије одговарајућп Ковачевиһу, вели: То стоји да је ломаһин друго а министар Аруго. Али министар је на нени начин нуномоһник домаһинов, па ако оһе да заступа интересе домаћинове, он може доһи у положај, да преворачи одређену суму, као и домаћин.

Одговарајуди Ризнину вели: да су се пре могли узимати чиноввици из канцеларија, јер посао по канцеларџјама није био тако умножен, али сад не. То стоји да буцет не треба иреворачити и треба тражити одговора од онога, воји то учини, но инак треба имати на уму да могу доћи и случајеви, где се то мора учинити.

Председнив ставља на гласање: Ко је за предлог владин, да се призна, тај нека седи; а ко је противап, нев устапе. Ведика веһина устајс.

Предлог је одбачен.
Председник јивда да су сад на рсду неки предмети из законодавног одб́ора.

## Бр. 362.

Известидац законодавног одбора Авс. Ковачевић чнта одборсво знење по предлогу Ниноле Крунежевића посланика да се §265. закона грацанск. измени. Мњење гласи: да се преко предлога прюђе на дневни ред.

Јеврем IIIодупови доказује, да оно што вода одрони, било за брже наи краһе време, треба да је овога, чије је одроњено; јер друти вити је вупио, нити се застарелошћу моае користити. Каже да се у нетовом црају таво и суди. Оп је за предлог.

Дим. Матиһ каже да јелна цела глава $y$ нашен грађ. завонику говори о више, па и о томе саучају. Доказује са стране законсве, да је одбор имао ираво, што је тано решио.

Илија Ратајац вели да он живи прај Мораве. Доиста за $4-5$ година једноме човеку однесе ово 50 плугова земье, па другом донесе и тиме се ведива неправда невима чини. И ту ннкатвог завона нема. Тражи да се предлог прими, јер није право, да једни уживају а други скапавају.

Раден. Арагојевиһ каже да је завон добар и кад ои се предмет усвојио, ьуди око Мораве издоднаи ои се парницама. За оло́орсно је мњење.

Ния. Крупежевиһ орани свој предлог и вели: За то, што висам параграфлија, не могу параграФима ни довазивати; но хоћу да товорим о томе како се у вароду суди. Доиста то стоји, да један вомщија има на једној страни Морапе 10 дана орана, а други на другој страни само један дан. Оба имају тапије. Кроз $3-4$ године сва 10 дана преьу на аругу етрану и тако, онај што је имио јелан дан, сад има 11 дана, а онај што је имао 10 , нема ни једног, но остане му тапија без земже. Јели у закону право написано, незнам, али народу се неправо суди.

Авс. Ковачевић брани одборско мњење тим, што овде није предлог о томе, кад вода насилно одкине sемљу и пренесе на другу страну, но кад се постепено земља одроњава, а то се пе може знати чија је, јер господари нису ударидй марве на песав.

Председник напомиње да министар није саслушан по овоме деду, па постаньа питање: Ко је за преддог да се врати одбору . . . Жагор.

Aвс. Ковачевић: Нек се гааса: Ко је аа иреллог, а во је да се одбаци.

Шредседниқ вели Ковачевићу, да није тако.
Мид. Гарашания: Најбоме је да се одб́ореко мыеве стави на гласане.

Mинистар фннансцје: И вдада није противна нитању: Xоһе лн да се ирими одб́орско мњење шаи не.

Председния ставьа иа гасање: Fо је за иреддот одоорени, нек устане. Belıна уетаје. Іредлог се одбацује.

$$
\text { Ep. } 363 .
$$

Пзвестилац $\Lambda$. Ковачевнһ чита одборско мњене, да по шреллогу Владислава Павловиһа и другова, влада ноднесе шормалан иредлог о укнвуदу S гр. чар. за печат, што се шааћало протојерејима.

Мијајло Радосаввевиһ: Да се увине п за настојнике манастирске.

Aраг. Ризвй је за предаот.
Дииитрије Милојкопй ирота: Аво је ради уптеде, и ја прастајем да се уштеди. Но протојереји нису наметути народу сриском. Протојереји су поетавыени но опрузима 1839. год. Тада пм је дато 100 талира на шже канцеларија и вршења надзора над свештенством, па то ін данае тако стоји, и ако је 185̄6. год., вад сам ја постао прота, бнло само 300 нумера, а сад је нарасло на 1500 нумера щротојерејске коресподенције. Г. 1853. одрећено је иротојерсјмма од вепчања 8 rр. и ја мислим да то свуиштина неһе укидати, јер онда се укщда могућност да об́тану протојереји.

Јеяр. Марковиһ вели да проте имају п друге приходе: дате су им најбо.ьс парохпје и папелани y помоћ.
М. Мидовановй: Доиста проте вису наметнуте народу, али пма и зноунотребе прн нанлаһшвану. Проте пмају п посла, али су и паграһени. Ов је за одборско мнеше.

Ірсдсединк иита: Је аи скупштина доводно обавештена? (Чује се: Јесте.)

Министар просвете признаје да се може тај аздатаг да укине, кад се у народу осећа потреба и није иротивно устаиу. Но пма један разлог да се не укине, а да се ни чпм незалени. Кад би се одузела та плата протојерејима, онда би ослабно надзор на, свештешствоя, који је потребан ради тога да евентенетво остане верно познву свом іІ да одговара наравствености. Проте су нмалй у невим окрувиая знатан ириход, на увннути без замене неправичво је. Предаже: да проте по свршетку тоднне поднесу тачан рачуп, полико је шмало венчаница, на овружне власти да разрежу на парохијане. (Вичу: Нећемо. Велики жагор). Због тога, нто проте пабавдају сами канцеларисви материјал, што морају да обилазе оцруг, мало је што имају 100 талира; но да се учини замена, макар п мало, само да се сасвим не укида.

Шред. станда на гласање: Ко је за предлог, нека сеци, а ко је иротив, нек устане.

Минис. иросвете говори да свушштина не може укинут један издатак, који је ваконом регудисап, јер је сотребаи и пристанак вдаде, но нек се упути надй ва одену. (Вичу: Пеһемо, нећемо).

Пзгестилаң А. Ковачевић вазује мњеве одбора.
Mиистар просвете мисли да треб́а предлог упутити влади, али без тачног означења у вом смиеду.
М. Л. ГАищић: Узмите форму каку хоһете, само нек се вна то, да народ неће да плаћа више тавсу за печат.

Mнистар финанспје казује да влада не може пристати да предлог у таввој форми прими.

Іредс. каже, да разговор може бити само о гласану, а не о ствари.
К. Спужић говори да о овакој важиој ствари скупштина, као снага народа, не сме да се титра. Одбор је решио и свушштина треба да реши.

Мив. фин.: Ако скупштина овим хоһе да намете нешто влади, што она неможе да прими, онда влада мора дати оставеу.

Коста Спужић: Bрло добро. Свупттина хоһе да одржи мишлење одборсво, а то је да влада додесе пројект.

Мин. тинансије: Влада ће донети пројеьт, али гад се важе, да се укине такса, то се вльди заповеда.

Јован Димитријевић доказује да осим тгга што јс завоном утврђено плаћање, у овом печяту има нешто и религијозног питања.

Прелседник напомиње да треба ладно раасудІти о овој ствари. Даже обавештава скупштину, да кад скушштива рекне да усваја неки иредлог, она га не усваја од речи до речи, јер ова нема права да доноси формалии предлог; но сано важе да је то шено мишдење, а вдада he сьставити пројект.

Араг. Ризниद каже да треба дати вльди, да донесе Формални иредлог.

Министар просвете: Кад вдада поднесе пројевт, бине опет разговора. Сад нека се упути влади на оцену.

Милосав Марвовић говори да је једаниут ствар евршена.

Шредседнив министарства: Ово није политичво шитање, да се о њему води толива дебата.

Ви га упутите влади да донесе тормални цреддог, а ви имате права да га и носле ңепите.

Председнии ставьа на питање: Ко је зато, да се преда влали, да поднесе формалан предлог, нека седі, а ко је против нек устане. Сви седе. Сауиптина усваја предлог. Седница је савдучена у 1 сахат по подне, а заказана сутра у 9 часова изјутра. -

## Cexperap,

Uррелсеявит,
A. B. Јовановй.

## Нвк. Крупежевй.

## нодписници:

Војин Радуловић, Сима Секулиһ, Шетар Ђуричвовић, 'Ђорһе Боровић, Петар Катић, М. А. Гиишић.

## CACTAMAF XXXVI.

25. Новембра 1875. год. у Веограду. uprackatian
Димитрије Ђ. Јовановић.
ckrpgtap

Стеван Д. Поповиł.
ОА министара присуствовали: г.г. мин. иросвете, правде, грађевина и споьашњих дела.

ОА посланива нису дошли они, који и последвег састанва нису биди.

Ep. 364.
Cerpetap На. Crojaноинһ чита протовол 32. caстаика. На дсти примети Мил. Мияовановиһ, да је он газао, да се сви бескућници и сви без ванимана, који логу чинити вла кад вуди домаћини оду я
 младиһн од 18 год. за које ов на речи није изустио. Још иримети Јеврем ІІолупвиһ, да је он поводом познате своје питериелације рекао : „аво нема новада у миннстаретву, а оно су у ужичвон дачелетву, јер су од народа нокушени: Шосле још неколико речи од стране секретара, председника и Мил. Миловановића, усвоји се цротокол 32. састанва. -

$$
\text { Бр. } 365 .
$$

Секретар Н. Крушежевић чпта питане Милије Урошенића на миниетра просвете о томе: што се $y^{\text {ро }}$ Зајечару не заводи III. и IV. разред реалке.


## Бр. 366.

Секретар Н. Круиежевић чита интерпелацвју Петра Катића и јоп 8 -рице због владике Мојсија а имено: 1. да ли је истинит акт гл. воитроле од 13. Маја 1871. г. В.е 1131, поји је објавьен преко новина; 2. ако је истинит, да ли је оним делима г. Мојсија ването уштрба верп; 3. зашто г. Мојсије није дат досада суду на осуду; 4. мислиди влада, да онаква дела треба државном милошћу награђивати, и б. је ли пстина, да је архијерејсви сабор решио, да се г. Мојепје врати у дјејствителност.

Мин. просвете примеһује, да је и ова интерпелаңпја поднета у форми оне ивтерпелације, која

је неки даи одбачена. Посланици - шнтернеданти веле: да јелан ешисгои „носи матан врст ва својия грешним ирсима.* Ово је недостојво да капу носланици за дице, које није судоя оглашено да је учппио привично дело. Како ногу посланици узимати на се варактер судије? Мпнистар тражии да се скупштина огради иротив оних израза у шнтерпелацији; ниаче чристаје, да на ову одговори, ношто се упути одбору.
II. Катић налази, да може п сме казати оно што се каже у јавним листовнма. За Мојсија је требало да је дотичви министар ствар одмах извидео и спровео суду, који бп изрекао: крив наи невии. Не подрнва се вера оним изравима, вао што веля т. министар, већ онакиим делима. Са свны је на месту ово пто стоји у интериелацији, јер прси епискона Мојсија грешне су донде, довле их пред судом не оправда.
К. Спужић: По нословнику онај нослания, гоји изнесе нешто на чиноншива, лора то доказати и зато he одговорати. Г. министар вели, да се износн нешто за т. Мојсија, што не постоји. Azo је тако, интернеланат he одговарати. Свавојапо питању има уеста. Ако је во крив, не треба га штедети, а авоје прав r. епискои, он he се опрзвдати и тим боже по шега.

Ағс. Ковачевић прияећује г. Катићу, да лије баш све истина што се пине по новиназа, вао н. ир. у "Ст. Ослобођењу," које наяиьа скушштину „дутком на дроту комедијаша" шаи је зове „сирота скупштина," „јадан народ" пт т. д. Прима ли скупштина то све, пито се ишые по новинама? Овде се сад не говори о једном лицу, већ о установи, о мо-

ралу, о цркви, о свему оном што свак ноштује и штто се мора поштовати.
II. Катй. Није пеосновано оно што је он изнео, јер су у јавних листовнма и шакта набројена; штампано је писмо главне контроле под нумером, постоји ислеђене итд. Министар ту треба да чини оно што закон налаже, јер ту није без ничега.

Адам Богосавьевић налази, да се овом интерислацијом нй мадо вера не напада, него се баш брани. Брани се крст, јер се иита, зашто га носе грешне прсп?
Р. Тајсиһ примећује, кад се уошште нешто изнесе на векога, а власт не чини ништа, овда је у народу мишлење, да је оно лице крпво. Нико, па ни представник црнве, немоае се оставити нсоправдан, кад се јавно обзнани за привца. Зато они изрази нек остану, јер ја, вели, незнам, како һу се друкчије изразити за његов грех. (Жагор).

Јев. Шолуповић, Завон постоји за оне гоји су пред њим згрешиаи. Нигом се не може грех наметути донде, докле се то судом не докаже. Закон ваља поштовати, мимо закона не можемо изрицати дакав је ко. Довле суд не гаке, да је епискои нрив, дошде и ми не смемо говорити о његовим грешним прсима. Зато ваља они изрази да се избришу, иначе интерпелацији има места.
B. Радуловић неће нивога да брани, но само мисли, да не треба да смо овде и законодавци и судијс. Докде се судом не доваже, не треба да кажемо коме: „ти си грещнив." Не доликује законодавцима, да се сдуже са тим изразима. Шта ће други на то да каже? Сваки be нас осудити. Због

оних ияраза, треба да се ивтериелацвја олбаци и пређе на дневни ред.
М. Мнловановић чуди се, штто се толики говор води. Г. министар је рекао, да ствар иде одбору; само је ирияетио, да има вређајућих речи. У гавв ном је све свршено, почем ъе то опет доһи иред нас из одбора, иа онда ће се доста товорити. Зато, нек сад иде одо́ору. (Чује се: Тако је).

Министар просвете примећује г. Cпужиһу, Катићу и Адаму Богосављевиюу, да он не тражи одбацивање интерпеладије, већ је само питао, је ли ствар суђена и пресуђена тако, да она изрека може остати у питерпелаңији. Том се ияревом пресуђује кавав је во. Кад се каже: вадпва Мојсије носи крет на грешним ирсима, онда је он осуђен, и нашто онда тражнти извићење? Сриска скупштина пеможе допустати, да се унапред изриче нешто погрдно, што није досуђено. Хоһе аи одобрити сриска скупштина, да данас сутра навове једап носланик овог или миниетра заиюовцем, пре него што су надлежпи судови и једну реч рекли ? То ня може бити. Зато треба скупштина да тражи одинтерпеланата, да оне своје речи узму натраг, иа онда нека иде ствар одбору.

Што неви посланици веле, да јавно мњене тако вао и интерпеланти мисаи о гос. Мојсију, ја бнх , вели г. мииистар, sапитао: шта је то јавно мњеве ? То није означено ни у једној зем.яи. Неки мисле, да је јавно мнене оио, пто се по новинама нише. Колиго је у нас новина? Да лй 500 као у Француској, ияи 2000 као у Немачвој? Па и тамо се у ваконодавном телу не дозвољавају погрдне речи,

нити се сме узимати нево гао осуђен, довае нвје осуђен. У име достојанетва саме свупштнне тражи да се изоставе поменути изрази.
II. Катић пзјаввује, да не пристаје на брисане и вели да он вніе Сроип који би шшао на омалоуважавање вере, веһ је Сро́ии, гоји хоће, да се вера и од сад поштује вао што треба. Он сматра да је грешан онај, који би носио свештеничве внакове, а неб́и их оио доетојан.

Министар цросвете узима да важе шоследњу реч. Ствар је јасна, тра木и се да се опе речи из интерпелаңије изоришу и да се скупштина огради противу њнх. - Пначе се ннтерпелацпји нико не нротиен.

Председник ставьа етвар на гаасање, но почем је сумњиво, да ли је веһина устала шли седела, тражи се да се гааса поимпце. Пре него што се томе приступило, иајави II. ћатић да за ғубав неке г. г. носланиқа изостапла оне речи: „носи заатан врст на својим грешним ирсима."

Иптернедација се упућује загонодавном одб́ору.

$$
\text { Sp. } 367 .
$$

Сепр. Н. Крупежсвиһ чита интерпелацију Ал. Богосавдевића и још двојице, на мишистра грађевнна о толе: волико износи предрачун за Һущрију на поречьој реңи, колико је до сад покупьено новаца од варода и кад ве се отпочети грађеве моста.

Упућује се одбору за молбе п палб́е.
Бр. 368.
Секр. Н. Крупежевиһ чита предлог Вдад. Павловића и још 12 посланика: 1. Да сви приватни поверноди севачвн морају чекати 6 година с 8 на

100 годишнен интереса за шспаалом дуга, пошто се осигурају на пмане дужнпково, п 2. По петеку 6 год. да се ненеплаћсни дугови нанлате судскнм путем.
M. Cnaenh иримеһује, да наје осповано, штто иредлагачп веле, да је пап земьорадничви народ презадужен. Тим се уо́ија кредит народу, а и везьа се наша у скушптини ноннжава. Зато тражи, да се горне речи иабришу.
J. димитријевия тражи, да се предлог одб́аци, јер постојп завон о томе.

Скупштина одаучи веһнном својод, да се предлог упути законодавном одбору.

$$
\text { Бр. } 369 .
$$

Пре него тыто се ирефе ва дневни ред, запнта П. Туричговић, зашто се не пзноси пред скупштину иредлон о проширењу суцења општивских власти, кад је свршеи у одбору.

Председнив одгозара, да һе скоро доћи пред едупптину, као што је пзвештен од г, мин. председника.
II. Буричвовић пајаввује, да се умоли влада, Аа тај иредлог што ире пзнесе ва иретресаве.

Бр. 370.
М. Радовановиһ шита, запто се није прочитала негова интериелација ?

Секр. Н. Крунеженић ирочшта ннтерпеладију М. Радовановића о томе : каво су се ногда гг. Чуwй и Іиро申анад мимо sавона о уетројству касацпоног суда поставнти за чланове I. пласе, ире но што су онли чланови II. класе.
$\mathrm{Y}_{\text {пућује се вадонодавном одбору. }}$ сед
(Iрелазп се на дневии ред).

Бр. 371.
Аксептије Ковачевыһ известилап законодавног одо́ора, чита вакоје одбор разгледао иредаог Жике Миленовића и другова, да свава норесна гдава без раздшве плаћа ув данак полугодишње по 3 гр. ч. свештешицима у име бира, воји је до сада у селима дават у житу п како је одбор нашао, да влада треба да предложи измену дотичне таксе, но тако, да се по 4 rp . ч. у име о́ира наплаћује.

Ар. Ризнић није за одборски предлог, јер се њия повишава свештенички бпр на 8 гр. годишые, а по закону је ло сад било и по варошима ІІ варошицаมа по 6 гр. ч.
М. Петровиһ напомине, да се и од предлагача тражи 6 гр.; само је одбор повисно на 8 гр. И он је за предлог.

Миј. Радосављевиһ предлаже, да се остави општинама, да оне дају за бир жито щии у новпу по 6 гр. ч., само да се тај вовац не вупи уз данак, већ пре шли после. Кад се куии уз давав, дудима се чнніи да је много и да је веһи прирез него п норез.
ж. Миденовиһ напомине, да је његов преддог за 3 гр. ч. као што је и по варошима, јер ве увиђа зашто би ту бидо разливе нзмефу вароши и села. Сви треба подједнако ио 6 гр. да нлаһамо, а не варошани по 6 , а се.ьаци по 8 илии по 12 гр. бира. Као што се може парошки свештеник да издржава са 6 тр. тако може и сељачви, јер и ои има у селу њиву п аиваду и друго као и се.ан.

Аксентије Ковачевй разлаже одборске побуде за 8 rр. у име оира. Одбор је имао на уму, да се

сал у име бира даје 12 ока жита, а то је, но 24 паре ова, равно 8 гр. Кукуруз је дуват стотина. Кад се још помисаи, да сваки мора донети бир опщтинској куһи, онда изидази, да неһе за народ дангубно бпти, кад отночне бнр давати у новцу. да би се пароду олакшало и да ои се свештеници с народом уираво измирияи, одбор је одредио 8 гр. за бир.

Милос. Ве.ьбовић. Бир се свештенички не куши свуд подједнако. Пегде се пааһа у новцу, а негде се даје у храни. Понегде вад свештеник види, да је храна јевтина, неће бира те тодине, већ га остави за годнну кад храни носкуши, ияи тражи у новцу. Зато је најбоље, да се бир свуд изједначи и да буде но одборском 2 цв.
Н. Крупежевић објашњава Жнки Миленовићу раздиву измефу сежачког и варошког оира. Кад је изишла наредба о оиру 1851. године, тада је бнла по 12 пр. ока жига. Онда су сеоски свештеници примали мине од 6 гр., маше од варошвих свештеника, и то је бида неправда. Доцније је храна поскупела и онда су сеоски свештеници ирималй у хапи ните но варошви. Једно се другну нзравнава. Хоһе ли бир бнти 6 наи 8 гр. о томе као интересован неће да говори. То је чисто народна ствар, на народ нек реши каво хоће.
М. Мпловановић пита, како може одбор предлагачеву ствар мењати. Предагач је иредложио 6 гр. п пије пристао на повншаване. И он је за 6 гр., јер свештеници нанааһују сада но 12 гр. кад нм се бир не даје у житу. Особито толиво траже urotokoair lasp, cayk.

0 м мaca, не rледеһи, да ди маса има што год шли нема. -

Ј. Шолушовић. Предлогом се шде ва то, да се изравна бир сеоски са варошвим, јер варошани дају $6 \mathrm{rp}$. у новцу, а сељаци 12 ока жита. Кад предлог иде на то, да свуд буде но 6 тр., онда одбор није имао ирава мењати мисао предагачсву, тим мане, щто би се онда и закон мењао, а то иредлагач пе жели. Жеља се није попазала, да се бир свештеницима повпшује ; зато чек је 6 rp , за села и за вароши.

Aвс. Копаченић одговара иредговорнмқима, да одбор не ради ни аа себ́е ни яа предлагача, већ за општу ствар. Овде се не парничи, те да тражи један оволико, а други онолико, већ се овле доносе закони за све. Дешава се, да у одбор дофе нечијии цредлог сасвим неформулисан, па зар да се због тога одбаци, аво је у вему нначе нечега доброг? Тано и овде: одбор је нашао, да у предлогу има нечега доброг и да га у тлавном ваља усвојити. Одбор само треба, да с побудама ноткрепи своје мишлење, па ма се и пе зауставю на самом предлогу, а скупштинско је, да усвоји предлог иаи одборсен нзвештај.

Илија Стојавовић. Својим предлогом није шшао одбор на веһу плату, веһ да скине нешто народу. Има крајева где ретко добро жито роди и где је товар увек 80 наи 100 нли и 150 гр. ч. Јелна пореска глава мора ва 12 ова жига да пати 12 шли 18 rp . и онда је свештенигу у интересу, да узима жито за бир, но пароду је тешко, 6 гр, пак не иде у име бира, јер постоји завон да се даје 12 опа

жита й да би се то утврдидо, треба на то и вдада да пристане. Зато је одо́ор узео средиву, т. ј. 8 гр. чаріІ.

Рад. Мплошевић. Предлогом иредлагачевим шде се на равнощравност изяеђу народа по селима й варошима и да се свештеничви бир претвори у новац, а ла се не даје више - као спахијама - у житу. Далево је боље платити одсеком у новцу вао што је и за остале свештеничке послове, вао : крштење, опело итд. кад није било сре申е, да се тај бир сасвим укине.
А. Катић. По досадањем начину купьења бира народ се излаже већем тропву пего што и сам бщр вреди. Предлог је врдо уместаи, да се сеоски свештеници пзравнају са варошвпм.

Живво पолић налази такоде да је преддог добар. Он је као кмет виђао, како му сежак дође са житом и пита: је лй ово жито добро за бир, јер га свештения неһе да узме. Зато нек је бир 6 rp. чарш.

Адам Богосавлевиһ примеһује, да попови ирема својој дужности могу радити и своје по.ске посдове. Зато им је 6 гр. и одвише.

Равко Тајсиһ објашвава ноделу измеһу варошвих и сеоскпх свештеника. Он вели, да варопки свештепик може за дан обпии $30-40$ куһа а да ни цинеяе не оваља. Коњ му не треба, врети данас по 15. деце. Напротив сеоски свештениқ има да пде само од куһе до црғве по два до $3-4$ сата, и потолико још да трчй па крај своје парохије. Њему насу 3 гр. деста. По томе одбор увео је пеку средину нзмеђу 6 и 12 гр. т. ј. 8 гр. Дакле једно с

тога, а друго и с тога, што чиновници боле стоје и добијају временом све више одбор је нашао: да вава осам грота одредити.

Жика Миленовић неразуме, зашто је одбор одредио више но што је у предлогу. Сад вије више он иредагач, већ одбор. Даке у пзлатању зашто је поднео овакав предлог, ирича, како је за три четири године свога вметовања вушо бир само од пореских гадва. Кад је дошао у општину неки мдади поп, и кад му је кмет иредао бир у житу, он је тражно, да му нокупи бир од свију измећара. Кад говорник као кмет то иије учини, нопа та је тужпо капетану. Ту буде одоијен. Затим га тужи пачелиику који га хтеде тавође одбити; но кад му поп новаже зборник и да му се бир мора дати онако како он каже, овда начелнив нареди и о́ир се мораде повупити. Вило је случајева, да је исти поп узнмао бир од пет душа, т. ј. од оца и четир сина из једне вуће.

Акс. Ковачевић наномине да је досад шлаћано 12 ока жнта за бпр, а то чшни сад 12 гр.; на да би се то нешто умалило, одредиаи смо у одбору по S гр., које је лавше свавом да да но 12 гр. МеЂутим скупштина не може воначно мењати sакопе, всһ је иројектисање закоша остављено владй, зато треба и скупштина што да попусти, каво би исто й вада учинида и како бп се до споразумљеша дошло. -

Стојадин Радоњви сасвим је зато, да буде, као што је одбор иредложио; само нева се старди и слепи дуди ослободе, да не дају свештепичкп опр.

Дим. Матй напомиње, да има да гонори за две стварн. Једиа је начелна, т. ј. може ди одбор мењати ирсддог предлагача. С тия треба бити вачисто, каво засад, таво ін за будуһе. По ком щраву qини неко цредлог скупмтини? По том, што је члан свупштинс. Нико ван скупштине нема право предлагања. Дақле, поједини скупштинар има прано да предлаже шаво хоһе, а зар читав одбор, пзабрат из скушштине, да нема право предлагања приликом иретресана појединих предлог, веһ зар само да дәје своје мишлене: прима ли иаи не прима поднети иредлог? Говорния нисли, да одбор ноже і нроменити својощ оддуком преддог предлатачев, а скупштина не решити и о преддогу предлагача и о одборској оддуді.

Аруго је, што говориив имя да каже, то: да одбор није хтео рад нонова да новишава бир, већ до номогне народу, а п свештенетво аа се не оштети. Говорннку је познато, да од парода долазе жалбе протнву свештеника, што пе узмају бщр у своје време. Нсто тако свештеници сежале, што им се бир уредво не куњи, пто ия се даје пола киарно зрно іл т. $\lambda$. Fо he то све да пспитује н да решава. Да би се пресекле једном такве талбе п да би свештешщци жнвели у дубави са народом, одбор је с щредлагачем цредожно, да се бир даје у новцу. Свештепство не добија скоро ништа овам завоном, кад место 12 ова жита прима 8 гр. у новцу. Сем синх раздога зна се ито, да је свуиштина јои 1871. год. вазада, да се бир заменй с S гр., и да се ов,да нашло, да то нщје дововно. Давле ниже се не може иhн.

Пет. Стевановић налазп одо́орекн закьучак као ирао уместан и ираведан.

Стен. A. Поповиһ налазеһп, да се даванем бира у новщу sohe народу да се олавша, предлағае, да се іІ при нашлаћпвању бира остави свакој општнни, да то распоре申ује онако као што се ради ири разрезиваву пореза, т. ј. који више данка плаћа, да плаһа і бпра више, воји мане . . . мине. Тиме би се помотдо уираво сиромашнијем деду народу.

Јевр. ІІолуповиһ оспорава, да одбор може преиначавати щредоге и тражи да се изравна житежство сеоско с варошвим. Mreње одб́орско у овој ствари нзилази у внду иредлога, а иредлог сваки треба да се овде ирочита, ватим да се даде с внм но нрописаном реду ностуи.

Аис. Ковичевй позива, да се око овог не дангуби, јер је свадом сад позиат и предлог по одборско мнење. да одбор нема ираио предлагати, нако ои у вакону о дичној безб́едности донео два пут више измена него што нзноси сам закон.
М. Гаишиһ најаввује, да о́и одвојио мнеше у одо́ору - да није оио сиречен болешћу да дођ̆е. Напомиве, да је народ ставио у дужност сваноме поcланику, да гледа, како he народу бити лавте, а не да му се још више товари. Кад би се прнстадо на одборски закяучак, народу ои се наметнуо изАншан пздатак и опда над се ниво за то нщје нолио. Није веправо по сеоске свештениве, да за бир добијају по 6 гр. ч. од сваке нореске главе, јер се тодияо даје и варошкшм пононма, Зато нек оетане но предлогу 6 rp .

Ношто скушштина пвјави, да је довобно говорено о овој ствари, уsе реч :

Мин. просвете и црвв. дела. Ово је чисто народна ствар. Ако народ хоће оланшања одношаја измену себе и свештенива, онда је правтияно, да се давање бира у натури захени давањем у новцу. Само ту треба имати на уму, хоће аи тиме бити боље или горе но свештенке. Народна скушштина ако пе хтедие удесити што боле, неһе вадда хтети нешто горе. Према изјави вародне свушштине од 1871. треб́ядо би й сад остати на 8 гр, ч. Са 6 гр. оштетиће се свештеници но невим крајевина Cp бије. Зато министар мисли, да би добро било, да остане одборска такса.

Кад председник стави на гдасање: Ко је sа то, да се свештеначни бир не даје вище у натури, већ у новцу, он нен седи, - једногласно се то од стране спушштине усвоји. Кад стави на гаасане: Ко је за 6 гр. ч. у име свешт. бира по иредлогу предлагача, а ко ва 8 гр. но одборевом мнењу, скушштина већином својом усвоји: да бир свештеничви буле по 6 гр. ч. годишње.

Четврт часа одмора.
Hосле одмора.

## Бр. 372.

Азс. Гіовачевић, нзвестилац, чита одб́орско мнене о преданг r. A. Матића о преуре弓ену свију швода у земљи и да се том приливом заведе медички фавултет и свеучияиште установи, којим се дневем исти предлог спроводи влади на оцену. Г. министар просвете изјавио је у одбору, да he иредлог оценити кад му се упути.

Скупштина усваја одборсво мнене.

Бр. 373.
Агс. Коначевић чнта одборсжо мнење о предлогу г. A. Матића (да се бока пажња обрати на щнтабулацноне пњнте под ирвостенепих судова), појим се налазн, да на интабулаң, зњиге допста треба обратита веһу шажву.
Г. мин, цравде изјанио је у одо́ору, да he $y$ том обзиру учинити вужне sере.
$\mathbf{V}_{\text {пубује се влади на оцеву. }}$ о

$$
\text { Бр. } 374
$$

Aвс. Ковачевиһ чита одборско мнене о предлогу r. II. Ђуричковића о укшнуһу закова о женидо́и официра, воје гласи: да се укине полагане кауције, а офинри, кад хоће да се жене, да се јаве свом министру.
II. Ђуричковиһ налази, да је повижене за офидире, пто се тражи, да јаввају министру, коју le особу да изо́еру себи за жену. Зар вад се ннма новерава толива војска, да им се избор жене не може поверити? Ако би који од официра изб́рао ссби неуредну жену, ои овда није достојан свога места. За то нев сваки офщцир узима коју хоһе аа жену.

Адс. Ковачениһ налази, да отицир према своме положају и достојапству треба да јави министру, с војом особ́ом хоће да се венча, да се небй дошло, да удзе женску, која неби доликовада неговом чину н нодожају.
Р. Ааимшиһ налази, да је врло умесна принетба министрова дата у одо́ору. Кіор је ошицирсвй одлично друштво, у војџ се не може пустити свакц и сиана фамиаија. Мииистар трео́а да види, да аи

нзбрана женска пристоји официру. Тияе се жешидба нивом не ускраһује ; само се тражи да буде щрема достојанству официрском.

Паија Мојић није за то, да се официр рад женідо́е јавьа министру, као што се ни други нигом не обраћа, кад тражи себи срећу. То је сасвим издшшно.

Рад. Недиһ примеһује, да је о́по иротинан и ире, над се уиикониаа кауција офнцирска. Кал су неки носланици питали онд. намеспика, Блазнавца, зашто неда младићима узимати за жену поју хоһе и зашто им се тако смеће женити се, одговорено им је: да је то аато, да неб́и на официрске балове долазнле оне, које се не могу одевути и сирсмити као щто треб́а. Жалосно би бидо кад би й дуже тано остадо.
А. Балаитски: Полагање кауције официрсве и др., то је све пренето ия туцинства у наш закон. у тудинству има племетва. Тамо аво официр уаме из простије породице, изјаве му остали: ми те не примало у официрски нор. Таго се скоро десило у Вераину са једииа пуковником, гоји је узео једну трговачку кћер. у нас нема племстиа, $y$ нас није један бољи од Аругога, ақо је само поштеп. На што онда ово уводити. Нек се жене и официри као и остали грађани п чнновници. Не треба други да му срећу бира.
М. Миловановиһ палази, да би било понижење І за нар. скушштину, да она одре申ује, како һе се женити отицири, од војшх зависи наша будућност и распротранене отапбине. Досадани је закоп донет без смисла. Зато да се укине.

Јевр. ПІоуповиһ напомиње, да смо сви иред зағоном равни. Ако би се хтело, да офнцири траже одобрење за женидбу, онда би требало и сви маадиһи то да чине. То је давле ирава бесмислица.
P. Тајспи папомиње, да се зна, да снави онај поји има 300 талира прихода, може куһу да издржава. Што су оФнцирняа забрањнвалй да се жене војом хоће, то је зато, што су официри ожпһени златом и одвојени од осталог народа, па како би бнло, још ко да узме „госпојицу," која незна вемачке итре?! Он мисаи, да узима но поју п какBy xohe.
В. Вујовић одговара Рад. Нелићу, да све пма свога узрока. И кад се овај ванон правно, пмало се на уму, да официр мора да се носи чисто и лено. С 300 талира не може се ливети, зато се тражиаа науција, за то је таго бидо пи у завону. Говорник зна једног капетана, који има 7 деце и који се једва издраава. Пре је било кауције, садје пема а боде би бщло да је остала и даље. Даље, официр мора јавити за своју дешидбу, ша ма то било или не било y закону.

Ар. Ризнић, овде се споменуло, да г. министар војпи щпје иристао па ово што се у иредогу тражи. Г. министар није овде, зато га треба позвати, почем се без њега ствар несле решити. Товорниг је потиуно за иредлог, иа официр нека узина коју хоһе, па макар биаа и р孔ава, ако се сало нему допада.

Министар просвете наномнње, да се ништа не решава без министра војног и тражи, да се ствар оддожи.

Носле јоп неволико речи о томе, свупштина оддучи, да се ова ствар одложи за други дан.

Ep. 875.
Авсентије Товачевиһ чита нввештај одборсви о иредлогу II. Вуричковиһа о разгледању п преписивању свюуу авта и одвојешх мнења касационих судија (8 148, граһ, пост.) од стране парничара и мњење одбореко, да нарничари и интересирапи могу разгдедати и преписати сва авта и одвојена мнеша судија.

Мин. правде пзјавдује, да вдада ирима у основу овај иредлог н да he учннити шта пре, т. ј. или донети измепу оног закона или he ce завон прогумачпти.
II. Вуричковић нема иишта иротаву одоборске одлуке, само шије зато, да се влади оставва, да она о толе промишьа, већ да се што извесније реши. Напомиве, да је уз предлог предложио и решене касациовог суда, којим се неда кошираве и разгледане одвојених мнења. у придог саме правде треба ловволити копиање, јер ће се онда боље пазити, гако he се решавати. Народ пааћа и оне судије воји одвајају знене као и оне који то не чине. Треба вщдити сваког шта и како рали.

Министар правде палазн, да је довољно, тад се паже: влада һе о том расмислити и учпнити шта треба. Ова һе донети или формалап предлог за нзмену пли протумачити закон. Предлог се у основу прима.

Јея. Марковиһ, рад би био да зна, вако овај предлог прижа вдада, да ли на оқену или да шоднесе оормалаи предлог.

Председшив објашњава, да је ствар јаспа, вад влада гаже : да he ияи ноднети пројевт или расписом протумачити sакон, почем у граһ. ност. нма наређења о кошираву акта.

Отојаи Вељковић обраћぇ пажьу скупштине на устав, ире вего пто се иреддог усвоји у пачслу, јер но уставу саветоване и гласане у судовима бива тајно, а суђење јавно, вао што је и пресуда јавна.
Н. Крупежевић мисли, дов се судщје саветују, моде да буде тајна, но вад донесу решење, оно треба да је јавно.

Аасентаје Ковачевиһ пнта, іпта бп руководило судије, да чувају своја одвојена мнена у тајности, воја инаR морају ставдати на хартију. Парничара бииі и интересује, да види побуде судијие за одяојено мнењс.

Па шитане К. Спужпъа, хоһе ли вадда шоднети скупштиии о овој ствари формалши преддог, одговори, -

Миныс. иравде, да влада прима предлог у основу, на he размислити о томе : да ли је потребно чинити измепе у закопу, наи је може бити закон тако јасан, да петреба пишта мењати, веһ распасом ствар расњравити. Апо влада неучини ши једно ии друго, скупштина има ираво да тражи, шта је урацено.
K. Сиужпи не задововава се тнм одговором и наномнње, да скупштина има ирава решити: да вада донесе пројевт према њеном решеву.
II. Срећковиһ чита 115. чл. уетава и у шему налази, да има места ономе што говори г. минист.

иравде. Зато се ова ствар може ирекинугн, па ако влада не учнни ништа, посланщџ шмају право интериелаңије.

Нлија Стојановић напомшве, да је главно што се трави то: да се одвојева мнења судијска могу копирати. О томе свушштива века донесе своје решене, а ваада нека чини шта зна.

Скупштина усваја предлог Петра Вуричвовпһа у начелу.

$$
\text { Бр. } 376 .
$$

Аасентије Ковачевић чита одборски навештај о иредлогу Јеврема Шолуповића о општинским одборима, који Һе водити оригу о одржавању нотеса, пуштана стоке у потес, подизања обора итд. Одборско је мшене, да се преко иредлога пређе на дневви ред, почем је то завовом о потесима, шумском уредбом п друтим височајшим решењем регулисано.

Jея. Шолуповй примеһује, да у яакову о нотесима и у завону о нумима нема нашта о ономе што ои тражи у свом предлогу. Ои тражи, да кад је више општина у заједиици неможе свака засео́но ово пли оно решавати. Нначе се дешава, да једна ошшлина каже : ja xоhy данас да заграһујем потес или затварам стову, а друга вели: носле месещ дана ; једна хоһе да наплаһује по 2 гроша поьачине й 4 гроша за попапу, а друга хоће за ирво но 20 пара, а за друго вишта. Гае је дакле више општина у заједншци, ту не треба свака за се да доноси закдучве, већ да се то чиви преко повереника шли одборникя о целом атару наи потесу који је у заједвици. Предлагач је хтео својим иредло-

гом то, да се избегну сукоби и тужбе између појединих општина и буди. у закону о потесима у чл. 10. каже се: да he се свака општина репавати у свом вругу, а он тражи, да се решење једне општине неможке без ваједничког договора распрострти на другу оиштину. И то треба да се узакови, јер не постоји у аавову. Одбор је могао према овоме оддучити, да се предлог да влади ша оцепу, а пе да се преко нега прелази на дневни ред.

Авсентије Ковачевиһ правда одборсво мишлење и напомиње, да је одбор имао на уау оно што стоји иярикол у завону, да sаграфиване потеса пада на терет свију опшгина које имају своје земяе. Сви потесари свосе терете, иа ма потес био 12 сахата дужнне и 4 сахата тирине. Осим тога каa夫e се у \& 10. закона о потесима: за предохрану усева оиштинске Һе власти решавати п на 15 дана обзнапити, у којем се потесу попаша аабранује, како би жигеви янали, од кад несмеју стоку пуштати. О службености измеһу општива постоји уредба од 29. Марта 1857. нодине, на коју се завон о потеснма позина. Постоји уредба п о жпропађи и попаши. Ту је уређено све, како општине пзмеђу себе имају права службености. Све је дагле законшиа опредебено ; нашто онда доносити закон који би гаасио нсто онаво као ови који постоје? У осталом требало је, да предаагач јасчо гаже, воји члай закона хоне да мена шаи допуњује, како би спупштина могла донети нено заньучене.

Сбушштина одлучује да се иреддог одбаци.

$$
\text { Бр. } 377 \text {. }
$$

Аксентије Ковачевић чита одборско мнење о предлогу К. Саужиһа о установғавању вел. пепске

школе у Пабщу, да се иреко тог предлога преһе на дневни ред.

Свупинтина одаучује да се пређе на дневни ред. Ep. 378.
Аксентије Сіовачевй пзвестнлац, чита щредлог Косте Сиужиһа и Арутих, о учену народне и стајаће војске, о издржавању војнива, о њнном оделу, о летним вежбањима војске из једног онруга и о полагану офщцирсви испита. Одборско је мишлеве: да се тај предлот упути влади па призрење.

Скупштина усваја одборево мнење.
председпин,
Аимитрије Јовановиһ.
Cexperap,

## Стеван Д. Поповнд.

подаисници:
Војин Радуловић, М. А. Гдишић, Петар Катић, Шетар Туричговић, Сима Секуай, Вурђе Ђоровић.

## CACTAHAK XXXVII. <br> 29. Новембра 1875. тод. у Веограду 

## Димитрије Ђ. Јовановић. cerperap. <br> Илија Стојановић.

Присуствовали су : Предс. министарства министар унутрашњнх дела, мин. правде, грађевине и војені.

Састанав отворен у 10 час. пре подне.
Од отсуствујуһих посланика доплй су: Сима Несторовић и Илија Максимовић.

На огупу бшло је 108 посланика.

Бр. 379.
Секр. Стево Д. Ноповић чита протоноа 33. саетанна од 25. Нов. ов. год.

Адам Богосавдевиһ примеһава да он није пристао да се изо́ришу речи у пнтенпелацији „пазови сестре, " но да се запише овако: да је министар прнмио интерпелацију пошто учшни приметбу, аа би требало избрисати ове речи.

Севретар Стево вели, да није нико ни изорисао, но само је министар казао, да без ових речи прияа иитернелацију.

Зачим учинише приметбу, Живко Чолић и Јован Рајчић, ирвоме се уважи приметба, а последпех не.

У осталом скупштина усвоји протовол.

$$
\text { Бр. } 380 .
$$

Секр. Ник. Крупежевић чита модбу Панајота Сандуловића за 15 дана отсуства, због рачуна општинских.
Р. Тајсиһ тражи, да поднесе оставгу ако не може доћи и да му се тавова уважи.

Іредс. објасњава, птта су општинсяп рачуни и вавву нужду шмаду, แа је мишлења да се жалиопу дозволи отсуство.

Скушштина одобрава.

$$
\text { Бр. } 381
$$

Чита се нитерпелација Косте Радовановића, Милана Мидутиновића и 'ڭорһа Миладиновиһа, зашто бригада пожаревачка нема шшњеле, над су нсти плаћени.

Министар војени признаје да му је та етвар позната, во пошто се о толе расматра ислеђење у

министарству, то ће кроз који дан поднети скунштинї одговор.

Скушштина се зядополава са одговором.

$$
\text { Ep. } 382 .
$$

Чита се интерпедацнја Шавла Вуковића о злоупотребама при барутанама страгарскнм.

Министар војсни и за ову ствар иризнаје да му је позната, но пошто се опа већ исаецује, то вели: тим б́де готово ислеђеве, донеће одговор свупштнин.

Јован Рајпчия вели, чујем да тај уиравния мпого здоунотреб́ тамо иравн и од новаца драаавних начнши је капитал на 15 хны. дуката и чуди се, зашто се тај чннопнив тамо трии на штету државну.

Миниттар војни прима пнтернелацију и прсма шслеђеву воје се чини, поднеһе одговор, али уверава, да од оппх петнајест хиљада дуката нема ни трага.

Cеуптттиа усваја говор т. мие. војног.

$$
\text { Бр. } 383 .
$$

Чнта се интериелација Павла Вуковиһа, Адама Вогосавьевића по Creвана Кретшһа, защто се офнцирнна норед шате пздаје понека сума новаца у нме ваграде за ревносну саужо́у.

У пу $^{\text {пууе се одбору финанспјском. }}$

$$
\text { Бр. } 384 .
$$

Чrта се предлог Аврама Јованониа, Стевана Шопониа и Торђа Mиаетиһа, да ошштнсви судови вересије сиештеничве месечно ив својих каса исплаһуjу, а лоцније од дужниға купе.

Hrotokoan aas, ozsil.

Радован Mидошевиһ, у шнтересу правде, а највише із зато, што чиновници увев 26 . сваког месеца своју зараду прщмају, а вод свештешика то не постоји и ако су свн служноди народни. Мишлеља је да се овај иредлон унути одбору.

Јеврем Марковић сматра ову ствар тавову, о војој треба нешто проговорити, а ве да се пређе на дневии ред. Оп вели, да то стане свешгеничво треба урелитн, да оши не пду но селу нао ваныи просјаци и да се незавађају са народом ири наидаһивашу свештенодејетва, већ да апве са народом у вубави. Зато је зишлева да се иредао уиути одбору.
 уместан, и упубуује иредлог одо́ору финансцјсвом.

## Бp. 385

Чura ce иpeater Topha Museruha, Musocaba Вежвониа, Петра Плијћа, Боке Главошнһа, Радисава Симиһа и Аирама Јовановиһа, да се тавса жировнщц од 1 гр. на 2 гр. новнсн.

Стево A. Homomit mumana je, da ce omaj пред10: одбаци, иа узрока, што пнво стову пе догони пз други држава у нану sемду, вего ваши буди, поји су аајсдно изнојенади ову сдободу под неза-
 шттине вине, а лруге хане шуме шмају, то није право да се овна, што пемају такса повишава, већ је право да и б́е једног грота жире свине.


$$
\text { Бр. } 386 .
$$

Чвта се пнтерислација Мијаила Радовановића a Радисава Симиһа, зашто се боднияа у Параłину

не отвара, вао што је мин. унут. дела у 1869. г. одобрио.

Ep. 387.
Севр. Кнежевић чшта уваз Његове Светлости, војиц се овдашһује мии. увутр. леда, да подиесе предлог о допуни чл. 51. изборног аакона од 10 . Ortó. 1870. r.

Шредседиив ппта скупштину, јели вобна да се овај иредлог сад одма у иретрес узме?

Мивистар председии тражи, да се најире прочита предлог, па ако нађе скупитина да се може решити, она неша и реши, нначе да иде одо́ору.

Сегрет. Ћнежевй ирочнға нредао миинетров, који гласи овако :

Према поваааној потребн, минист. увут. дела, има част иредложити народној скупнтини, да ои изволела решити:

पа. 51. из́ориог закөна екунштинеког од 10. Октоб. 1870. г. додунаиа се оваво:
„Кад скушштнна нађе, да је основана жалба цротиву полицијсве ваасти, која је на набор утинала, овда he нз своје средите одредити два по-
 лицијског чиновнива тао контрола ирисуствовати. Oии he при свршеном извиьају спупштини, ако је ова нa onyıy, одмах, а ако mije, вад ce ова састане поднети тачаи нзвештај о томе извиђају. Ови посланици, ако би ту аужноет вршшли после завбученог скупштишског рада, шнају ираво па S дшнара
 трошак шлаћа крива страпа, иначе државна васа.
28. Новембра 1875. год. y Beorpazy.
It wifes, mimber, cavera
мин. уиутр, zeла.
Љубомир Каљевић, с. р.

Сгупштина се одаяива са: врдо добро.
 да решава, онда ои тма о томе да говори, нначе залржава говор ира претресу.

Мип. предс. пзjabsује, да је опај предаи до-
 је тратила од речи до речи.

Предс. по други нут шнта, да ди да се упути одбору или сад одмах претресе п реши.

Скупнтни решана, да се одбору заповодавном упути на преглед.

## Ep. 388.

Председник јаваа да имаде на дневном реду неколпко предмета иярађених у шажонодавном одбору. -

Известиаац Илија Стојановић јанла, да Димитрије Патй са још неводико друга тражи, да се рок служкена у стајаћој војсци смани од две, на једиу годину. За тнм чпта мишлене одбора, које гласи:
„Одбор законодавни раслотрио је овај предлов на из узрока у нему наведени налази, да га треб́а усвојиии и цредаті вдади да тормални пројевт поАиссе. ${ }^{4}$

Министар војени изјаваује, да је опо у олоору ири иретресу овога предлога, но да се пије могао сложитн у мишлеву са одбором. једино с тога, што данас није ирнанва да се то устројство меша, нарочно да се војена саужб́а од две на једну годипу своди. Други разлог наводи, да за таво кратко време не можемо нй подофщцире, који су нам најнужнијџ за вежбане осталих у стајаһој војсци, до-

вовно имати, и ако би баш донустиди службу на јелну годину, онаа би требало измиелити вачни, који ои вадрата младе вуде у саужбу, пначе вије можно овај предлог остварити.

Аимитрије Катй представьа, да је касарна стајаhe војске шжола вародној војсци, да за једну годину ложе војинк у васарни све научиті, што му кно појпиву потребује, по у овом саучају треба потноре од стране оџшцира, да војници добро уче. O друге стране вели, да је пттето но задругу, јер се за две тодине радвик једне куће одузима, и треће, што ои у народној војсци проа вратво време мпого војншка бнло, којп су стајаћу саужбу вршщли, н најзад рече, да се млади дуди жене, и тако ожжении но две годиве проведу у касарни, оставини жену и децу куһи. Зато је миюлена да се ово има ва уму и предлог усвоји.

Тривуи Милојевия, слаже се са мпшяењем г. Димитрија Катића, а разлог г. министра војног не усваја, једино с тога, што се војиив не употреб́кује на војннчку служб́, но употребьује се као возар, тимари поње офщирске, чести сабже, мувдире, тесаке официрсне и наредничке п у овом саучају мало му је и 10 година да научі, а кад о́и ово престадо доволна је јелногодишња служба.
А. Ковачевић: Као члап законодавног одбора но објаснењу г. эинистра војеног одступа од свога мишлеша, које је у одбору даю: п кале да би много ногрепиаи гад ои ров саужбе на једну годнну свели, тим пре: што војник за једиу годину дана не може ништа да научи; и нао ненаучен не може у вародној војсци друге да учи. Осим тога да би са


обучавати Аругога, whe се мало више внана. Махана је у спстему ретрутацијв и обучаваша ; то би требало нзменжи, да се младиии одређених тодина старости ушишу у народпу војску, ту да сврше у изиесне дане иаи известно доба године, на прву годнну н. пр. четно, на другу годину тако нсто баталоно учеше; па онда до ои хтео наи опредевен био да се образује ва народног старешину, тај још једну годину да сдужи у касарні и да се усапрши аа то. На тај начши мог:о би, вели, да се рок на 1 годину спустн. А овако, пано је данас, није можно да се оствари, за то је против иредлога.
 народној војсни, и ако се зели, да се одгопори деви, то веди, да се не може ни за три а намо ли за једву годину добар војнив изучити ; зато је мишлења да се иредло одбаци.
M. Дробњявовв Һ, као етари војвнк говори, да једаи појник аа једну годниу не може да поза ни своје хақнне и оружје у војсци, а камо ли да добије анана и науку, пошто се у једној годин не може нін пушо два месеца са војеним вежо́анем аанимати. Он за годину дана не може да таже, воји му је био командир или министар. Ва то је мишлеша да остане две године, а предло да се одоаци.

Миаош Глшшић не налази ни једаи разлог, војп би могао овај иредлог оборити сем онај разлог г. министра о подофнцириза. Но кад се опет узме да војвик из васарне иде у народну војску, онда пІ овај разлог одшада. Зна се да би на онај начин више младића из касарне излазило, п кад би се подофицири боже ваградили, онда би сами војници сво-

јеводно по две и три године слузияи. Дале вели, да оних 2000 мадднһа који ои нанлазии сиаке године, а друге ғодине внще би привредил својвм задрусаза, него што би оваи 50 нодофицира награђени йли. Разлог пеких посланина да се не може аа једну годии научити, не стоји, јер се свака наука доциије иравтнвом дотерује. За то је мишлеша, да се предлог усвоји.
P. Tajcuh иротнии је да се младиһн од 19 година у војску уиисују, јер је наи нарол по нећој части нновосан. Терати на носде нете, шесте п седме године у шводу, носле 18 и 19 тодша у народну војску, а после 19 и 20 у стајаду војсву, то би несрећа онла. За нод овицире да их не һе оптн, не треба се бојатн; а што $\boldsymbol{\pi x}$ аа сада све мање пмаде, узрок је, што нх спречанају ђаци из ажадемијске шволе, те ови из касарне пвбегавају; аа то је мимлења да се иредлог усвоји.

Ранко Алимиић на певустна вели, да је стаjaha војска но вадатку свозе шкода за народну војску. Ова шкоаа, ако би јој се јон мажш рок обучавана спратио, не бп могла добре учитеље лиферовати за народву војску, јер ови учнтеби не могу бити снабдевени довољним стручним војничким знањем. А за ово управьа питане на ону тосподу, која се овде находе и служилй су по 2,3 и 4 године, да ово казивање његово оборе иаи утврде. За то је of у свему аа pasдог r. министра војеног.
В. Радуловиһ вели да нема ни једног међу пама који не би желио да пмамо добре наставнике за вародпу војсну, на ношто је и он тога мишиења, а слаже се и са Јефремом Марковинем, то даље вели,

да би ногрешиаи над оп ров саужо́e на једну годину смањнли; јер има й таввих војинка, који не могу за то врене ништа да науче; но трсба оставити но староме, али ако ко и пре ноложи испит поднареднички, да се оддах одпусти.
 да код свију војника ностоји, да и ако су три године у васарни саужиаи, ни су आлого ваучиаи. Из академије гди се учи оे година иэндази ирначаи број младића, и шти вндимо? Ништа друго, но да морају правтивовати у војсқи за неко врезе, јер је щрактика главна ствар. Пошто је пак касарна нвола, а народна војека снага народва, то је мишлена, да се иредлог у свему усвоји.

Радован Мидошевиһ предстаиьа, да је овагови всти предлог и 1872. године оно, номе се је и он иридруано бно, али пошто је од тадантии министара ин од вуди у војсци уо́еден, то је и он отступио од свога мнияна. Вели да је био ров 4 године, па сведен ва три, а од три на две године; најзад било је некпма дозвовено й за 8 месеци да испит иоложе. Номислите вели, да иыа војпиаа, воји дођу у васарну, а српени да говоре незнају, могу ди да за једну годину науче! П зато по његовом минлењу не треба никако свести овај рок слуабе на једиу годину.
М. Мпловановиһ иризнаје, да војиия не ноже посде године да изаце потнуно научеп из касарне, али пошто постоји један иредаг о зимњни штолама, то ои треб́ало тај предлог усвојити н тад би било довољно лобри старешива у вародној нојсци, од чега зсб́е г. мин. војні.

Председник пшта, желиди саупштина још ла говори. Настаје жагор.
A. Ковачевиһ, тражи да говори.

Преде. по други пут пита скушштну хоһе ди da ce roвори.

Акс. Коначевић устаје и гоиори: Господо, кад бацим летимини поглед на иредлог посланина, чини се da ra треба усвојити, али ја нмам два синовца који һе се прве регрутације уиисати у стаjały војску и за жене би у шнтересу било да се предлог усвоји, но требамо пзати ощшти интерес. Ја не чу ни једног стручно: носданика реч, да се може за годину дана научити по сам $\quad$. Јенрех Марковиһ као у овој ствари стручан то признаје и наво, ди да j е наша установа рђава, те војнив ни за две године паучити ве може. За то би доста нотрешияи аво би иредло: усвојнли, но ја сам митдева таповог да се предлег не усвоји.

Аим. Катић, ма да је било roвора й за и против опет за донуну свога иредлола, а на одговор Ковачевића који вели да се за годину не може ништа налчитн, а за 2 н 3 тодне може, наводи, да уи имало тавяих нзучевих буди хнвадами и онда то значи, да нам внше старешнна не треба; давле он је одсудно иротив танвих разлога, и тражи да се предлог усвоји.

Паија Стојановиһ као известилац вели, ја немам шта друго да rоворим, јер је ствар дововно нзриьена, него обраћаз пажну скупштине да је било закона но воле су в носле 8 месеци војници пуштани кућама кад исиит положе, а то је пепод једне године што се сад тражи да буде.

Mинистар војени вели，вп сви споминете ста－ jaby војсву као школу аа вародну еојеку，І на
 пз ove mБоле кад＂я недате довобно времена да ce मayчe．Зa Bora ryд he maぁम pow нero mro je бод пас，то нинди нема у свету и у еамој Прајској
 jaby bojery，ita и тамо je pos of тpи roAнне，saто и јесте нихова појсда најооба и пајизученија．Ади Mи ysumajyhu y обзир наше приливе и време у коме се налаапмо мислимо，，ва шам је довобно две тодине， a cas xoheso if watro，，the roдине，то सије можно， дити модпем пмати toope п спремие војнике й вој－ ничке старешине．Једпна служба за годнну дава

 нера виme，као m：о је н．н．у Русији．Ааи то неби бндо право．Нмаде зного примера，војп дају еснова да he sa нашу снагу војничку штетно бити ако се рок саужбе смани，вато и обраһам Палању скуम－ мтинй на то．

Шредседиик миннетаретва миниетар увутраш－ њих дела，пз говора свију посланвда не інди да се ма ко брине за ројску нашу и њеп папрелак， вен се сваки орнне за домопе војпика，мисли да овакові раздови не вреде много．Кад се говори о војсци и снази пародпој，онда треи́а изнетн јаче pasaоге．Он мисли і ако није војник да 孔е сваки Gобе научити за 2 године него за 1 rod．，и ако се рок смањи，да ђе се војска овазадити．Нарочито треоа да се ооаяремо на дашанње ванредне окол－ пости у вапој земьн，па вато је мипмења п ушраво

золII，да ce за ca，пи пита а тоне не говори，но да се предлог одо́аци．

Председишк пита и．свупитина пјав．ьује да је дов0．5но 0бавеінтена．

Iрредседник сгағб на гдасаше，но је за пред－ лог，који је предяог и 0, дор уенојио，тај нок се．ин， а ко је да се предло 0，бади тај нек уетите．

Понто се седањем и устајанем није зогло са－ зиати на појој је страни резудтат，то се вapehvje по тражешу иредседника министаретва гласань ио－ нменце．

Председнив ставьа гласаве оваго：ко јо за преддог，тај некa raдe „sa＂，a ко је против，нека Биже „ против．＊

Подиредседннк прозивье，a Ковачения иf Pa －

 за иредлог тдасало 53 ，а иротив 55．Jедан се vз－
 Aог 0．дбаци．

Hactaje чeтври часа oдมора．
Hocse одмора．
Бp． 389.
Наија Crojanовн известилад завонодавног од－ чита нзвешгај о предлогу Ђур申а Боровића，IILолу－ повиһа，Рад．Mидотенйа односно крађе марие у полу．－

Пзвештај гааси овазо：
Народној Gгушштини！
Народва скушштана на своме састапву 25．ов． месеңа решила је：да се иредлоаи Фурわа Торо－

вића и Јеврема Шолуповића, односно краһе марве у побу, врате одбору да пх са иредлогом Радована Милошевиһа споји ио о вима добро размисди.

По решепу скупштинском одоор ааководаппи по раематрању свију ових предлога пашао је да трейа треһу тачку \& 222. крив. зак. нзорисати и на грају овог парагрдфа додати ово:

$$
\text { \& 222. } 101 \mathrm{a} \text {, }
$$

- Да се казни затворои пајмање 2 године норед тубитва грацансве части, а може се пазнити и роо́пооя до пет годни онај ко краде земводедсье алате у по.бу, марву у по.ьу пли пи паши, кошнице, паатшо са белшаа, сабране плодове у поду и уоиште иредлете, воје луди уздајуьи се на јавну сигурпост у по.ву б́ез чувара држе."

Са овоя нзменол одбор занонодавнн надази да he доста помоћи да крадбнвди свој рђави яанат пе продужују, и , и heлу прађе овога рода у веливо престати.

За то и предяажс иароддој скупштини да изволи решити ін позиати вадду да о толе што uре,
 подвесе.

IIto се тога тиче, да се уверена й за ептиу стову нздају вао што Радопаи предлаже одо́ор палази да неуа листа.

Тако псто одбор налази да пема неста и овоме тражењу Радоваповом, о безвућницима п сумнителтімм дудима да се ваково узаковсие добије, ношто
 сумиителпе у § 391. под 6 , и то само стоји до извршења.

Најзад одбор има саопштитп скупштини и то да постоје одвојена мишлења г. Дшмтрија Матића и Милоша Глинића односно оне казяи за марву у нољу, воја се увраде.

у пме министра правде саслушан је мин. уп. дела, и оп је прима внању.
27. Новембра 1875. год.
y Beorpaдy.
Аксентије М. Ковачевић, Ранго Тајоић,
'Вурқұе 'Воровић, Петар Катиц.
Haccern:aq,

## Ил. Стојановиц.

## Одвојено мнеше.

Налазећи да није цпгли узров чеетој краһи стове, од чега народ јако страда, у малој казни,下оју алкон за то одрецује, него да ту има и друтих уарова, ноји су у седвпци скупштинсвој већ разложени, мнилена смо, да се яајмања тазна (минималва) од 3 месеца ватвора повнеп на. 6 месеци норед губитка градансве часті, а највећа мера казне остаје, нао што и веһина предлаже до пет тодина рои́щje.

> Чапиоия оубара,
> A. Матић,
> M. Л. एАмmit.

Арагутни Ризши, слаже се са разлознма одбора с додатвом да није велика вавп за рһаве вуде, а ва ноштене нема нивавве опасности.

Рал. Мияошевй товори, нако се сматра опасна крађа оно гад се датанад разбпје и ствар од

положене целе скушштине против, већ једино с тога да одговори г. Радовану што се чуди томе одвојеном мишлешу, - он - Глишић, вели да му је тудноватије и не може се начудити Радовану аашто је оваког минлена, кад он од 30 тодина памти й зна коливо је лонова убијепо, тта вине да и онај седак воји је гледао убпјеног, оног пстог дана крађу учнни. Давле ирема овоме има аи горе од убиства и samто се тај седак не тргне од вла ; свему су овоме крине наше друштвене установе, а не закони; нико се не рађа лонов, но само га друштво паправн. Основ кривице стоји и до тога, пто се лошови не ватају, и што казпу ако се и иатају не издрже но се помилују, и што по селима побољи и побогатији људи лопове чувају. Ово треба ноиравить, а ве казну повишавати, казна је довољна од 6 месеци но мишлењу одборсве мањине, јер нико не крале од воље но од вужале.

Ил. Стојановић пзвестилад веди, нема вп једног послапика, који бп казао, да наи лонови нису досадили. То сви приянају. Па зато је и одбор законодавнй имао у виду ту опасност народву, и у § 222. кр. зак. повнсно казн од три мес. најмање аве године. За то би требало одбореко митлење усвојити.

Мияан Пироћанац напомине, да у друштвияа и сама казна, и ако произилази из ирава друштвене самоодбране, опет треба да има ове услове: да казна не буде веһа него што нуждна потреба друштвене самоодбране и правда захтева. Тужба је овди на лопове, и да су лоноии рђави вуди, о томе нема сумње, пи један човек неһе да их брани; илй
apotohoan "ap. exym.

је овди питане, да ли се са увелпчањем казни лоповдуци утамашују, одғовор је да се ништа не постизава, само се правда вређа. Дела су разва у друштвима, нашадане на част, цркву, једни уоијају, п све то да се казни, тражи се права мера. Аруштво тесногрудо које би свапога и за најману повреду друштвенога права казнило смрһу, то би друштво цел омашило, ношто је испуство доказало да строге пазни зла дела неумашују. Има друштва која и за једну птицу па смрт осуђују, но и овим се шишта не постизава. Али ако се мисли народу са претераном вазни помоћи, то не стоји, и помоћ би бида ако би се мишлене мањнне одборске уважндо. Кавна је доста строга и сама данашнн дебата биће судовима за пример, да народ тражи строжију осуду, па ћеду и при осудама нмати већу нажну.
A. Богосавжевић у главноме слаже се са брат Глишићем да се са повећањем казни не може стати врађама на пут, јер крађе се више догађају што је здо наше економно стане. Ниво не краде, што му је мидо, но што му је нужно. У осталом није противан да се казна повећа и слаже се са мнешем одборске веһине.

Арагутин Ризпић, вад бн сва друштва једнако радила, једнако нислнла, онда неби требало вакона, но то не стоји, за то треба закона. Разлог П»роҺанца нема места да се са повишешем казни зла дела неутамањују. Зна се да за време владе вњаза Милоша није бнло краца, јер он вели да Һе да уо́ије, на сваки и што наде ои носи власти. Дакле мшшлење је одборско уместно.

Aвсентпје Ковачевиһ, у одбору мислио је да се сложа са одбором мањнне, пошто је се хтело одмах у почетгу \& 222. привичног вавона казн да новиси, али пошто је одбор доцније изузео тачву треһу о крађи марве, кошница, платна са белила, и за себе § под а образовзо, то се је и он придружио веһини одбора, sа шта је мишлења да се строжије вазна одрсли. Ои вели, да нема веһег зла, него вад се једној спроти платно са белила, свинче одређено за мрс куһе и малї чопор оваца човену увраде.

Милосав Вељковић вели, ја незнам зашто неки носланици кажу, да се лоповима стати на пут не може ако се казна новећа. Ово не стоји. Батине достојаше и укинуше се, апсане немамо. Каво давле да се обезбедимо, но строжвјом казном. Mој народ у моме крају ништа друго не веаи, но то: тдедајте да се сиасемо од лопова. Остадо нам није досадно ни норез, ни вулук, лопови пам досадише. Зато сам ја за мишлеве већине одборске.

Стојан Beљжовић, поводом говора гос. Aparyтина Ризнића који вели, да се за владе ннеза Миsоша нису крађе догаһале, вели г. Велковић да ће то други узров бити, но овај што га Ризшиһ надоди, разлаже да.ье : да човев пије жинотиња, доја се по инстикту упранла, ои је разумно створеше, он не краде што држи да је мала казна, већ што се нада да веће оити ухваћеп й да види вајде од те прађе. Нека се доведе човек до уверења да ће за своје дело одговарати, на һе и уо́рзо увидети да the се и ераде знатно смањити.

Кад се народу признаје учешће у занонодавству, п да је то по народ корисно; кад је и нод нас иризнато да је суделовање грађапина, чиниоца при суђењу пзвестних привица корисно п потрео́но, кад се признаје да у томе суделовану народнег чиниоца стоји јака гараитија аа пзналазак нстине, онда не ана, за што да се то учешће народа сиојим нутем и начином не ои распрострло и на остале кривице, па и на просте врађе.

Докле год стоји наш крив. ностушав са својом доказном теориом, која се одавна прежпвила, дотде шсһемо имати помоћи од поднешеног предлога. Допазује безуснешност нооштравања казне шрилеримв од живота вашег, а парочнто нэвесним поротния пресудама, а и исвуства страних народа. Наводи пример у Сроији поји се догодпо, да су норотници једног зливовца воји је па.кевину учпнио, и пошто су видели да hе на смрт бити осућеп, од шазни ослободиаи, јер пошто им иредседиик објасни да је казн смрт, они га огласнше за не крива. Други је пример у Бсограду. Робијапा у бегству учинио крађу опасну и порота га до подне нађе за прнва, а после подде вад виде да не на смрт осуцен бити огдасн га за не крива. Дагле никад не треба веһа вази но зло дело што доноси и за то је против мишлења олоборске всһине.

Петар Ђуричковиһ признаје да имаде свуда рђави вуди, но треба се старати да се искорене, иди бар умале. Штта каже Адам да они враду од нужде, то не постоји; јер пма спротпње воја само своје чува а не меша се у туђе. Одборсяе веһине

мишдење погодил је же.ьу народњу, за то да се усвоји.

Минист, правде вели да је ово важно питање, доје треби проучити и са вакопима сравнити. Ваала неје имала довобво времена да ову ствар ироучи. Ва то мпсли да се иредлог влади упути да га ироучи и шта треба уради.

Председинк ставља на гаасање:
да аи скушштиа жели, према овом извешћу н одборском да усвоји и иреда влади да састави предлог.

Мин. прадде: Влада усиаја да се у том смислу ноднесе иредлог, али не може бити везана ва то да оподива вазн мора б́итн.

Шолуповид яадовохио би се, вад ои се ове гривице подвеле под поротни суд, па ла да се и мање вазне.

Мин. иравде: Crшар Һе доһп понова пред скупштиу, цредлог се ирима у пачелу, а пазп ваква һе и у коливо битн, то је ствар друга.

Haпта Cpehковиһ мисаи да се ове криеице могу нодвести под поротни суд.

Мин. иранде: Кад би се овај предлог нодиуно усвојно, значнло би да свупштипа подваша тормални предлог, а то би противно уставу бшло.

Раловаи Милошевиһ вели да се устав не вреһа. у уставу стоји порота суди опасне врађе, а у аругим вавопияа павато је које су те грађе опасне, па у том saкону ногу се н све врађе вао опасне уврстити. -

Председиик даје своје мишлење да се предлог у начеду прнми.

Ризнй тралии да се стави на гласање предлог и одборско мншлење.

Председнив : Пошто одбор неје поднео извештај у начелу, него у пројевту, то не може ни битв таго, јер је противно пословном реду.

Ризнић наводи да је бапा дужност послапика да поднесе предлог, вако да दैсе који параграф измени. -

Туричковић: Предлог ла се прими у начелу, а влада иројект да поднесе.

Жика Миленовић: Овди је нешто треће, постоји мшшлене већине и манине одборске, нека се гласа између ова два мишлена.

Председник министар вели, на шта толики товор вад се једна ствар у скушштини претресе и донесе загдучење, онда остаје да влада поднесе пројект, треба гласати за мишлене одборске всһине ил мавине.

Председник став.ба на гласање :
Ко је за предлог послапички но одборском мњену, тај нека седи, а који је иротиван, тај нека устане. (Сви седе). Дакле решење је скушштнсто: да се преддог и мњење одборско уважи.

$$
\text { Бp. } 389 .
$$

Известилац Ил. Стојановић чита извештај одбора завонодавног по предлогу Петра 'Буричковића и Адама Богосавжевнһа да се чиновници у народву војсву упишу.

Навештај гласи:
Народној Скупштиии!
На јучеранем састангу народна скушштина решида је: да предлог Адама Богосавдевића и ос-

талих о смањнвању плата чиновничвих, за време чувана границе и упису тиновншка у народву војску, ирати одб́ору законодавном да се т. министар војині преслуша, а пошто и предлог г. Петра Ђуричковића о томе постоји, да га с шим сајузи, о нима размисли и свој извештај поднесе.

Одбор законодавни расмотрио је оба ова щредлога и ирема иредлогу г. 'уричковића налази да би требало п из занене чл. 63. од 1870. зборннк XXIII, пзбрисати ове речп: „Као и оми зи које министар војени у доzовору еа осталим министрима тако нареди." Но тако да у сваком надлежателетву мояе пајвише по три чиновника остати, на и тад они који су по годинама вајстарији. Вишином гласова 6 против 1 , решено је, да остане по садансм закоџском наређењу упис у народну војсву до 50 год.

Тако нето по предлогу Богосављевића одбор надази, да треба да се и валуцери нз манастира упишу у народњу појску, тако да само по један остане цри манастиру, и то најстарији по тодинама, а и мирски свештеници за сваки баталиен, јескадрон, и батерију но јелан да се упишу.

IIIто се тиче предога да се и скитајуfи се ииzами, упишу, одбор налази, да нема места тиче што се самог вршева щрава војене дужности, али одб́ор се налази нобуђен, да је вуапо узанонити: да й скитајуһп се цигани буду поиисани па ту цед, да се у случају похода војсве имају употребљавати за разне при војсци радове. ІІто се тиче плата чиновника, одо́ор остаје цри датом миепу.

Министар је саслушан и ово је прпмио знаву. 20. Новембра 1875. г.

Београд.

## Чланови:

М. Л. Глишин.

Вурые Воровић. Іетар Катнh. Акс. М. Ковачевй

у свему се слажемо с тим, да смо противни, да ири сввма надлежатедствима, остану по три чиновдика, мишдења смо, да само при судовима по три чнновника остану, и то по годннама најстарији. Чаниотл:
Ил. Стојановић Ранко Тајой.
у свему осталом слажем се са мщшденем одбора, само шалазим, да треба године од 50 до 60 год. за упис $y$ народну војсву рачунаті.

A. Maruh.

Иаија Стојанов, као известилаң после прочитаног пзвешћа објзшњава: да је у чаану 63. казато да се само министри и саветници пзузимају од ове обвеваности, они, који су неспособни и опи чиновници, за које министар војени у договору са осталим министрима таго нареди. Дивле ове речи: - да се ослободе и они за воје министар војени у договору са осталим мннистрияа тако нареди, ${ }^{4}$ да се изоставе и да спупштина ограничи број чиновнива, тоји могу по надлежатељствима остати. Известиац вели даве, да је он у одвојеном мишлењу са Ранком Тајисићем, да само ио судовнма могу остати по три чиновника, а у осталим сачо по један, иі најпосле да је г. Матић у одвојенок мишлену да се и вуди до 60 год. могу ушнешвати у народву војеку.

Мннистар војеии није иротиван мишлењу одбора, јер се је и он тако сагласко, вли што се тиче броја чиновника, то вели да се прибаве пајпре дата, па тек онда решава: коливо he у поме на-

длежатежетву остати. Што се тиче старада преко 50 годнва, и он је иротиван, но опет вели треба узети све, што може воснти шушку у треһу класу.

Петар 'Буричвовић вели, да је то венов предлог, и новлања се мшляеу одборске манине, јер је изгубно ия вида да вод нолиције и вема више од три лица; а щто се тиче цигава, он остаје при своме щредаогу: да се сви ушншу.

Стеван Д. Поповпћ: Кая је иристао министар војени, да он неђе вшше чиновннве у договору са осталим министрима ослобођавати, онда је стнар чиста. Што се тиче одређивања чиновнива, вели, да се имају на уму шволе, тди се тражи више од три щрофесора, и гдй их имаде по 11 п 17 то је немогуһно. У министаретву унутрашњих дела имаде 4 оделена, а да остану само три човена, то је ансолутно немогуһе, јер један начелник неможе све послове вршити.

Иаија Стојановић веди: Ми смо господо о овом предлогу начисто. Г. министар иристао је: да се избрише оно, што ми хоһемо, а иристао је и за чиновнине, сало неможе сад одмах да усвојй колико да их ослободи дов неприере дата, но ношто и нначе долази формални преллог од ваяде пред скупштином, те Һемо и доцније о томе гонорити, то треба усвојнти предлог и иредати влади.

Председник станба на Рласање: Усваја лй се одборско мишлеве?

Свушштина решава, да се одборско мишлене усвојп, и поднесе влади да формалии иројевт донесе. -

Састанак је закључен у један и по сахат но подне, и ваказап други за пдући понедежат.

Председиик скушитние,
Д. В. Јовановић.

Cexperap
И.. Стојановни.

Поднисниці:
Ђурђе П. Ђоровић, М. Л. Гаишић, Војшн Радуловић, Сима Секулић, Петар 'уричковић.

CACTAHAK XXXVIII.

1. Аедембра 1875. годнне.

## apeaceana

Димитрије Јовановић.

## ckargzap

## У. Квежевић.

Од министара дошии су: председния мшнистарства, министар уп. лела, уинистар цравде и мин. спожних дела.

Састанак отвореп у $91 / 4$ сата пре нодне.
Од послапика није дошао Коста Спужић, ноји oдсуствује.

Дошли су опет са одсуства посланицп: Рапа Кугић, Јован Бошговић, Тлвко Стевановић, Алекса Поповић, Шовида Недић и Милосав Вукомановић.

$$
\text { Бр. } 390 .
$$

Председник јавва, да је послапив Ивво Остојић телеграфом молно да му се продужи одсуство због болести сина.

Одобрава се.
Ep. 391.
Председник извештава скушштину, да је Һости Сиужиһу дао тра дана осуства због негових нуж-

пих послова, а аво му узтреба више одсуствопати, он he се обратити свупштини.

Усваја се.
Бр. 392.
Председинк јавла да су на реду сада да се прочитају два предлога посланичка.

Мидан Топаловиһ иротествује, зашто се подносе веирестано предлози и интернелације. Два меседа -.. вели - бависмо се овде, и шта урадисмо? Свршнли смо само један вавон о ошштинама п неке ситнице. Вичемо на чиновнике а сами поједосмо државне паре. Господо, ја вас молим, да свршимо бунет, па да идемо кући (настаје жагор и веодобраване). -

Сєупштана то одбија.
Бр. 393.
Секретар Урош Кнежевић чита свој предлог и њих тридесет и четворице, којим се тражи да се укнну сеосви дућани у овом обливу у вом су.

Милан Тошаловиһ тражи да се одбаци иредлог, јер је - вели - многи продао своје пмање, направно дућан п набавно еспап, те тим рани породицу. Зар да га сад уиропастимо (настаје жагор и неодобранане). Нема ни две године, вако су уставовдени селски дуһани, а сад оћемо да их укпнечо. Питање је ово важно. Варошани гледају своју корист, иа оһе да укидају (жагор), хоћемо равноцравност. За то да се одбаци предлог (жагор, неви вичу: да се одб́аци, а неки: да се упути одбору).

## Председния позива на ред.

II. Туричковић тражи да се упути одбору, јер је ствар важна и за сељаве и за варошапе. Трсба се размисаиту (жагор).

Радоран Мплопевић напомиње да је то предлог, где су потицсани посланици (жагор).

Председник опомине да не морати вавдучити седниду, ако ес продужи овако. Треба да се сасдушамо. Шојавила су се два мнења. Једии су аа то да се одбаци предлог, а други да се упути одбору.

Са,д поставиһу шитање: Ко је за то, да се упути одбору, гласаће „за". Ко је sа то, да се одбақи, r.sacahe „против*.

Ноито је ствар важна, гласаие се поименце и степографи hе бележити свачпје име, во је зашта raacao.

Скупштина усваја да се реши ствар тдасањем поиленце. И тако raacaso ux је 66 da се упуги предлог одбору, 47 да се одбадм, а двојица су се уздржали од гласана.

Данле решено је да се упути предлог одбору, и то завонодавном.

Бр. 394.
Сегр. Н. Крупежевпћ уиравља питане на ирелседииштво и велі:

По закону кнежев носланик чил иромени положај т. ј. звање у вом је био, престаје бити послания. Мепи се чини да је г. Јаков Павловић поставвен као ректор аа носданива а ту скоро ннежевим указом смевен је с тога звана. Нсто таво т.
 а сад гимназије. Дакле, питам председништво, могу ли они бити посланици?

Іредседник објасњава да то није његова лична ствар, нити зависи од шега да он решава то, већ скупштива.

у остадом - вели - ни г. Јаков ни г. Сима нису променули положај. Г. Јаков је прота и ироғесор б́гослонје. То му је стално занимаше. Зваве ревтора то је ириврелено. То је споредна дужност и мена се сиase roдиве. I. Cимa ymasoy није до сад променио положај, веһ је остао у старом.

Стеван Поповиһ свештеник валазн да се не треба бавиті оваким ситницама, јер имя много пречи і валнији ствари. Mогдо се је ийтати и ириватио, коме је што нејасно.

Ник. Крупежевиһ одговара да му је деж шго то инта била то да се вна је ли законита радна скупитинеда. Но што г. председнив паже, да је ревторетво споредна дужност, то не стоји. Ревтор се поставла кнажевим указом и он ияа додатка 100 талира.

Министар просвете разлаже да питање Крупежжевића није пеуяесно што се тиче г. Јавова. Да би били ва чисто са тим шитањем, главно је - вели - загледати у указ. Ажо тамо стоји ,ректора п прожесора," онда г. Јапов је и сад професор и може долазити у скупштину. У полико внам, он је поставжеп као ${ }_{\text {пректор и професор }}{ }^{\text {р }}$.

IIто се тиче г. Симе, неумесно је питање, јер указом г. Спма није променуо положај, нити је то било игде у новинама.
Н. Крупеженпһ објаснава, да је овај, ко проуени рад, променуо и положај (лноги вичу : достп је).

И таво се је ирешло преко ове ствари на дали рал. -

## Ep. 395.

Председиик јавда да је г. Димитрије Maтић, као члан законодавног одбора, пзјавио, да не може остати више као члан одбора.

Многи вичу: зашто и траже разsог.
Дим. Матић узима реч па вели: Као члаи одбора одвојно сам моје мпене са г. Гашшићем у једној ствари, која је претресана овде на последњем састанку. Навыгнут да поптујем раздоге и противниеа, ја сам мислио да няам права очекивати да се тако поступа и сирам мене, особито опде у скупштнни. Но место тога у прошлој седници један од посланика чудећи се номе мњењу и разлозшма поменуо је моје име и чудио се замто таио мисаим.

Ја сам по увереву мом дао глас, а време ће ноказати, које је мнење умесицје. Са тога дакле ја истушам на одбора. Молим пек се избере други, има их млађи (жагор).

Радован Мидошевић вели, да није споменуто ничцје име, но мањина и већина. (Чује се: да му се ве уватал оставва).

Милан Топаловиһ каже, да се не уважи. јер нсһемо никад бити готови, апо станемо бирати једног по једног члана.

Скушштина пзјављује жељу да Магић остане и даже. -

Аимитрије Матиһ наводи, да ои ве избегава од посла, али пеможе нигде радити, тде се не ради са потпуния уо́еъенем.

Стеван д. Поповић разлаже, да треба да смо хладнокрнни на да се сетимо других слинних случајева. Ту споро - вели - знамо, где је једаи пос-

ланик казао за фннансиски одбор, да је олаво прешао ирево жеговог предлога.

Аруги онет ренао је да се изјави неноверене одбору. Па опет г. Шанта Јовановић у име одбора одо́ио је то и на томе се свршидо. Дакле г. Матића молимо да остане.

Скупитина, на позив председпива нзјави жежу, да Матић остане и даже у одбору.

На томе се п свршила ова ствар.
Бр. 496.
Секрет. Н. Крупежевић чнта предлог Јеврема Марвовића и опих 47 посланига, којия се тражи: да се сви манастири осим щест преобрате у парохијске црвве, а манастпрска добра да постану оиштенародна имовина, да се на тим добрнма оснују земқеледске и занатлиске шволе.

Панта Среһговиһ чини псправву у иредлогу да патријарх није утекао. Патријаршщја је пропаиа 1763. год.

Пои Стена Поповиһ чуди се предлагачима каго дођоше на те мисли, кал знаду да су калуђери учестовали у свима ратовима, да су имање очувадй јошт од Немањи得 доба па да пмају и привндсгије на сва добра. Ено - велй - ногледајмо на Аустрију кано се тамо поштују манастири. Ено шта је манастира у Фрушвој гори. Ми све пећемо понове, неһено валуђере, нећемо владике, да дирамо, а сад оһемо да одузмемо калуһерима имане, које чувају од Немањиһа.

За то да одбацимо предлог па да радимо на буџету што рече г. Топаловић (жагор).
Н. Крупежевиһ вели: Нигди у предлогу ве стоји да ми увиштимо калуђере пи да не поштујемо манастире. Ми не кажемо да се од манастира створе заводи, којл не одговарају достојанству народа п светињи цркве. Ми оһемо од манастира да вапра внмо мирске цркве - а то је опет светиња. Дакде да говоримо о предлогу. Ми оһемо да буде вао и нод щредосавски Срба. Говорити о привилегијама нема користн. Срећа је што су Турци ворисали те иривидегије.

Панта Срећковић објасњава да он пије ништа говорио иротив иредлога, нсго је само наноменуо да је патријаршшја српска пронала 1763. године. Дакле да није сриски народ робовао без патријарmије 400 год.

Ранко Тајсиһ кале: Излишна је саде свака дебата. Нашто се бавтати $2-3$ сата, но треба одма упутити одбору. Одди се ве напада вера нй црква, но се одузима имање калуђерима.
М. Мидовавовић подпомаже Ранка да не треба дебатовати, већ одма питати: упуцује ли се предлог одбору или не.

На питање председнина, скупштива упути предлог аивонодавноз одбору.

$$
\text { Бр. } 398 .
$$

Известнлад законодавног одбора Ил. Стојановић чита предлог Петра Стеванопића, војпм се тражи да се лицитација за грађење државни, окружни и срески грађевнна, држи на месту где Һе се градити.

За тим чита одборско мнење, које одбија иредлог на оспону § 20. зан. о грађевинама, јер је норисније да се држи лицитација онде где има више дуди, - иредузимача и лицитаната.

Усваја се одборско мнење п ирешло се је на дневни ред.

Ep. 398.
Нзвестидац Иа. Стојановић чита иредлог Јеврема Шолуповића о замени \& 673. грађ. завона у том смислу, да ошштински суд не потврьује одма таиију, која му се донесе, већ најпре да објави, на кад прође 8 дана и нико не протестује, онда да потврди.

Чита се даље одборско мнење, које одбија предлог, јер се §.8. 673 . и 674. грађ. зак. дају веһа јемства сродницияа и смесничарима на отвуи вемака. -

Скупштина усваја одборско мнење.

$$
\text { Бp. } 399 .
$$

Ј. ПІолуповић разлаже шта му је цев иредлогу, па вели: Нисам ишао на то, да се смесничарима и сродницима отме то ираво, но ми је намера да се укину премноге парнице око отвуша, у којима вуди морају полагати толику кауцију у новцу и издагати се грдним трошковима.

Овако као што предлажем за 8 дана ствар је начисто. Сваки би се у том ропу јавио аго има прече право, положио би паре и узео земьу. Без тога има сувише неагода. Многоме је тешно продати земљу, јер се купци плаше пречег права на отеуі. За то треба учинити измену.

Скушштина остаје при том, да се щређе на дневни ред.

## Бp. 400.

Известцлад Ил. Стојановиһ чита предлог Мидије Миловановића, који је са 22 друга предложно да се укину огружна начелства.
"ITorosonir aap, cesy.

За тим се чита одо́орево мневе, по вом би се нмало прећи на дневни ред с тога, што је такав нсти предлог поднсо раније нослашив Илија Стојавовиһ, који је иредлог решен 6. Oвтобра ов. год. на 18 cactaнқу.

По том се ирочита мпење одборсве мањине, воја, налазећи да су начедства ненотребна, тражи да се преддог усвојп и да вади, те да допесе формалин пројект.

Ак. Ковачевиһ веаи: Ако се не држимо реда и посдовнина, никад нећемо доћи ло сагдасија. По чл. 89. пословника кад одборски заклучак пије једпогласан, онда треба да се тачпо нзложе спе раздике мањине й веһине. Овди то ипје ураһсно. Мени није познат иавештај манние, а ни одбору. Требало је саопштити одо́ору, па можда би се п ја иридружно зањвии. С тога нек се врати предлог поново одбору.

Mдлија Mиавановни одговара: Caажем се y неболико са т. Ковачевићем, да се иредлог врати
 нову. Ірошле године бндо је вод тих начелетва преко три мплипа дефицита.

Треӧ́a једноз абрисати ту установу. За то иаи нека се реши пли нека се ьрати нопово одбору.

ПІайа Стојановиһ велы, нисаля противин преддогу. Il ја сам за то да се укнву вачалства. Али ако хоһено потрздлп доново оне иредмете, ноји су једном прешли преко свупштине, воји су решени и усвојени, дао што је свај, овла һено радити иротивно 94. чл. посдовниа п веһемо бити готови са послом внкала.

Арагутін Ризниһ вели, у волико ми се тини, опде се поди полемпка иамеђу Миаије и Иаије о том, који не предлог вредити више. За то нека се сајузе оба и даду плади да о њима да реч.

Нивола Крупежевић налазп да измеһ, предлога
 лином - вели, тражи се да се укину начадства. Илшја онет тражно је поред тога да се укину п сресве власти и још неве установе. За то баш, нито је овај преддог оделит за сама началстаа, треба да се реши тим пре, што се је г. министар председник пређе ияјасиио да сад неможе укипути началствя. Спи ско сложни за то да нам нетребају пачадства и да их трео́а увинути. Tо је само једна Һуприја. То је ложити собу у лето. Увндавем началства мпого се помажемо, јер сада има у њида на 300 саужитеба воји штете државу са скономног гдедпшта. Дакле, да се понова иретреса предлог.

Ранво Тајсић одгонара на разлоге невих посланива ша велн, нетреб́а ми преписати у грех пто одвојено мнење нисаи ирндружно веһшни одборској. То је с тога, што сам доцие паииса. Неслажем се са г. Pпзнићем у сравнавању предаога Мианног пи Паијог. у пима има разливе. Милија травй нск.ьучно да се укину началства, а Пашја јоит непе установе. Заводити ша жесто началства другу установу нема смисаа ; ни баш и ете стране Милзји иредло сачнњава нешто засеб́но, јер народ не місдї да на место началства поставін аругу ваает. Зато се и нисаз прпдружио предлогу Илијом.

Аке. Ковачевти пе мисли чинити коме прекор, али пошто је учињена ошиша по пословншгу, што

Стојановиһ тражи режормисање целе администрацгје и Мидија сано једне ствари, то треба иреддог вратити одбору.

Мил. Mиловановиһ одговара Pизнйу, да није предлог учињен из частобубьа (настаје велики жагор, иревидају га, вичу : доста је говорено).

Председник позива скупштину и она изјави да је доста говорено, те се иредлог упути одбору законодавноя да та сравни са предаогом Илијним, на апо не буду истоветни, да се овај изнесе на претрес. -

Даје се четврт часа одмора.
После одмора.
Ep. 401.
Председник јавља да је посланик Петар Иаиһ депешом нскао 30 дана осустиа е тога нто му је жена на смрти.

Одобрава се.
Ep. 402.
Секрет. Иаија Gтојановић чита пнтериелацију Симе Сенулића на министра сполних послова, гојом нита, јесу аи Турци босанци вратиди нашим будима онај кукуруз, што су га самовдасно обрали са аде рададске ; ако нису зашто, да ли се ради што на томе и хоће ли се казнити кривци?

Министар сповних послова одговара, да he одговорити на интернеладију што скорије.

## Бр. 403.

Секрет. Наија Стојановић чита интернелацију Николе Милосавьевйа на министра просвете, војом пита, вашто је премештен учитея студенички г. Таишо Џротић у Ђунис и аашто вије преслушан ако је грив ?

Министар иросвете одговара, да је ствар тако ситна да не яаслужује бавити се њоме. Ако се не дозволи да се учите.ьи премештају, онда немамо спгурности ни ва какав уснех. Најпосле, ствар ми није позната. Кад је сазнам одговорићу. Нивола Миосаввевиһ прихећује, да пије реч о чремештају, но се пита, што је газнен учитев, а није преслушан.

Министар ироснете одговара, да се иије могао преслушати овде код министра. Зло п наюнако кад бй се нозввао свакй на одговор овде. Одда би министарство радияо само то. Мислим да је учитеб саслушан код подицајске ваасти, а то hy внднтн.

Усваја се, да одговори зинистар кад извиди criap.

## Бр. 404.

Известилад одбора за модбе пи жалбе Коста Атанацвовић чита модбу Даринке удове нокојног Зарпја Видића бин. посталиона, поји је погинуо врщећи саужбу са чега тражи издржавање.

Чита се да.ве извештај одбора, воји је мнења да јој се даје 60 талира издржавања пз држанне касе до преудаје, а штосе тиче деце до пунобетства. -

Скупштина усваја одборсво мнење.
Министар споьних посдова примети овде, да би требало ову ствар упутити миниетру финансије, јер се њега тиче.

Известилац К. Атанадвовић одговара, да се ова ствар не тиче мин. фин. веһ мин. ун. дела, а он је саслушан.

Усваја се.

Ep. 405.
Известилац К. Атанацковић чита пзвештај одбора за молбе и жалбе, о жалби Нетра Недељвовиһа из Конуса, нто је власт среза темниског отерала у затвор нене војнике нз логора. По мнењу одбора дало́у треба дати влади на иризрење.

Скупштина то усваја.

## Ep. 406.

Известилад Коста Атанаңвовић чита извештај одбора за молбе и жалбе но интерпелацији Петра Катиһа и осталих, који су тражили да се не узимьу млађи калуђери од 40 година, а протествовали што Пантелејмон монах манастира Рајиновда држи у манастиру женску, тражећи да се манастирева добра предаду мирском свештенству. По одборском мнењу има места шитању.

Министар иросвете ододара, да he иввидити ствар, што се тиче моваха Пантелејмона. А што се тиче тога, од коливо he ce година узимати вадуђери, за сад неможе одговорити, дов се не споразуме са архијерејским сабором.

Димитрије Балаицки одговара, да ову ствар треба једном прећи и уредити. Сваке године вели, вичемо на калуђере да их треба укинути, да се млади не жене итд. па све остаје на том. Нашта оклевати, час за ово час за оно, те да питамо сннод и овога и онога? Наш црви философ Доситије лепо је казао: , не калуъерите ни једног ло 40 година, а и носле оставте им 5-6 година да се размисле." Он је заиста доб́ро проучно калуђерски живот. Да пресечемо дакде једном ову ствар и да за-

молнмо г. министра нек се једном споразуме са сннодом. (Чује се: врло добро).

Министар просвете подржава говор гос. Валаицког и велн, да й ои вщшта друго вщје вазао. И ја сам вели зато, да се за палуђере узимају зрели дуди, који Һе моћи ирестављати светињу цркве и који ће бити способии да яаступају ираве интересе њене. Нисам ја врив, ако је то питаве попретано више пута па шије извршено. Влади саданој треба дати времена да се промисли. Зато је најбоље да се упуги предлог влади, те да она у договору са надлежним властима нодиесе пројект.

Усваја се.
Бр. 407.
Известилац Ћоста Атанаңковпћ чита одб́ореко мнење о молби Тодора Ступановића из Веливог Дрена, који тражи да лу се одложи плаһане дуга Иаији Катунцу. - По том одборсвом мнењу треба прећи на дисвии ред, јер је скупштина за то ненадлежна.

Усваја се.
Bp. 408.
Известилад Коста Атанацковић чита одборсво мнење о аюту Радивоја Стевановића из Кушиљева, који тражи да ну скушштина шегов један акт иреда мин. ун. дела. По одборском мнењу треба прећи на дневни ред.

Ycraja ce.
Ep. 409.
Извеетияац Коста Атанацковић чита олборсво мнење о жалби ошштине медвсђске, која се жали на уив. фин., штт јој не дозвољана отварати неве

Ауһане. По одборском мнењу треба иреһи на дневни ред.

Усваја се.
Бр. 410 .
Пзвестілац Коста Атанацвовиһ чшта одборсво мнење на питане Петра Катића о оправци Һуприја на друлу од Трстенжа идући Карановцу. По одборском мнешу има места нитану.

Скушштина усваја одо́ореко мнене да минист. граћ. одговори.

Министар грађевина вели, да ће одговорити дов видй авта, но ау се чини да је одговорио нешто о томе.

Петар Катић одговара, да је ово отишдо ире одбору, но щто је одговорио министар.

Према томе прешло се је на дневни ред.

$$
\text { Бp. } 411 .
$$

Известилаң Коста Атанацковиһ чита одборско мнење о жало́ Миће Стеванонйа на решење министра унутрашних дела, којин је одбијен у спору око продавања меса на черове. По том мнену треба уништити министарско репење, јер је делење меса на череге дозвоьено \& 370 . кр. зак.

Мин. пред. примети, да о овој ствари није сасдушан ни један од министара.

Извествлац Коста Атанацковић одговара, да је саслушан началнив министаретва г. Јапвовиһ, кога је министар упутио место себе.

Министар предс. одговара да му није ништа познато по тој ствари, иа тражи да му се даде да је расмотри, а он he што пре одговорити.

Мидопи Глишић примећује да нема места олговору. Сасдушан је владин повереник и он је дао пристанак. Треба дакде поништнти мииистареко рещеше, иа човеку вратити узети новад за кавну, и навнадити му штету.

Панта Јовановић пршмеһујс, да је овде повреЂен члан 99. устава, јер за владивог повереника треба да изаң, угаз, што се не сеһа да је овде урађено.

Војин Радуловиһ слаже се са предговорншком д вели да је пошереника требало поставити указом. Кад то није, несмемо газити завон, но нек се ствар врати министру те да миди ко је крив.
II. Туричковић вели, изаишно је говоритн. Ако је вдада саслушана, престаје говор ; аво пије треба је саслушати.

Министар председник објасњава, да је у одборсвој седннци тог дана дошао г. Јанговиһ, на ваљда мислеһи да је повереник вдадин рекао је тажо. Он није поставьен указом за иоверенина. За то нета ми се врати предмет да размисдим о нсму до сутра.

Уcвaja ce.

## Ep. 412.

Пзвестилад Коста Атавадвовић чита одборево мнене о поднетия трима пвјавама Петра Станковића из Раче, који тражи, да се те изјаве лоставе Његовој Светдости. По одборсвом мневу треба преŁи на дневни ред, јер скупштина није за то надлелна.

усвaja $^{\text {ce. }}$

Бp. 413 .
Пзвестилад Коста Атанацвовић чита одборево меве о жалби Саве Максимовића из Трабовца, који се жаль на министра тинансцје, што му није дао 2 плуга вемде. Капо није жалиод ноднсо решење министарско којпм се одбија, то је одбор нащао да треба иреһи на дневни ред.

усваја се.
Ep. 414.
Пзвестияац Коста Атанаңвовић чита одборсво мнење $о$ жалби свештенна рашког Светозара Поновића против мииистра унутрашњих дела, што га није задово.ьно по жало́и на Шанту Јонановића канетана. По одборсвом мнењу треб́а ирећи на дневни ред, вато, што се не подноси миниетареко решење. -

## Усваја се.

$$
\text { Ep. } 415 .
$$

Известидац Коста Атанацвовиһ чита одборско мнење о жадои Спасеније, улове Васидија Aазаревића пз Лајковца, којом тражи наслеђе имава свог пасторва Милоја Васиљевића. По одборсном мнењу прелази се на дневни ред зато, щто су за то питање надлежни судови, а не скупштина.

Усваја се.

## Бp. 416.

Известидац Коста Атанацковиһ чита одборсво миење о изјави Марице, раздвојено живеће жене Живка Кусуровића из Бањана округа наљевсвог, због издржања, но ком мнењу треба прећи на дневни ред с тога, щто не подноси пресуду духовне

власти војом је одвојена, ни пресуду о издржану; нити се онет ниди, да се је жалиа министру.

Усваја се.
Ep. 417.
Известидад Кіоста Атанацвовић чпта одборево миеве 0 жалби Саре, удове Миаоша Ковачевића из Беода, којон моли да се ослободи даика, шо ком мнењу треба дати жалбу на одену министру фипансије.

Усваја се.
Bp. 418.
Нзвестилац Коста Атанацковић чита одо́орско мнеше о питашу посланика Ј. Шолуповића за цут 0д Јавора преко Ивањице до Шожеге, ио ком има места питању и министар грађевина треба да одговори.

Усваја се, а и мин. граћ. изјави да Һе одговорити $^{\text {с }}$ док види акта.

Бр. 419.
Иввестилац Коста Атанацвовић чита одбореко мнење о жалби Радепва Вуровића і три друга из Подунавада, среза карановачвог, противу среске вдасти што пм забравује стругати стару јапију. По одборском мнењу треба щрећи на дневни ред аато, што не подносе решење да су се жалили министру.

Усваја се.

## Бp. 420.

Известидац Коста Атанацвовић чита одборско мнење о молби општине висибабске у овругу ужичком о томе, да се новопросечени друм од Пожеге $\boldsymbol{r}^{\prime}$ Арияу не прави гад има стари пут. По одборском мнењу треба прећи на дневни ред, једно са

тога, што скушштиа пије надлежна да решава о трасирапу и проссцану друмова, а друго зато, што је министар грађевина 25. Новембра ове године о овом путу одговорно поводом интерпелације Шолуnomuta.

ІІолуповић објаснава да скупштнна вије могла ив одговора министра сазнати право стане на вели, не иде се тим путем уз брдо вао што је рекао г. министар. Учинена је једна логрешка што пут иде прево ннва и аивада. То се да исправити. Сва је разлика што је стари пут заодиији у 200 до 150 хвати, а то је с тога учињено, што би се новим путем упропастаи вуди.

Аленса Поповиһ помаже ШІлуповнћа, па вели, обпшао сам делу трасу тог пута. Умесно каже г. Шолуповиһ, над о́и се обишло то парче, да би се сачувале зех.ве лудима.

Министар трађевина одговара, да је ову ствар скупттина једвол решияа на основу оног што сам вазaо, да су тај пут радиле две комисије. Незнодно ои сад било новераватн трасу ноједниим будима.

Аледса Поповић остаје ири своме roвору, па додаје, да му је сам инжинер казао да је тај пут бокы, но су га обишли за то, што мора да буде прав. -

Мин. грађ. одговара да то не стоји и то неби био никакав инжињер, који каже да пут мора бити увев прав.

Нрема томе шрешло се је на дневни ред по одборском жнењу.

Бр. 421.
Известилац Коста Атанацковнћ чита одборско мвене о интерпелацији Петра Стевановића, којом

пита минастра граһсвина, зашто вије довршен пут 0. Чачка до Ивањице, по ком пма места питаву.

Усваја се, а іІ линистар изјављује да he ускоро одговораті.

## Бр. 422.

Известнад Коста Атанацковић чнта одборсво мнене о жалои Борђа Вујаща из Брвещца, огруга чачансвог, што је уиисаи у данак, по ком мнењу жалбу треба дати гос. министру финансије на иризрене.

Усваја се.

## Bp. 423.

Известилац К. Атанацвовић чита одборско мњење о модби наших ностолнона, којом моле да на свакој штацији буде по 5 пандура зарая пратње због честих нанада, а поштоноше да носе револвер. По одборском мнењу према чл. 101 пословника треба прећи ня дневни ред sато, што на молои нема потписа. -

усваја $^{\text {ce. }}$

$$
\text { Бp. } 424 .
$$

Иввестнлад К. Атанацковиһ чита одоорско мнене 0 молби Јована Бошњавовпћа проценноца ђумрука радујевачког, којом моли да се ослободи од плаћања каси државној невих 3434 гр. и 14 пара пор. По одборском мнењу треба прећи на дневни ред, јер је молиод осуђен судовима, а незнање занона не иявињава се.

Yceaja ce.
Бp. 425.
Нзвестилац К. Атанацковић чита одборсво мнене о жалои Никоде Каменовића економа Пожаревачве

болнице, воји се жали што му се неда преко реда зајам пз управе, зашто се је жално минисгру фйнанспје па пема одтовора. По мнену одбор жадбу треба дати влади ради знана и оцене.

Усваја се.
Ep. 426.
Известнад К. Атанацковиһ чита одб́орско мњење 0 жалби Тор申а Чарапановића арешлатора скеле на Тимоку, којом моли да ес ослободи шлаћава накнаде правитежству за скеду у 1440 rp , чар. нашто је осуђен. По мпену одбора треба прећи на днении ред, јер нема основа, замто да се ослободи.
ycraja ce.

## Бр. 427.

Нзвестиад К. Атанасковић чита миење одборско о пнтериелацији Раденка Драгојевиһа којоя пита министра, зашто народ доност дрва за огрев срезсвих чиновника и ванцелирија. По одборском мнењу нема места интернелацији, јер кад се износе неве незаноните радне чиновнива, треба их именовати који су.

Раденко Драгојевић рече да може именовати лица са, одма.

Но скупштина усвоји одо́орсво знене да се иређе на дневаи рел, јер и ако ои пнтериелант могао именовати дщца, треба папислешо.

$$
\text { Sp. } 42 \mathrm{~s} \text {. }
$$

Навестиаиц К. Аталацковиһ чита одборско мнеше 0 жалои Bace п Световара Поповйа из Дучаловића, који се жале на васациони суд, што им је одузео пеко зембпште од 1. и по плуга па дао општиин. Но одборском мнењу треб́а преһия на дпени ред,

јер пресуде насациошог судп неподлеже ничијем раснатрању, на ни скушштинском.

Уceaja се. $^{\text {c. }}$
Бр. 429.
Пзвестниац К. Атанацвошн чита одборско мњене о пнтерпдамции Пиколе Мплосавьсвића о разрезивану трошвона срезскнх, но ком пма места питаву и министар треба да одговорн.

Усваја се одборско миење.
Бр. 430.
Известнлад К. Атавацковић чита одборско мњене о интерпелацији Новава Милопевића на министра унутр. дела због злоупотреба које је почипио Обрен Мићић канетаи, до ком има места питану и министар треба да одговори ускоро.

уenaja ce.

## Ep. 431.

Известилац К. Атанационй чита одборсво мнење на иитерислацију Теше Марвовића, појом шшта министра унутр. дела шта је урадида комисија воју је одредила скушштна да се нзнде влоупотребе чнноннка пр曰днкож нзбора посааника за прошау годину. Олоор је вашао да пма леста питању и миниетар треба да одговори.

Усваја се.
Бр. 432.
Пзвестнац К. Атанацконић чнта одборско мнене о интернелицмји Ниголе Милосавлевића абог погра-
 треба ал одговори.

Yeвaja се.

Међутшы министар градевине примети да је о том дебатовано у скупштини ї да һе влада проз 2 -3 дана донети о томе пројект, те с тога се пређе на дневни ред.

## Ep. 433.

Пзвестиац К. Атанацвоввћ чита одоорсво мнеше на интериелацију Ниволе Крупежевпћа и Стеве Крстића, који тражи да се ощрави кисела нода у атару паланачком о државнол трошву, нли да се уступи по проңени општиви као што је то решепо у скупштинй 1874. год. Одборсво је мњене да ича места иитању па треба дати мииистру да одговори.

У cвaja $^{\text {ce. }}$

$$
\text { Бр. } 434 .
$$

Нзвестилац К. Атанацвовић чита одоорсво мнене о иитаву Ранка Тајсиһа на мин. унутр, дела због влоупотреба Љубомира С. Марговића срея. писара, но вом мнењу пма места вптању и министар треба да одговори усворо.
$\mathrm{y}_{\text {cbaja }}$ се.
Председнин иримети да је Тајсић требао да ноднесе акт у ииду жалб́е а не интериелације. Оваво он је интересован па пао тавав нема ираво гласања а ни питања.

Ранzo Tајсй одговара, ла се жалба не тиче његових личних ствари, већ обштих. Међутим скупштина је пристала да прими,

Скупштииа усваја одб́орско мњење.
Бр. 435.
Извествдац К. Атанацьовнћ чшта одборсво инеше о уоло́и Стевана Вукелића бив. учитела, којом тражи

служб́у, по ком ошаког рода модба према чл. 101. носдовника не спадају у вруг рада скупшттнеког, У $_{\text {cbaja }}$ се.

$$
\text { Бp. } 436 .
$$

Пзвестилац К. Атанацковић чнта одборско мнење о жалоп Мплоја Шутулиһа пз Струганика, што су му уиисане у дапав 4 задружне главе. По одборском мнену ову тужбу треба дати на оцену министру финапсије.

Усваја се.

## Ep. 437.

Пзвестилац Коста Атанаңвовић чшта одборско мнење о моло́и Агније, удоне Тодора Павловића латова у Сипу, којом уолй да јој се у име милостиње одобри илага онд, sатова и то од дана смрти њеног мужа до постеновице садањег и да јој се врате данाи.

По одборском мнену треба прећи на днении ред. Усваја се.

## Ep. 438.

Известилад Коста Атанацковић чнта одб́ореко мнене о интериелацији Тривува Мплојевпћа, којом иита министра грађевине, заштоје народ среза посавског у окр. беогр. поред приреза од 9 гр. ч. за пут и ћуприју на дубовом, морао јопи дати шуму п кулук.

По одб́рском мнењу пма места питању и миністар треб́a да одговори.

усваја се.

$$
\text { Бр. } 439 .
$$

Пзвестиаац Коста Атапацвовић чита одборсво мисње о жалон Сияе Коранџића, из Сланаца; на пrotosoan uap. casy.

нолицајну вааст, што му при продаји имања нщје пзоставила кодиво треба но загову. По одб́орском мнену о нсуредностима при продаји решавају судови, а не скупштипа. Зато на двевни ред.

Усваја се.
Бp. 440 .
Известилац Коста Атанацковиһ чита олборско мневе о жалби ошштине рудинсве $\mathbf{y}$ срезу студеничвом огругу чачанском, војои се жиле на понисну комисију щто је поиисивала убога дица. Но томе миењу одбори жалбу трсба дати мин. фин. на оцену.

Усваја се.
Бp. 441.
Известилац Коста Атанадвовић чита одбореко мпење на аалбу Матије Мияутиновића из Шабца противу Мила дамјановића п Петра Вујића пто као кашеције примају путнике на преноћиште, а власт их трни. По одо́орском мшењу треба ирећи на дневни ред, ношто се види из решења министарског да је учињено шта треба.

усваја се.
Бр. 442.
Известидац Коста Атанацвонић чита одбореко миење о жалби Лазара Вучевића из Шияеговца, овруга крушевачког, којом се жали на минис. ун. дела, што му орани лечити од хирургиских болести. По одборсвом мишлењу треба преһи на дневни ред, јер законом је одређено ко може бити левар.

Петар Катиһ примећује, да треб́и видити од чега лечи тај човек.

Предс. говори да је ствар свршена и да свупштвна неможе давати дипломе.

Петар Катиһ налази, да треба дозволити да лече они воји внаду од рана, јер аашто би се распадао један човек, кад га лекари ве могу да изsече. -

Аврам Јовановиһ вели, то је Црногорац што га спречавају. Он је учинио велике услуге у народу у среву врушевачком. Он лечи од рана, од повреда, од пушке, треба му дозволити да лечи.

Мил. Петровиһ вели, јагодинци немају ленара од 1873. године, па кад неби бпло приватни вуди да дече, многи би се раснадао од рана, зато нека се дозволи сваком но практивом докаже да је способан.

Изв. Коста Атанацковић налази да скушштина нема права да даје коме дипломе лечења, о томе постоји закон. Сад ако хоће скупштина да га мења, нек подвесе преддог, а оваво не.

Авсентије Ковачевић разјасњава, да је по чл. 1. уредбе ленарске од 1839 . године, I. Збор. етр. 108., надлежан министар унутрашњих лела, да даје дозволе лечења и магистрима хирургије. Сад ако се појави хурург који заиста лечи добро, треба му дозволити. У томе нетреба се ослањати искључно и једино на мнење началника санитета, но треба обратити већу пажњу на такве буде који добро лече, воји имају Фактичве доваве да су излечили толике вуде.

Милија Миловановић вели, тавав је исти случај и лане занимао скупштину и она је решила да се том лицу да дозвола иа на том и оста, још му вије дозвољено и ако је поднео 60 сведочанства,

нетреба тако да остане, јер немогу ја из Темиића йи у Београд за доктора.

Иаија Стојановић обраћа пажњу скупштине ва уверене жалиоца, из ког се видй каго добро лечи. Прочита уверене па вели, да му петреба одузитати прано. Но како је то молба, ако скупштнна пађе да је умесна, треб́а да по чл. 108. тач. 5, пословнива нодвесе предлог за изуену загона.

Радован Милошевић говори, свн знамо да смо оскудви у лекарима. Сви знамо да су се многи враҺали од лекара без ногу и руку, иаи неизлечени, дов су те исте болеснияе приватни лекари лечили и нзлечили. Таевих дуаи има доста. Нма их који имају по $50-60$ сведоиби од ирви и најбољи жуди на зар њима да се ве дозвоаи? Asо се питају доктори они им нефе дозволити због свог интереса, алй аруго је интерес народни. Овде анам пма један жандар који излечи човека кад изломи ногу и руку, зашто једаи началнив санитета да таввим забрањује лечеве ?

Петар Ђуричковић вели, внам из пскуетва да су приватни доктори излечили толиве дуде, које sванични довтори немогопе. Има један у Параћину, воји лечи очи. Оя је пзлечио у самом срезу банском них $20-30$. Тако исто знам у овругу вњажевачком неког Јанкуду, који лечи од беса док довтори веле, да од тога нема лепа, вао што је Др. Валента у својој кннзи вавао. Треба давде дозволити, а нарапно пазнти коме.

Ралоња Недиһ вели, довтори се ограђују као и адвокати, па недаду другима. Зпал ја један случај, у Забојници беше се приялао један од беснила,

дозвапе довтора, чім дође он рече : „ Прнковте га, да се не мучи, нема му помоһп." Сељаци непослушаше довтора већ зовну једног севака те му заши rymy. -

Милосав Марвовнк наномине, да је и њему познато да је тај човек изачио ирево 20 дуди воји су раневи од пушке. Нре 6 тодина тако рањена су три граничара. Два однесу у болиниу и тамо умру, а једног тај Лазар излечи. Тај је човек од веливе користи народу, особито на гравици где се често бщју. Треба зу дозволити да дечп, вао пто смо и ланс Христодулониу, но медецине нек не даје.

Aрагутия Рпзиић напомиње, да се мора остаті ири зак.дучку оло́оревои саобразно чл. 101. тачкп 8. пословнива, јер тавве молбе спадају у круг владин. Неможе се радити пяузетно за овај саучај, а скупштина ако хоһе да и иринатни лече, треб́а по чл. 103. тач. 5. нослонника, да поднесе формалиі предaо (вичу: Доста је говорено).

Аксентије Ковачевић наводи, да је то народна жева, да се не забрањује лечење онима, који умеду да лече, с тога, вал је у члану 1. уредбе ленарске оставдено министру да може дозволити лечење и приватнима, онда зу само треба обратити нажњу на то. -

Нредс. мии. вели, неби добро бндо доносити формалаи пројект. Незгодво је свакоме давати то право. Воље је оставити да скупштина цени, по заслужује да му се да право, па томе да се да. Меһутим пајооље је да ову ствар о којој је реч, дқ скупштина влади те да је узме у призреве, иначе апо се узме друвче, мораће се давати доввола спима

берберима и бабама. Шта би опда радили левари, воји су свршили науве?

Према томе свупштнна пристаде да се да модба влади, те да је узме у щризрене.

Састанак је зак.ьучен, у 1 сат по подне. Сутрашњи завазат је у 9 сати пре подне.

ирелседммя.
А. В. Јовановиһ.

Cesperap
У. Кнежевић.

потписици:
Петар Буричвовић, Војин Радуловиһ, М. Л. Глишић, Турђе ІІ. Торопић, Петар Катић, Сима Севулиһ.

## CACTAMAK XXXIX,

2. Аецембра 1875 . год. Веотрад. mpesceanas
Димитрије Јовановић. cempztar.
Ниг. Крупежевй.
Присуствовали мипистри: председнив министарства, министар грађенина и војне.

Почетак у 10 часова ире подне.
Посланици сви. Дошао Мијаило Терзибашић.
Жипко Чолић тражи одсуство.
Сдушштина му даје 4 дана одсуства.
Бp. 443.
Севретар Ст. Д. Поповић чита предлог Торовића и осталих о нашлати жщровиице.

Свупштина упуһује одбору финансиском. Бр. 444.
Сегретар Ст. Д. Поповиһ чита предлог Лазара Владисаввевића посланака: да се путови у атару

Мајдан-пева даду на оправьане облнжњим срезовима. -

Упућује се одбору ва молбе и жало́е.
Bp. 445.
Сепретар Н. Крушежеввић чпта реферат министра војеног, вао одговор на интериелацију посланика Паје Вувовића због ялоупотреба ири барутапама страгареким :

## Peфөpar

гостодику киннетру аојслом
Шо заповести г. министра војеног о стању иредмета, који се односп на управу Рудничве и Клисурске планине, од стране управитсжа страгарских барутапа г. артиљеријског подпуговника Арсенпја Станојевића, иредстав.ьам следеће:

Изслеһујуһа власт поднела је г. министру војепом о својој радни извешће 1. Октобра тев. год. Ф.: 5915. у воме је оиширно извела начин руковања са планином и узрове са војим је планина упропашһивана. У том је извешьу ислеһујућа власт и све жалбене и тужбене предмете преша како да се о стању истраге нема шта друго казати, осим опет оно, што се у извешну наводи.

На основу тог извешhe ол стране г. министра војеног учињено јө ово:

а, уцравитељ се мешао у расправе службених црава у попаши и жироиађи измеһу села Блазваве и А. ПІторње, а оба села по извршним судспим пресудама имају јелпака службена права и један шанннски атар. Исто тако мешао се у шодобну расправу између села Кнежевда и Каменице, а и ова

села нмају пзвршне судске иресуде, но којима је службено расправьево.

Оба ова питања изслефујуһа је власт расправила тако, да је радву управитевеву као незакону уннштиаа и писала је вадлежиим подицајним властима да се Шаторнани и Кнежевчани, као жалеће се стране ирема цресудама задовове.

По оба ова спора г. нинистар је рад изслеोују申е власти одобрно, па је иод своје стране од 14. Октобра, т. г. Ф.ह 5915 представяо ствар т. министру унутр. лела, да се за Кнежевчане заузме, који нису ирестали жалиті се ғако им Каменичани службено уживање не дају, а месна нолнцајна вааст че предузима ништа.

б, управител давао је одобрења прнатнима ша
 се уредо́a од 14. Маја 1865. г. збор. 18. етр. 28. односи само иа то, да је уцравите.ьева дужност ограничена на подизане и чување пданине, и да рукује са горосечом, а не да и земье општинске или опитенародне сме и може даватн. С тога је наредила да управитед пиком земье не даје, које је нарефене од г. министра усвојено.

в, ислеђујући власт нашла је, да се планине речене не могу уцрављати и чувати од уиравитеља и шумара војника, воји се често смењују, који су невични и таго удақени по атарима ненод надзора управитела, да је горосеча чивена на све могуће вачине, који планину све вине и више упропашђују. Изслеђујућа вдаст иабројала је толиво уярока на аицу места извиђених и нађених, да у истини постоји ушронашћивање шанине.

Према тим узроцима она је ияјавнла своје мишлеве како би најбоже бпло, да се ушрава Рудничке и Копеурске планине урели п боьл јемства иротив самововне горосече и могуһих влоупотрео́a ноставе.

На сваки је начин иредложила да се ущрава пренесе па градансве вдасти. На основу ове изјаве г. уинистар војви актом од 27. Овтобра, тек. год. ФК 5915 иредложио је F . иинистру финансије да се горва уредба укине, а са ном предстане одређени нздатая на војне шумаре у буџету војном. На ово r. миинтар финансије одговорио је од 12. Новемора т. г. 中.е 2782. да је издатак на шумаре у свој бурет ставио.
r, управитеб по неким прелметима у самој барутани има да одговара за наквдду штоте и ови су предмети у тову рада. Један се од ових иредмета односи на плод ораја, који је упропамћен, а није употребьен на то да се прода на ворист чонда ннвалидсвог.

Аруги се предмет односи на недостатав дуга и пто су ове много потрулияе, а трећи на недостатак етруганвда.

Четврти нак предмет одшоси се на нандаћивање такса, који подлежи контролном извидају, да се внди пмали и колико штете.

Па како но овом тако и по осталим предметма, воји садрже тужбе појелнаца, израђено јеи прописано је паређеше г. мииистра ва начелиива артилеријске управе, да сеи по овим делияа учине нужне расправе.

1. Декембра 1875. г.

у Београду.
Војепо-судcz: sowecap

Гавркао Поповић.

Министар војени паже, да би брже одговорно на интерпелацију наредио је те је написан решерат.

Паја Вувовиһ: Дакле јом се ствар ислеђује, а он је у дејствитежпој саужои?

Министар војни: Дов се не добије извептајод донтроле и начелнига артияерисве управе о неговој приници, срамотнди би га кад би га увловиаи. И носле, висам нмао с вим да га ваменим.

Паја Вуковиһ говори каво се чује да управитеб уанма по дукат мита.

Минис. војени: Могуће, али је он то чинио повише но негоној глупости а не овлашћењу, (чује со: пре је зб́or пара него због глупости.)

Паја Вуковиһ каже, да управитељ вије глуп, и да га треба уклонити с места.

Министар војни говори, да Һе се до $10-15$ даша ствар иввпдити. Не може се уплонити, јер пема се са вим заменити.

Председнив иита свупштину, је аи донодно обавештена. (чује се: јесте). Дакле свршена је ствар.

$$
\text { Ep. } 446 .
$$

Има г. министар да одговори на ннтернелацију Уроша Кнежевића и осталих о злоупотребама ири нојених набавва. (чује се: није ту Урош).

Министар војени жели да се ова ствар сврши, да се не одуговачи.
II. Ђуричвовић говори да треба ириченати Уроша јер је он ту ствар писао п објашњавао. (पује се: да се иричена).

Министар војени жели да се прочита одговор, јер оє, може бити, не һе моһи доһи други пут од посла.
'Буричковиһ говори, да жегова једна интернедација нщје се читала, щто није било министра ; сад не може министров одговор кад нема посланика.

Председвик пита осталих 19 посланика потписаних на ннтерпелацији, је су ли вољни да се чита одговор (чује се: нисмо). Добро, да иређемо на дневни ред.

$$
\text { Bp. } 447
$$

Известнац одбора за молбе и жалбе Коста Атанадвовни чита одборско мнене: да по интериеладији Пиколе Мплосавысийа на министра војног потиву канетана Глише, што је пушку сриекот војника дао Турчишу, да гађа у нишан, има места питану, у толиво, што министар вије издао жалиоцима решење.

Мннистар војни важе да у министаретву нема никанве жалбе, па за то не може иикакво решење ви даті.

Ниқола Милосављевић: Није могуһе да нема жалб́е.

Министар војени важе, да шема, но могла је ствар овако тећи: ирелазак није бно забранен Турцима у нашу етрапу, вао п пама у њину. Сад можда је неки старешина турски вао помпија гађно, иа и погодио у нишан. Војник који је био код нишана, не знајуһи је ли Србин иаи Турчин погодно, одсварао је „пред прси."

Скупштина прелази на дневии ред.
Ep. 448.
Известилац К. Атанацковић чита пнтериелацију Уроша Кнежевића и осталих ни министра во-

јеног за што се место овса ноји је 100 гр. стотина прима јечам од 65 гр. Чита одборско мнење: има места интерделацији, За то да министар одговори.

Министар војни ирима нитернелацију да одговори.

Скупштина усваја одо́орско мнење.
Ep. 449.
Пзвестиад К. Атанацковић чита интерпеладију Алевсе Поповпһа и осталих на министра војног: нисай ли одавно отишавше војнине на границу, замениті другим?

Ал. Поповић: То је свршена ствар не треба одговор на интернелацију.

Сбупштии прелави на дневни ред.

$$
\text { Bp. } 450 .
$$

Известияац К. Атанацвовић чита интернелацију Арсенија Гавриловића и Симе Секулића на министра војног о том: оһе ли нограничне буде на егражи пзменити Аругин из унутрашњости.

Одборско је мневе: да се пређе на дневии ред.
Сбупштина усваја.
Бp. 451.
Нввестиаиц К. Атанадвовић чита: Урошा Кнежевић и остали питауу министра војпог: зашто ушравитеб Ђубичева вије за 2 месеца примио вапетана Mату Oптргиһа да дужност вршн?

Одборско мнене : има места питању, но да министар одговорн.

Скупштина усваја.
Бр. 452.
Известилац К. Атанацковић чита: на шитање Живка Стефановиһа, зашто је мост Араговачви пре-

мештен у Ђубичево. Одборсво је мненее : има места шитању, по да министар одговори.

Министар војне одговара, да је мост Драговачки премештен у Ђубпчево, што је обала код Драговца слаба и ироменьива, а вод Јубичева сталнија.

Живко Стефановић пита миниетра, је аи чуо тта је било сад са мостом код .Бубичева?

Министар војне: Чуо саз да су 9 понтона нотопљени, али то су стари неупотребьнви били, па сам наредио да се нови пошбу.

Живво Стефановиһ: И нола су се потопнла и буде једва су се спасаи. Но ја сам питао: штта לе бити са оном државном кућом код Драговца?

Министар војне: Лане је решено, да се та вућа норуши и у Љубичеву друга начини, но ја се још на то решио нисаз.

Живво Стежановић вије за то, да се вуца сруши.

Мин, војне каже, да и он није за то, но најпосле видиће се.
※. Cteqановиh: Bишто је и гра弓еп мост код Араговца кад је обала слаба?

Мин. војне: И ја важем то.
Коста Радовановић нпје за то да се кућа руши, јер Морави је ток промењен, па може опет премештати се мост на Драговац.

Министар војнй слаже се са Костом. Но вели - вад би се та кућа срушила па од веног материјала подигла друга са још 1000 дуката, онда је боже још једну градити.

Скупштина пзјавяује да је са одговором министра задовобна. - Прелази се на дневни ред.

Ep. 453.
Пзвестшаац К. Атанацковић qпта: Посланици Адам Богосавьеши и Maаден Muкиһ питају министра војеног; што и чиновнвци ншеу отишли на границу?

Одборско мнене: Има места питану. Но пако о овом ностоји у задонодавном одбору преддог, то да се ово питаше с њнм сајузи.

Паија Стојановић није за то, да се упyђује одбору, јер је одбор законодавни решио тај предлог, и он је упућен влади.

Мяаден Мивиһ: Пошто је престада потреба, нек се пређе на дневни ред, но да се у будуһе тако не чини.

Скупштина прелази на дневни ред.

## Бp. 454.

Извест. К. Атанацковиһ: На питање посланика Симе Несторовиһа, волико је чиноввива уписато и отишло ва границу.

Одбор је мнења: Има леста питању. Но како - томе има предлог у ваконодавном одбору, то да се њему присајузи.

Председиик иита спупштин: Xohe ди да се пређе на дневви ред.

Алекса Поповић вели, да треба министар да одговори.

Председник каже, да то не би имало ирактичне вредности.

Ал. Поповић говори да има практичне вредности. Спушштина је свя захтевала да чиновници иду на границу. Треба да се види, колико вреде завдучења скупштинска.

Мип. војени објанњава да чиновници за то нису на границу ишаи, пто пису били при уппсу подеқеви тако да се зна, воји у који род војске долази, а међутам - пате - да се је постарао да се овај распоред у редове учини.

Ал. Шоповин одговара, да је г. министар војени то једном всһ обеһао, па да још није учинио.

Министар војени у гдавноме повторава свој robop.

На питање председшиа скушштина рече да је доволно обавештева, и прелази на дневни ред.

Бр. 455.
Пввестилац К. Атавацвовић чита: Ранво Марковићи Јанно Филиновић, пупомоһници севана Стрсновбана у окр. ваљевском, жале се ва касационе судије и министра правде по парници ньховој противу Тепељевца због ирава уживања пуме и вактаде жира.

Одборско мпене: Решене гасац. суда не подлежи расматрану скупщтине, а и право тражења накнаде према завону је застаридо. За то да се пређе на двевни ред.

Свупштина усваја.
Бр. 456.
Известилац К. Атанацковић: 0 ивтерпелацвји Петра Ђуричвовпћа на г. мипистра војвог због довученог материјала код Нериһсвог Хана и Делиграда.

Одо́ор је мнења: Питању има места, на које треба што пре одгонорити.

Министар војени: у 1869. год. народ је на питане нолициске ваасти казао, да му треба эграда

за вашаршште $у$ време вашара, па би носле послужшла и ва војене смештаје ири лоьоровану и другим прияикама и довугао је материјал, а п новаца је нешто скупьено. За тим се начелпия и инжињер преместили. И то је таво стајало до пре $8-4$ месеца. Компспја је изаслата и пашда је, да вије врив начелнив, ио инжнвер, а п птете има 3-4 хибаде гроша. Министар he грађевна одобрити да се инаинер даде под суд а мншстар правде одредиће суд, који Һе судити, а министар финансије наредиदе да се ипжињер оптужи. Ствар је у том.
II. Ђуричвоии важе, да то није ствар од 3-4 хиьаде гроша, но од, 3 - 4 хиьаде дуката. Наораја материјал и надиице воје је народ ово тога утропио. Миниетар - пели - да је варод полицајној власти изјавио да жели подићи згралу за вашариште. Међутти, народу је казато, да мора да прави. Начелник, којш је заповедио да се довуче материјал а иије га у сувоту склонио, врив је, а ве инжињер. Чуди се одвуд комисија може да оцеви штету, вад незна колико је пуме и наднщца народ нотрошно. Доказује опет да је пачелнив нао гяава огруга свему крив а не ивживер.
Т. Милетй доказује иротивво Туричковићу, да је свему томе крив капетан Марко Шротић, који је зйог своје механе гледао да се ту отвори вашариште.

Компсија доиста није довољно оценна рад и штету варода ово тога превученог и уиронашћеног материјала.

Тражи да министар иронаде кривде п подвргне oдговору.

Јован Диметријевиһ ловазује, да свупштина дије судећа васт, нити вом треба да вдада иристрасност. Начелнци не могу бити вриви, јер они не могу бнти ивжннер, протоколиста, казначеј, писар แт. А. Буричкоей је прена томе начелнику рђаво расположен. Ја познајем тога човева и ов није крпв,
II. Ђурвчконић одговарајући Т. Мялетићу, велй да је начелник крив, јер он је капетаниа вановедао.

Одговара Ј. димитријевићу па вели: свупитина и није судећа власт, али она има право да даде глас, да се чнновия пезаконо радећи да под суди о томе треба да води рачуна негов старији, а то је министар. Не говорим из дичног свог нерасноложеша, јер ја нисам овде донео барут да дигнем кога у ваздух, по тражим да се крнвци даду суду.

Јов. Димитријевиһ: Из товора његовог види се да је лпчно рђаво расположен према начелинку. Г. министар је дововно објаснио.

Председнии калее, да је мииистар објаснио ствар, па кад ислеђење буде тотово, интериеланат може опет шитати.

Мин. војеви ножазује, да је 21. Јуна фје 322. мољен министар тннансије, да државии тужииац нодигне тужбу.

На питане иредседника, свупштина рече да је довобно обавештена.

Прелази се на дпевни ред.
Бp. 457.
Пзвестшад К Атанацковиһ. Но жалои Милије Мнлосавьевића из Пружатовца округа београдског због распродатог щцања, чита мишлење одо́ора :
apotorgat bap, ckyh.
 етру if аато uредадя да се upthe па дненй ред. На шитане шрелседнкя, скупитни преадзи ва двешни ред.

$$
\text { Фp. } 458 .
$$

Навсетитац К. Атанадковић тнта: Но жалбн Cофрониа Hemuћа пз Миханловца огр. смелерев-


Oдбор је миена: Да је жалба неупутно подпешепа скупштии, пошто нпје свупштина ваввя судсва власт и зато предааже, да се пре申е на диевни рел.

На питане иредседнияа, скупштнна прелази на дневнis ред.

Bp. 459.
 Mиханаа Марвовићa пв Џружатовца, ояруга б́еоградеког на долицију, зб́ог иродаје пмана.

Одбор је мвења: да яа ову жалбу пије наддежна скушштав, но судови и зато предадде, да се преко псте пре申е на дневни ред.

Свупитниа на пнтане ирелседнина усваја. Bp. 460.
Нзв, К. Атанацвовнћ чшта модб́у Крсмана Cтевановнћа са 12 другова пз Всода, да могу нз ма воје обыитве шуме дрва сеhtा.

Мпшлеве одбора: Како о давању шума пма нарочити закон пи аа ово иије надлежни евупттвна, то да се пређе на дневни ред.

На питање председиша, скупитина прелазп па дневни ред.

$$
\text { Ep. } 461 .
$$

Habect. К. Атанадковић, чњта voдо́у Настаса Трабона рачуииије еула тичавског, за повраћај не-

ких докумената, али но пяјави иредседнива, да Һе Настасу нста додумента послати, прелазп се на дневли ред.

Ep. 462.
Ненееннд. К. Атанацговић чнта моло́у Јована Милосавжевйа.

На шитане председниа, усваја скупштнна одбореко киеве.

## Бр. 463 .

Навестнлац П. Атанацвовнһ чита жалбу Јована Стојановнћа абоииfe па Beorpa a, да се ияншту oд конзнсторпје овд, авта ио брачној шарнщци са њеrobom merom Cownjoy.

Машдеъе одбора да се шређе ва днении ред. Скунштина усваја.

Ep. 464.
Пав. К. Атанадковøһ чнта: По молби Катармне удове нок. Јовани Тодоровнћа тајинищје војпог, за нздражаваше.

Одборево је мнење, да се иређе на диеши ред. Скуппттна усваја.

Бр. 465.
Известидац Коста Атанащвовиһ чщта: Стеван Попонић поп, пита миниетра грађевине, што пут од Торњег Мшанонца водеһи к' Пожезн, није насут шебунком ?

Одбореко је мнење, пма места шитању.
Министар граф. одговара, да насипнне путова не наређује министар грађевине, но поаиајске вдасти.

Шоп Стеван Поповй доказује, вако је тај пут нравлен, па вели, да га треба насути цедог нди і оннма воји су нешто насули нлатити.

Сгушштина прелази на дневни ред.

Ep. 466.
Нввестилац К. Атанацぇоиић чнта: По жалб́и Станије, жепе Јована Марковиһа и Јене жене Аврама Otевановића, што су ня мужени послати ва границу.

Одбореко је мнепе да се иређе на дневни ред. Ceymitiria ycвaja.

Ep. 467.
Нввест. К. Аганацвовић чпта: На шнтернелацију Намје Јованонића на мннисгра грађеввне, што нису боби путови и hуприје, и шта је са новцем покупьепид од среза эдатдб́орског и арнзсвог за просецаве путова?

Oдборско је мишлеше, нмя места одгонору. Скупщтина усваја.

Ep. 468.
Пзв. К. Атанадновиһ чита: Милосав Марковић са још 70 себана пз Вапичнн, опр. схеедеревског, моде да ны се имане за аутове пепродаје.

Одо́орско је анене да се пређе на дневии ред. Crуинтина усваја.

Бр. 469.
Адам Богосавдевић иита динистра трађевине, кад te се иравнти фуирпја на поречкој реци и кодикн је предрачун?

Одборско је лнеше има леста одговору на ову ннтериелацију.

Скупштина усваја.

$$
\text { Ep. } 470 .
$$

Пввест. К. Атанацковй дыье яита:
Мића Петровнћ из Парменца, округа чачанеког, дали се, што та је поинсна помпсија ушисала по друпп пуг у данак.

Одб́орсво је мнење, да се жалба щреда тоспо-
 усиаја.

$$
\text { Ep. } 471 .
$$

Пинола Анастасщјевић из Крагујевца жлди се на мин. ун. дела, пто му није дао местно катанско ираво.

Одборско је мневе : „Министар је пзјавпо пред одоором, да бе му датн то пцаво. да се преда жалба министру, да жалподу да задоводења." Спупштина усваја.

$$
\text { Бр. } 472 .
$$

Председиик јанда да he се читати одговор миннистра војеног на интернелациуу уроша Тнежевића јер је Урои дошао.

## Ep. 473.

Секр. У. Кнежевиһ чнта одговор мин. војепот који гласи:

## OATOBOP

линистра өојеног, на интерислаииуу щооланика народнє
 од 25. фебруара 1875. zодине, која јс поставлена 26.
 зме за острагуие туризја, каиели, көилике іг ранана.

## I.

## 0 чаурама.

1. Од фабриканта Жавелота пз Париза набавбено је чаура $12,027.412$ кочада, које су шлаһене по 277 и по гр. чар. хнљдду помада, по қени дакле, гоја је изашла на Ащщтацији 17. Фебруара 1870. године. Поред овог узето је од истог лише-

ранта на пме mкарта до 355.988 вомада штто му није шаяћено．Дағе：

Од фабриканта Рата из Ееча набаввено је $5,024.000$ колада чаура，воје су ияаһсне по 31 фо－ рннгу н 20 kp ．хиљвду комада и то но банкама аустријским，і то по курсу у време ненате．Ова је набава изврщена на оспову уговора од 16 ．Сен－ тембра 1870．године．Іри овој придици употребвен је Лазар Трнювовиһ да сауо чауре из Беча донесе， јер је извов био забранен．－Па име шварта узето је о，Рата јои 2．500 помада чаура и 10.000 ка－ писли за чауре，шго му није ши пдаћено．

3．Лицитација је бида јавна и понуда усмена за обе горне воличине．

3．Цена је чаурама јавно одређена，а никаво тајно．

4．Г．Аимитрије Ракй умрли артиь．капетан прегледао је чауре у Шаризу，а г．Мијајло Срећ－ ковић садањи артиљеријсв ванетаи，ирегдедао је оне у Бечу，сваки по засебном наставлену добиве－ ном од министра војеног．Но добивениы датама о гађању нишана народве војске при јесеним вежо́а－ вима у 1874．год．поєазало се：да од чаура до－ бивених из Париза не пале $1-2$ на сто вомада．Но како ово зависи од више узрона，то се код поједи－ них случаја морао ноказати и веһи проценат за－ штто је и увето од өабриганта до 358.900 на нме шеарта．

5．Набаву је ову наређинао онда бив．зивистар нојени г．Јоваи Бели－Марковић као надлежии но завону sа то．

## II．

## 0 мехенивмнмз．

1．у тевсту уровора шетина не сгоји шзретио уелоныет киалитет пзраде，али етојито，да пзрада буде по иримьеној нод печатом мннистра аустрн， са оинсом нешим，а мустра је ме申，утим бна сва од челина，давле у угодору тиј：бидо вивавве цраз－ пине．－

2．Према наведеном стану стири није ви било уарова да се фабриванту шно плаһа у нле одуета－ нице，јер је сал своју криннцу прнзна и на то ни－ смено нздао．

Па по томе и што се нигде не налази трага， да му је што у нме тога пиаћено，спгурно му ви плаһено није．

3．Набав．ьено је свега 51.080 и ва ших је шо 5 कор．＂ 10 пр．ехедно уговору，а но акту Н．Бр． 4862 од 1871．г．нлаһепо 275.553 тор．най 55.110 дук．ц．и 3 ゅор．

4．Зато што сами неб́и могли то учвнити на време п што би нас много скуняе коштало．А као што авт Н， 4862 ／1871．сведочи，ияаһено је том странцу за прераду 48.420 пушака сходно уговору， но 2 фор．і 15 кр．од комада 104.103 тор．нли 20.820 Аук．ц．и 36 гр．ч．

5．То је учинепо на основу законодавнот ре－ пења од 4．Маја 1869．т．Н夫Е 3087 појим је иини－ стру војном одобрен пзванредаи гредит од 4,000000 гр．и．на иреправу пушава，на пабаику 10,000000 чаура，на оиравву старих шушака，на набавву тшин－ гала，машива п материјала за фишеке．

## 111.

## 0 турннјама.

1. Саобразно завопу о пабаваха војния 1868 . и 1869 . r. набавьено је од Jaзе Трифбовиһа 15.191 помад туршја добрих и толшво му п пааћево, а 1.j46 комада које су рђаве биле, одоачене су я нису пааћене. ІІ од Хай Томе пабавлено је 11.200 ком. турнија $1870 . \mathrm{r}$.
2. Прнияене туриије пааћепе су Лази Трифковнһу најскупье по 107, а највиае по 17 гр. ๆ. на туце рачунеһџ, а неве нав и од фунте по 4 до 5 гр. 4. пошто су равне сорте бнле, па су и дене разве бпти морале ; а Хаџи Томи плаһене су по рачунима фабриванта од туцета ін то најшнжом ценоу од 1 фор. и 84 кр. среб́ра, па до пајвнше од 9 ゅор. и 90 кр. сребра, разном деноз, зато шго су и разне турпије бнле.
3. Туриије су прегдедане и примьене комиcujow.
4. Нису продавате нивавве туршије ношто су добре иримвене, а рhaве су одиах враћене личеparty.
5. Пошто турипје нису ни иродавате, то није никавва штета за касу државпу ни мога бити.

## IV.

## 0 каполама.

1. У 1871. годиии вабавьено је $8,000.000$ комала преко Томе Седерла из Беча по 24 rp , чар. 1000 комада рачувећи.
2. Капсле ове на спрам положених условьа прегледане су одређеним за то стручвим лицима.
3. Капсли за одбадиваве није ши бшло, нити је на 2 мидиона одбачено 500.000 , већ је на $\mathrm{S}, 000000$ комада кансли стављено у расход 855.000 на растур, уиотреби при пробама пушава и уговорено је $1 / 2 \%$ са Аиферантом.
4. Пије иишта одо́јено већ зу је дела поаи4. Пије пишта одоије
чина паћћена по уговору.
5. Hије одоцено, шит
6. Hије одо́дјено, птете нема, а ни кривпце пичије. <br> \section*{\section*{V. <br> \section*{\section*{V. <br> <br> 0 набавй цвианга.} <br> <br> 0 набавй цвианга.}


 је па дицитацијп на вему остала.
7. Набавлач је од тог платна предао $3018 \%$ риша и толиго му је пдаћено.
8. Платно су прегдедале стручне комисије и само је $3018 \%$ рион примьено, а ресто је као мустри и уговору неодговарајуће одбачено. Ово одбачено паатно прегледале су 3 компсије и дале мпене, да није за барутне весе. За одбачено шлатно шли за нененунене уговора нагубно је Леополд вауцију " ова је прннала каси државној у 3.590 гр. чарแитних.
9. Одбачено платно Леополдово дежало је у магацину војеноя као туђа ствар зато, што Абелес пије дошао да га узме, него се с три модб́e своје
јавьао, да је час овог час оног опуномоћио да одпије дошао да га узме, него се с трі модо́е своје
јагьао, да је час овог час оног опуномоћио да одбачено шлатно пз магацнна војеног у место вега узме. -




10. Hошто је тдатно Леододду одбячено, наре, ееп је ноша дицитащпја шлатва за барутне несе и она иабива остази ји на Жтнв. Карабиб́еровића по 2 17. " $34 \%$ наре па рич са $5 \%$, ир. но рншу јевтинвје оя Aб́еаесове цепе.
11. Јелва од ове три номисија ириаиком ирег, дад паатна ва барутне кесе дала је мнене, да се пето аа појинике хаьине употрейти може ик колесар је вјјеви цредлани, а министр војени гос. Бели-Марғовй одобрио је да се ово одбачено паатно Абелесопо уаме аа војпичие хавиве.
12. Одб̆ачено пзатпо Леополд нщје нудио у ио дне, но са $7 \%$ наре на рия јевтиније од прве цене и по толе пије паяћено потиуно по првој цеви.
S. Одбачсно платио Лсонолд је пудио по 2 гр. и 32 แаре, а увето іс ва војиичке хавине по 2 rp . пи 30 แара, давле са $9 \%$ по рпту јевтницје од ирвобигне цене и но тој је цени плаћено ито, ношто је комисноно ирегледано да пије исвварено. Овде "жам ириметити да је глав. воитрола ирегледајући рачун ове набавке тражнда да се постуцав оиравда вашта је одбачено платно Аб́елесово без нове аицитације увето за војничве хабине пто һе дотшчни министар као паредбодаеац пред ғдавн. вовтродом иравдати.

## VI.

## 0 нибавци ранаца.

1. Набав.ьено је у три маха и плаһено 75.051 комід по 90 крајц. иай б гр. й 10 ир. пор. свега 393.834 гр. нор.
2. Ови су ранци као ратни приб́ор потајно и без усоворни услова ваб́аньсни у изванредноу вре-

Мену ін за нагновене потребе, а не қао сталии војни ирибор, који ои мпого сहупве sоштио и дуate трајао, што се по ввалитету иреглед није могао ни Аржитн, па пије по свој иржани ни драан, него се само мотрндо да ли сваки ранац има ни себи све тто ранцу вриада, на је тако п иримане бнло.
3. У Уоднво је оивни министар осетво нотребу издато је од ранца народпој војсци у 10 опруга 31.867 комада још у 1869. год. и доцније навнадно још неволиво вомада, а у магацицу бојевог материјала у београдском граду валази се сада 43.038 комада.

Цела колпнина ранаца о којима је овде реч, примбена је у 1867. 1868. 1870. н 1871. год. и то у прве две тодине вщте него у носледње аве.

Oд опнх ранада а на нме, о, даоставшег напред означеног о́роја и у овој је 1575 . год, издато но нотреби стојеһој војсци 1.437 вомада за иреоставшй број остаје ми да размислим ваво һе се употреоити.

Пошто сам оваво укратво одговорио иа сва нитана ннтериеладаје, коју овде под $\%$ и $\%$. враћам, предајем поштованој скуиштини у нсто време и сва односна извешћа, из војих he се моћи иу у нојединостим најошиирније видити вако су пабавке, о војиаа је овде реч, аанбучене и извршене.

Новемора 1875. год.
у Веограду.
Mriactap noje॥!
Пупозияз,
Tих. Нкголић, с. р.
У рош Кнежениц, кад зи се покажу сва акта, онда Һу и ја дати свој одговор.

Бр． 474.
Председии јавьа ла п министар грађевина има да одговори на једлу интерпелацију．

Миннстар грацевнна одговарајуби ва пнтерие－ лаџију Милана Глиторчјевиһа，шго се среска вуһа у срезу крајпнском пе гради，вели：ло 1874．гол． нокупвешо је ид парода и предато уарави фопдова 189.752 гр．ч．због оскудве године престало је да се куиіи прирез，иа пи грађевииа нцје се предузи－ мала；јер но ร丂 37．закона о грађевиии，кад се пола поваца скуши，почнве грађевина．Сада пма код уираве 247.098 троша чартијсвих，ако се мо－ гне оиет купити арирез і грађене среске：куће от－ почене се．

Скупштина пвјаввује，да је са одговорон ми－ нистровим задовоьна й црелази се на дневни ред．

Aaje се четврт часа одмора．
Носле одмора．
Ep． 475.
Председвик јавља，да има пекоднко предлета претрешени у законодавном одбору．

Извсетилад завонодавног одо́ора А．Ковачевиһ чита，по иредлогу Петра Туричковића，да се закон о женидби официра укине．

Одоорско је мнене：„да се овај предлог усвоји， но да сваки официр，који жели ступити у брак，ду－ жан је јавити минитру војепом и ихеновати лице ради знања．＂

II．Ђурпчковић，кад се официру новерава да води војсву，што да му се неновери да се сам женぇ？ Брак је грацаниву срисвол пајвећа светиња，и у

томе му слободу нетреба скучаватн．Он је и да се обнцир пе јавда миннетру，вал хоһе ля се жени．

Јовав Рајичй，чуди се кало је одоор могао тог щиења бити，да се офнцир јввба министру，бад хоће да се аени．Ва．дда радіи благосона！

Aвсенгије Ковачевић објаснава，да је одб́ор мнена，да се официр ири аенидои јави министу ради внана，а не одобрена，само форме ради，ошн－ цири су у многоме којечему евлма ноложним ааго－ ница изуветп од осталих трађана тако：незаклињу се пи устав．Оп јо ：а то，да се официр јавва хи－ нucrpy．

Димитрије Балаитски，одговарајућн Коначеииһу вели，дато није гола фориа，но то јавьане је нот－ нуна званичдост．Мпнистар вао старешнна，може правита примето́е официру на нзбор дица ін официр sшајуһи да му од миниетра зависн ушапређење，ошһе у незгодном ноложају．

Кад офнцир，на приметоу зинистра мане де－ војну，ноју је хтео узетн，онда је осрамоһсша п де－ војка и њена фамилија．Он је да се официри не јаввају миннстру，но нек се жене као и остади граіыани．

Шаја Вуковиһ，сааже се са Балаитския п вели， ғад нетреба кауција，нетреба ни јављағе，јер то је грађансво право．

А дам Богосавлевни，досадањим законом о кау－ дији щшло се на то，да се од официра створи ка－ ста，свави је своје среће ковач．Ако официр учини добар пзоор，добро Һе му и бити，а аво рђав，шему九е рђано оити．Он је да се не јаньа миниетру．

Ал. Понови, мислия ла држава вема нидавия посла са женама официрским, но са државния чітнонником. Ои је да се не јавжа мпнистру.
$\mathrm{y}_{\mathrm{p}}$. Кпежевић, са иледишта што је противно ириродт, протнвио пачелу једнажости и што је веђа гарандцја по државу од ожењеног човевя, по од беһяра, иротнван је постојеһем вакоду о каудија.
 да ве аввнеи од одо́рена линиетровог.

Bдадисаян Byјовиһ, дованује пулнюст кауције тия, што је приа плата официру мала, а оп треб́a одмах да вуши хабыне, ружно је нидити пржава и нечисга офнцира. Треба да је чтсто и уредно обучен. Каже да јо ои саужно қао ожењен и неженен очнцир , на тад вакона о каудији није бпло, али од није хтео ни са 500 дуд. да буде вадовебан и министру се јавио.

Jев. Maploonиh, код нас се брак сматра вяо светиња и лшчна ствар у коју вемя ппко прада да се пача. Ми схо сви Срби чред ваконол раввн. -
 та огранпчена.

Cr. A. Hotювй, сааже се са иреаговорницима, Зато птто по приметй п. Балантског ово јавдаве није само гола форма, но може да нзађе закраћнвање, иротннан је јавьању.
 томе није вопиан са стране нити се ним แнло да се од офпцира етворн васта. Hо статиетвчким податцвма виднло бп се да има внше пемораиности вод неоゅшциа. Јававе министру у тој је цежи, да се не множи број жењених ошицира, јер неже-

њети бо.๖е нападају, во Rоји имају Фамиaију. He-
 бину. On је пе само да се очицир јави, вето н дозволу да тражы. Наводи иример вако јо једаи пстни добар официр узео женену нз оурдеда, воја
 се. Нрема овоме, господо, треба доввоаити диниетру да ноже стати на пут такиид приликама. Ја не налазнм да је то таго нажна стиар да се о ној толико товори и да се сад ретава, бар у овим садањня придивама.

Минис. иредседпия, впдия да је расположеше евупптние, да се укпну сва ограничена о женидй офнцирв п ми сжо се договорнли да у том смислу вада ноднссе формални предаог.

Председин стапыа иа тласане питане: во је за убинуһе нев сели. Впшниа седи.

Свушитина усваја предаог.

$$
\text { Ep. } 476 .
$$

Нзs. А. Копачепић чита щавешће одо́ора законодавног о предлогу Byje Bacnha, ta ce cen бehapı и слуге упиmy у mapoaнy појску.

Одборско је мнеше: да се преда мивиетру во-
 војске.

Jев. Mapsobnh, по нанеи уставу, свавй је Cpбив војвик. Оинм би се иротивно начеду наше државе, установла срнека башибозучка пајемничва војсва, од које свушштина треб́а да нае сачува. Нреддогу сам сасвим противан.

Вујо Bacuh бравеһи свој предлог вели, у титересу паше земье, да би се народ кад шде на гра-

ницу，сачувао ол б́адавашија и беакуһника п да би те бадавапије п бевкућвици упнсав се у војепу слу－ абу огусваи од нојене дисцшиане и ностаии арупи вуди，наиравно сам овај преляг，јер кад би сугра изашаи на границу оставили оп вуһе на вемоһния старинма и ва овнм безвуһницима ；зато треба и за ніх да се постарамо．

Радовап Мидошевй протинаи је преддогу，јер кад човек оде па границу，а нема пиног оспм тете и деце，мора по што по то да неподи саугу да му чува имање．

Жins．पодй је за то，да министар има списак 0，бе申ара，па у време рата аи иду у екзеци．

Председнив поставва питане：ко је яа пред－ aог посланика нека седи，а во је иротиван пека устане．Beћина устаје．

Преддог скушштина одбацује．

$$
\text { Бр } 477 .
$$

Пзвестияац ПА．Стојановић чита иввешће од－ бора вавонодавног о шреддогу владе ：да се допуни члан 51．изборног задона скушштинског：

## Народној Скупитиня！

Зぃконодавни одбор узео је $y$ претрес предлог г．жиниетра унутратних дела о допуни чл．Б1．па－ борног закона，на је нашао да је први одежак до－ пуне уместан，а шго се тиче другог става гди се одре申ује посданицима попутина，одбор је нашао да је не јасно навато，шта Һе бити са дневницом но－ сланщчком вад се у месту налази，за то је иети став у нечему допуиио，и тад нла цела допуна тда－ ситї овако：
„Кад скушштина нађе，да је основана жалба противу полицијске власті，која је на избор ути－ цала，онда не из своје средине одредити два по－ сланива，воји Һе при извиђају жалбе противу по－ лицпјског чиновника，као контродн присуствовати． Oни be но свршеном извпдају скупштини，ако је ова на опупу，одмах，а ако пије кад се ова састане， подвети тачан извештај о томе извидају．

Ови посланици поред дневнице，која ия при－ нада но чл．З．закона о путноц п дневном трошку носланика на народној скушштини од 12．Октобра 1870．г．нмају право на нодвов，који им се рачуна sа сваки ма и пеподпуни дан путовања．Qво важи п овда кад ои посланнци ту дужност и после за－ клученог рада скупщтннског вршнди，што плаћа крива страна，иначе државна каса．

O овој допуни последнет става саслушан је г． министар унутрашњих дела у име владе и он је дво свој пристанак．＂

Завонодавни одбор подносећи овај извештај на－ родпој скупштини има част замолити је да овај предлог усвоји．

1．Декембра 1875．г．
Веоград．
председям закон．одбора， II．J．Вуковй．

## Иэяестиаия：

Ил．Стојановиһ．

## पААновII：

A．Матић，Рашко Тајсић，Турје Ђоровић，Петар Катић，Милош ГАишић，Рака Кукнћ，Абсентије М． Бовачевић．

Араг. Ризниһ: Предлог је ишао на то: да дна члаша из скушштине не буду само контрола, но чланови комисцје. И треба додати, да вдасти полицајске у време избора не позивају вуде на одговор, и не затварају баші тад оне, који су пре осуђени.

Известилац Ил. Стојановиһ говори, да треба усвојити оројект, јер је влада решење скувштинсво од речи до речи иренисала.

Скуиштива ирама одоорско мищлене.

## Bp. 478.

Пзвестиаац А. Ковачевић чита: Шо предлогу Раденва Драгојевиһа, да ошштина илаћа три четврти вредности грађе и пажевине, ако се вривац не uaђе.

Одборско је знене: да се иређе на дневии ред.
Урош Кпежевић: На човека упливишу два узрока, природни и друштвени. Човек не чини зло што му је мидо, но што је на нега упливпсала природа іи аруштво. Аруштво треба да се стара да човев буде добар. Кіод нас јопи у сред. веку аруштво је шлаћало оштеһеног, кад кривац ше може да се нађе. Кад човек жнии у једноме друштву, оно треба да га заштити, иначе нема смисла да живи у толе друштву. Оп је за предлог.

Рад. Милошешиһ каже да има општина, које су својевояно шааһале штету. На кривца ои сви мотрили и ватали га, јер се свпју тиче а пе само оштећеног. Мисаи да ои паљевина оило мање. П за то је за иредлог.

Жив. Чолиһ слаже се и потпомаже Радована Милошенића.
A. Катић: Ко ће да прави разлику пзмену хотимичвих павевина и учињених из нсбрежења? За што опај, воји пије крив, да плаћа. Противан је предлогу.

Ил. Ратајац је зя преддог.
Араг. Ризииһ: Кад би се иредлог усвојпо, умножиле би се павевине. Запто за паљевину да одтовара овај, воји вије учинио? Противаи је иредAory. -
II. Ђуричвовиһ: Завов је наш за та злочинства доста строг. То суди порота. Може бити да би било маве буди рђавих, али би се више поштени буди птетнло. Ја внам кмета, који је покрао норез, на се сам ранно, и казао, да му лонови однесоше номце. Други може запалити кућу, која му је за продају, само да му село плати и т. д. Противан је uредлогу.
Т. Ђоровиһ довазује, да се паьевине чиве не само добрим но и рһавим вудима н. ир. вмету, који је рђаво судио. Тако исто пажач дође чак из друге далеке општине па учпии палевнну. Зашто прави да илаћају? Он је иротнв иреллога.
II. Срећковић: Предлагачима пије било до тога стало, да онІ заведу завон, који осуфује и који неда да се чини зло људима. У ужичвом огругу чнм је вазнено чптаво село, нестало је ајдука. Свака наљевина и шојача краһа има јатаке. Мисли да треба овај предлог усвојпти, али аво веһина мпсли да то не може бити, онда нека га баци ако хоһе и под лед. И у Душановом је закону ово било. Треба казвити јатаке па не се паяач давше уватити.
II. Стојаповић: Кад бп преддог рдаспо само за пажевину, ја би бно за предлог, јер не мислим да би ко сау запалио своју куһу од 1000 дуқата, па да ду се носае да 500 д. ц. али шисам и за крађе.
M. Cпасић: Пча иримера да су се саме oищтние обраћдле министаретву тннансије, да плате оштеһеним штету п мивистар је дозвовавао. Давле то нека се остави на вољу општинама, али узаковиги да општина мора плаћати, не надази дововно разлога.
A. Матиһ перује, да је народу тешко, кад сс чине честе паяевиве и треба тражити лена томе, но лека џрауедног. Кад се коме важе: лдати то и то, треба да има до вста кривице. Човек, који је бно на страни, наи је бно болестан кад се падевина догодшаа, није право да нлаћа штету. Овај начин не разликује се од оног под. Турцима, кад је село плаһало штете и глобе. Није право да вад једном болаташу што пзтори, да шлаһа сиротиња. Он је шротив предлога.
М. Гератовић докавује иримером, како је село јамчило плету да he му штету шлатити, ако му се догоди паљевина, и тада се за годину није паљевина tогодила.
У. Кнежевиь одговарајуһи Дшм. Катићу, вели: Судови le раздиковати хотимичне од нехотимичних паљевина, на који хотимично своју вуһу упалш, не само не he му се пиатити, но he и казнен бити.

Одговарајући Ризиићу велн: Није нстина да he се умножити наљевине. Зликовад кал зна ла пе he своле непријатежу шводити по цедом сеау не he палшти.

На говор Матића вели: Шо старој нволи јестс, да свави одговара за себе, али новщја наукп важе: Да пело друштво сноси нтету, воја се у нему поједином учини, јер је друитво вриво, іто је злочинца тадо васпитало. - Oa је за предлог.

Ак. Коначевни доказује, како је па.ьевину учинио човек чак из другог села и тешко ои било ударити птету п. ир. од 200 дук. на седо од 200 пор. гдив. Шабевина се сведоцима пе може нй доказати, јер су сви интересоваши, на ће казати на кога му драго, само да сви не плате. То би био један ванијућн грех; то бп бно средневевовни вредлог, то би зачуднло Еиропу, па би каздла, е ово је турско време кад се плаћа један Һеш - главарпна хв.адду гроша. Ово се не може узаконити, нити влада сме формалии пројевт о овом донети.
Р. Тајсић као чдан одбора објаииьава своје паsоре й вели: Паленина, опасна крађа и уо́ство по нашем запону порота суди. Кад би једаи вмет скупио пореза 1000 дук. па запалио једпу своју чатрву од 20 дук. и рекао, да су му у вој новци изгорели, зар би бнло право да ту штету село плати?

Иаи, дошао неки из Битода у Турсвој, па у нашем једном селу учннио пажевнну; Зар да општина плати? liад општине добшју потпупу независност, могу увавонити шта хоһе, а овако сам против предлога.

Араг. Ризниһ одговара У. Кнежевиһу; брани свој први говор.

Председиик иита скупптину, је ли довољно обавештена, и каже, да Һе постанити нитање.
Р. Арагојевић: Ја узимам предлог натраг.

Ep. 479.
Секретар У. Кнеженић чнта протокол 34. састанга.

усваја ее.

$$
\text { Бp. } 480 \text {. }
$$

Сегрет. Н. Круиежевић чита протогоя 35. састанка.

На иєти ирияети Мијандо Радосавлевиһ, да је он, а не Милосан Вељвовиһ казао, да нии манастирсви настојатељи не напааћују но 2 дв. за нечат. Даже иримети Стојадин Радоњић, да је био противу предлога, да се обштние служе безилатно телеграфима, вад нијо могуће, да сваво село има свој телеграф.

Ep. 481.
Живво Јопаповиһ мола $\mathbf{c}$ нута јои зa 15 дана одсуство.

Одобрава му се.

$$
\text { Ep. } 482 .
$$

Сепр. Ил. Стојанивнћ чита указ Hиегве Светлости, гојим се овлашћује министар грацевина, да поддесе пројект закона о пзмени ร̊ 39 и 40. зак. - јавним грађевинама.
$y_{\text {пућује се тинансајскол одбору. }}$

$$
\text { Бр. } 483 .
$$

Секр. Илија Стојановић чита иредлог Милосава Марковиһа и још 17, да се у Рибарској бањн начине сигурни внартири, те да се болесни свет че лечи под буквама и дашчапим чатржама.


$$
\text { Бр. } 484 .
$$

Министар грађевнна одговара на интериелацију Миаенва Петровића и још двојице о круше-

вачко-крагујевачком друму. Г. министар вели: да је тај друм по в 4. тач. 13. зак. о друмовнма државни Арум ; но како се 1870 . год. заостали послови на том друму нису могди шсплатнти нз одређеног вредита државне касе, то је залитан варод овр. јагодниског и сред левачви и темнивви пристао је да плати но 10 гр. с главе на главу, а срез беличви и Јасодина нису приетали. Како је сума, коју је понуаио народ ирва два среаа, била према предрачуну дововна, то је 1873. наређено, да се посао преседана стене иредузме и изирши.

Погушьено је свега од народа 102.250 rp . и 34 паре ч. за иросецање етене ждраличве и грацеша пет мостова. Рад је погођеи ва 73.000 гр. ; прево погодбе биће још издатака на 4.000 гр. свега дакле 77,000 гр. ч., ио томе иретиче 25.250 rp . и 34 паре чаршиске.

За иросецање стене и ироширена Арума код „Равног гаја" и „Бубрета ${ }^{\text {" }}$ покушьено је од среяа девачког, оспм обштине рековачке, која је сама израдила свој део иута, свега 56.530 гроша и 32 пр. чаршиске. Плаћено је иредузимачу 48.000 гроша чаршиски, претекло је дакле 8.530 гр. и 32 паре чаршиске.

Од оба рада претенло је свега 33.781 гр. и 26 цр. ч., а не $46.099 \mathrm{rp}$. ч.

Од иретеклог новца потропено је на подвоа хидрауличъог вреча 21.694 гр. и 23 ир. ч. јер за то није јоп прирез покупкеп. И тако иретияе јоп 12.087 гр. и 3 пр. ч. Тај се новац наоди у каси среза левачвог.

Мил. Петровић примефује, да није истина, да је народ среза левачког п темниһског драговољно

иристао на трађеве тог друма, веһ је ванетан ваsао, да се друм прави и садо је питао народ. ла ли волй радити нли платити, због велиьог терета народ је прпстао па плаћаве. Само су се пени оградил. Из те суме пије требало плаћати ћуирије. Зато да се тај новад врати народу.

Мин. грађ. одговара, да је сам народ среза левачког и темнићског тражно тај иут, а Јаголина и срез белички биап су против њега. Приморавања није било ниваввог. У осталом то су у принатном разговору јуче потврдили и неки посланици.
М. Петровић пршмећује, да ови пише полу Јагодину по у Крагујевац, јер пм је блнже и удесније за сваки посао.
М. Мщлвановић напомиње, да је дотични началнив вазао, немора се плаћаті тај пут, али се мора кулучити на њезу. Међутим боже је да се нлати по 10 rp , во да се кулучп. Тал је иристао срез темнићсви на плаћане. Јагоднна и срез беАичви нису тада ништа платнли ни кулучнли, јер је тада била понлава од Морава. Срез темнићски ндатно је но 3 п по гр. ч. за донашање неког вреча из Аустрије, ва који се важе, да је бољи од нашег. Мефутия говорник је извештен од ьуди, који су закьучавали утовор о граћењу ћуцрије ва Криниу, да је предузпач погодио да гради о сиом трошву, на и вреч да набави; капетан је повупио новац од народа за вучене креча, а годико је потрошено то Бог зпа. Почем је од толнво новаца остало само 12.000 fp . то не говорния особеном пнтернелацијом традити боке објашненее ствари.
М. Ралосавьевић изјавдује, да је њих капетан sвао и питао о тој ствари, но они нису пристали

на плаћане. Није истина, да је тако ураһено због њихове сиротиње. Морава је погварияа путове и Ђуирије, во и срез левачви вукао је греде са 15 јармова за рековачкй мост и друге, и радио је толико педе.ба. - у осталож лепчани су исвали тај друм.

ИА. Ратајац, рђаво је пввештеп г. министар, да смо ми тражиаи тај друм. Не, шачалник је каsaо, да цео округ мора равномерно й бев изговора да ради па том друму иаи да паати; нити је народ драговољно пристао, пити је чивена милост срезу беяичाом.
М. Миловановић, може бити да није учннена никаква милост срезу бевичком, али је началник тако народу објашњавао.

Како скушштнна иајави, да је о оиој ствари довољно обавештена, ирелази на днеици ред.
bp. 485.
Известилац Авсентије Ковачевић, чита пзвештај занонодавног одо́ора о иредлогу Наије Стојаповпһа ін Ал. Здравкоиньа, о изжени ह气 60 . и 75. тач. 2. закова о старатељству. За § 60. одбор је диења, да оставе пао што је, почем се често дешава, да стараоци уиропасте масену готовину и да је са својим имањем пису у стању навпадитп. За пзмепу \& 75. одбор је мнена да се усвоји.

Нредлагач и члан одбора Иаија Стојановиһ и члав одбора Рапко Тајсић одвојнли су мнене н наводе у истом, да нар. скунштина тежи, да се опптинска управа што више пропири, да је од парода извучен мпоги новац и дат ушрави фондова и да је штетно по наследвике да се мале суме дају

на руковаве суду, одакле не вуву никавву корист. Ва то иремажу, да се усвоји и иямена §. 60. зав. о старатежству.

Дим. Катић чуди се, што се место старатељchor судије тражи, да обштннсьи суд одеад одобрава малолетницима женидбу шаи удадбу, кад ви то неће нимало боде бити. Ночем старадци жкле највише добро пупшама, то не треб́а, да се од обштинског суда тражи одобрење за женене и удавапе, као што и нетреба од стар. судијс. Пма случајева, гди би емет хтео за свог сина да узме боraту vaceny shep, иа би се saне освртао на шнтересе паследвша, в दो више на своје.

Јефр. ШІлуновиһ: Како постоји иредаот о преуетројству сулова и др., то вад се судопй сместе по мсстима у којима су сад срезке канцеларије, неће бити тешьо старатебеком сулији вршити дотичву дужност над пуниама. Оиштинском суду пе триа давати ираво одобравана женидбе и удадбе малолетиика. Нсто таво пе треба, да старатеви рувују већим сумама масалних воваңа, него што шм је сад дато но загову. Има случајева, да сиромах старатев, не по жеви већ по пужд, потроии масалну готовшну, плајуһи се, да he је лако накнадити. Fias дође до плаћаша, њему се шрода све и маса ошет не добије све. Није лаво сваком севаку накнаднти нй саданих 2000 rp . Зато нек остане, као што је но закону.

Петар Туричвовић налази, да би много боже било, да се масална сотовина даје туторима на рувоване, а пе суду, јер код суда је интерос $5 \%$, а код тутора ои могао биті $12 \%$. Но досаданем ня-

саяии се повци шшьу управи тоидова, која пх пидаје Gогаташнма, који ниsa зндају двоватне вуће наи их сиромашнијм дају нод интерес. И таво се даје тевонина онога Еоји има мало, опоме воји има ваше. С тога је товорниц за иредлог предлагачев.

Што се тиче судског одобравања женидбе и удадб́е малодетницима, то треба укннути, почем је тешко иһи из удакени села до старатељског судије, н. щр. читавих 12 сахати. Општшна зна кога бира ва тутора, као што и одговара за масе. Зато не треба старатебског судщје одобрене онам мадолетним који се узимају, всһ то ираво вала дати једино туторимя, вао што је и постијало у вакону.

Акс. Ковачевић моли, да се прво ирегрссе одборско мпсње о тражоној пзмени §. 60., на после о измени я. 75. загона о старатевству. Пошто ирочита садањи \&. 60. пстог вакона, говорник веди, да је доста, што је дато старатељу на његово просто јемств да рукује са 2000 rp ., а има старатева, којп и сами немају више од 2000 гр. Кад би му се дало 4000 п кад о́и нх ои уцронастио, која вајда за пупилу, mто be се оп предати суду. Говориия зна један случај, кано је један старатея узео 70 дук. нес. од масе на руговање, како је то потропио и тако вије ногао вратити, те је старатежсви судија наредио, да се наплати од етаратедевог имања ; во вад се пристушио нопису, видило се, да се нема одкуд платитн. Вели се, да је код старатеьа веһи интерес; но шта је према штети, воја се маси може десити? Код суда је сигурније, па ма да је мањи ннтерес. Зато је бове да остане као што је по заколу.
М. Миловановиһ признаје, да због масалпи шоваңа има празнина у закопу п певих тешкоћа. Acшава се, да новци остану код тутора све до иријаве судскощ стараоцу ол стране обнтинског суда, па вако се пеучини у споје вреле, деси се штета но нељу масу. Зато би требало, да у тавви иридикама ошштннски суд накнади маси учињену штету. IIIто се тиче женидбе и удадб́е масалиих малояетника, говорник је за то, да се удесп онаво, као што се и у одбору нашло, почем је донста тешно и дангуоно, тражити одобрења од старатевсвог судпје.

Cтојаи Beskobnh, пре свега паиомине, да ира нењању забона ваба ирно и прво имати на уму, да аи се ново нареһене сааже с основним начелом закона воји се мена. Овде се иредлаже измена једне тачке \& 75. вакона о старатељству. Та се измена ве може ирммити, јер је непотпуна и не слапе се са осталим наређевнма истога аавона. да је говорнит sнао, да he овај предлог бити на дневпом реду, он би побележно дотнчн члапке, који се не слажу са предажкеом ивменом; во и овадо he pehu коју. Треба вндитп, каква правна дјсјства проивводи женидба и удадба. У Немачвој, у мвогим земдама, етупане малољетпита у орак неутиче се на питање: кад се добија пуполетство. У Фрапцуској и на некнм местиа у Швајцарској даје се таквима лицима нека полуслобода, као: она могу имањем својим раснодагаті, а само $у$ важнијим пословима зависе од старатежа. По напем грађ. завону ступанем у брак не решава се питање 0 престајану туторетва. По $\frac{8}{8} 152$. пет. закона муш巨а малолетна деца, воја
cтоје нод очевом ваашћу, кад се ожене, могу се и пре рова прогдасити за пуповетву, ако то родитевн и суд о,обре. Но по завону о старате.ьству (чл. 105. и 113.) кад се малољетник ожени, он је онда као и пувобетап, ако је то одобрно нородичпи савет, иди где тога нема, старатевсви судија. Овај мора рад тога предходно саслушати сродвнке малодетнивове, па.и самог малољттика, адо му је 17 год. ІІ ако живи у вем.би (чя. 94.) Oво варе申ене о пунобетству ожевених сматра гопориик яа умесно, јер зашто да се неби дала нека самоуправа ожењеном лиду, које се мора бривути за своју жену и деду ? Према томе је наш гран, вак. недосасдан. Завон о старатебству само је једпо ограничене учинио, да тавва лица пе могу своје веновретно имане отуьити иаи оитеретити без одобрења старатеља или породичгог савета, нди старатељског судије (и то по добивепоу мишлену еродиика, где их ими). Предлогом се хоће, да општине решавају о жениби и удадо́и лица под старатедетвом. (Ше треба сметути с ума, да општине стоје под надором државиих власти.) Удақеност од суда, која се наводи, не ноже бити разяог за пзмену закова у оваво важвом питању. $\mathrm{y}_{3}$ то пе треба заборавпти, да општ. суд, срески и окр. началнив и министар полиције нису свуда у једном истом месту. Управа старатедства биће тежа и заплетенија, аво се измеһу државе и старатева уметне још нека средња инстанција. Онда држава поред надзора над старатежима мора водити бригу и о органима ошштине и тано су за једну ствар два посла. - у осталом

ирема неједнаком образонану стања појединих оиптина тај би надзор бно неједнак.

Опитине, иоред толиких својих послова, имају и по садавем закону о старатебству, да извештавају судове, кад малољетна деца остану без оца и мајге наи ког другог вавоног старатежа, да дају судији своје миене о избору старатеяа итд. То је доста.

По садањем запону нема анелате иротиву решена породичкег савета, а но предлогу се незна да ли te се противу његовог решења моћи жалити општ. суду и полидији и како. Нсто тако незна се да ли ошшт. суд мора питати ероднияе малолетнива или може што решавати противу њиховог мищлева итд. Нородичви санет, ту благотворну уетаноиу пе треба забацивати, јер родбна може понајо́оље зауенити родитевсіsо старање.

Како држава треба да врши надзор над старатељством, то је суд понајзгоднији за вршење те дужности. Зар би боље било пуетити полициыу у фамилију, да ова решава, воји се малобетник може женити, а који пе може?

Што се тиче рукована с пупиасим новцима у већој или маној суми, то се може поверити ноштеним и вештшм старатеяима под неком гаранцијом, ако посланици као и говорннк мнсле, да у народу нашем има дововно поштених дуди. Aпо се тадо не мисаи, онда нека се предлог одсаци.

Ил. Ратајац не впди, да се и једаи щредговорник брине за масеног старатежа, воји путује по 10 дана до окружног суда ради иредаје масалних новаца и дояволе аа женидбу и удадбу пупиле. -

Өпруании суд не може познавати боде нотребу пушиле ол оншт. суда. Зато пзвесне суме треба да се даду стараопу ва рувоване, иначе упропастине дудй због пупщла своја имања, вао што је ronopннку донста нознат такав један случај.

Ал. Поновић жели, да свушштина овде буде следствена решену свом о женидби офнциа. Скупптина је пзјавияа, да је ираво женндбе п удадбе најсветпје, у које пе треба ншко да се меша. Зар мaдй од 20 год. да не може узети sa жену ону коју је изабрао, већ да му за то требіа нетији олагосов? Па шта ће да буде, кад стар. судщја, не обяпруии се на тврау воьу момка и девојке, неда
 одпадне сначија контрода. тако треба и овде учинитII. -
Р. Тајсић иримећује, да неби народу треб́адо ншшта од нована новеронати, кад ои свн мнсашли, да he народ сриски банкротирати. Но ми вндияо, да се маса од 3000 rp . sa 10 roд. доста оштети, јер суд наплати своје таксе и тутори имају ла нииалте своје путне трошкове, кад суду иду, а дешава се, да старатежски судија по неволико пута враћа дуде за ово и за оно. Општинсви суд неће бити несанестан, да буди кога начини за тутора, већ Һе пзабрати пајспособнпје и најбогатије дуде, и тако се неће наса ушроиаститн, вао щто се боји г. Ковачевић. Има случајева, да пропадне по нева маса; по нсто тако и неки чиновници упропасте веће суме, које се не могу да паплате. Зато нек се дају стараоцима оне суме, воје се траже у предлогу. Што се тиче удадбе и женидбе пуииаа, јасно је, да је опи-

суду боље но старат. судији познато, да ли треба ова или она пушила да се уда пли ожени или пе треба.

Ил. Стојановић папомпве, да је једино у интересу паследнива поднсо овај иредлог и изјавьује, да му је жао што се у вар. скупштини чује, да сељаку не треба поверити ни 4000 гр. А зар се чнновнику може да повери по 10.000 дуката, па кад их макве из касе онда их не види више ни сунце ни месец? Говорено је у скупштини, да се смани број чиновника, но аго им се да̂ право, да решавају и оваке ситнице, као удаје и женидбе пушиле, онда ће се ире умножити, но смањити, зашто се противити улаји пупила, вад по 8. 69. грађ. зак. иримирителни суд расправьа, вад девојва одбегне од момка ? Зашто тамо прим. суд, а овамо старат. судија.

Мил. Пироћанац примећује, да се не говори о ономе што решава ствар. Треб́а питати, да ли су мдадиһи сриски од 15 и 20 год. зрели, т. ј. треба ли их тувати, да ве оштете себе и своје имане? Ако ои се решидо, да су младиһи арели од 15 п 20 год., онда је штета, да се иде суду и друг.; а ано их треба чуватй од ногуће иттете, онда треба зато и јемства тражпти.

По граһ. вакону обвезе маадића од 21 године вреде само онда, аго еу се вористиаи, инате не. Ако се остави то пачело, онда треба тражити јемства, да малолетнив вад се обвеже, може имати довоьно разумности. Где је више јемства: у окр. иаи општ. суду. Ако је у ошштиненом суду, опда треба имати на уму, да овај, који малолетнику нешто מeorokoah uap. ceyti.

одобрава, и одгонара за штету, ако овај докаже, да се није користво. Није овде питање само о избору левојке, већ ту долази питање ио о давању мираза, ту се прави брачни уговор и т. А. Те све ствари не zory расправвати опш. судовн.

Овим се предмогом неби пупнама помогло, веһ управо одхогло. Не треб́а пћи сахо за тия, да стараоцима буде лакше. Старатељство није лава дужност. Међутни дужност је свакога у друштву, да не пропадве овај који је остао без оца пи матере и који не може сам ая се да се брине.

Рака Кукй противан је, да се по иредлогу даје стараоцияа више новаца на руковање. Нето таяо протинан је досаданем нарєђену, ла се долази стар. судијп рад одобрена женидбе и удадбе. Зампслите, велш, да у пожаревачком овр. иутује момак и девојка по 18 сах, до стар. судвје, намучив се на рђавом иуту и времепу. Од судшје лобију обсҺане, да ће им доћи ирево среске власти одобрсие да се узму. Но дешава се, да до у очи свадбе решење не дође и често у нола ноћи мора малолетник ва коња да уседа и да јури за решење до срез. канцеларије. То је дакле штета.

Овим се шредлогом вити сиречава неко државино право нити he одговарати за штету онај, који да̂ одобрење ва венчање малолетницима. Одговара діи сад старат. судија за пाттету.

Председиив објашнава, да има два питања, ношто се изјави од стране скушштине, да је дово.но говорево о овој ствари. Прво је питање: иредлаже се да стараоци могу руковати веһим масалним новцима но досад што је било. Попто се то питање

стави на гласање, беше вепзвесно, да ли је већина седиа или устала, зато се предуяе гласање поименце.

Против предлога су 67, а за предлог 33 гдаса.
Предлог је одбачен.
Председннг објашњава даље друго питање и наномиње: да је досад одобравао стар. судија женидбу и удадбу малолетника, а чредлогом се тражи, да се то иренесе на општ. суд. Кад стави то на гласање, појавише се разна мнења, пре него што се приступи ва гласању. Многи пису ни яа досадање ни за ово што се у предлогу хоће. Предлагач, Ил. Стојановић, ивјави, да пристаје, да изостави речи општинскп суд, па да само старатељ и сродници дају маложетницима одобрење за женидбу и удадбу; но пошто председник објасни, да се тиме предлог мења п да по пословном реду ваља поднети на писмено нов предлог, нотнисан од 12 носланика, то скупштина одлучи, да се тај нови предлог, који су потпомогли 12 посланика, врати законодавном одбору, да би о њему поднео своје мишлене.

Свршетак састанга у $121 / 2$ часова.

## Іредседини скудыитине

Д. В. Јовановнһ.

## Cexperap

Cr. A. Іоповй.

## Нодписници:

Војин Радуловић, Мил. л. Глишић, Петар Катић, Сима Секуаић, Петар Ђуричвовић, Ђурђе II. Воровић.

CACTAMAK XXXXI.
4. Аедем 6 ра 1875 . год. Fееград.
urescratiba
ifимитрије Јовановић. chapgrap,
Илија Стојановић.
Присуствовали миєистар трађевина и мииистар правде.

Састанак отворен у 10 сати uре нодне.
дошли су са одсуства: Сима Мидошевић, а одсустиује Радона Недиһ сем оиих којимаје одсуетво дато. -

На огупу имаде 106 носланива.

$$
\text { Ep. } 486 .
$$

Секретар Стеван Д. Поповиһ чита протодол састанка 36. од 28. Повело́ра 1875. год.

Адекса Шошонй иримсһавя, аа у иротоволу не треба белелити речи „врдо добро" „жагор," као осеҺање према једном ил другом совору носланика, јер се у мвогим случајевина донесе протнвно задьучене скушштинско, на то не одговара смислу.

Секретар одговара, да му иије познато да на навово закьучене скуаштинско постоји да се ове речи не заводе у протокол.

Миленко Петровић вели да је бно против мишлења одборског да се свештеницияа бир од 8 rp . чар. ддје, а био је за предлог од 6 rp . чар. зато да се исщрави.

Секретар пристаје ла исправн.
Панта Срећковић примеһава, да екушштина пије
 бида. -

Јеврем ПІалуовић тражи исшравку у говору о потесима гди није заиисан §. 10. о воме је негов преддог, пошто му Һовачепић пориче, а у предлогу јасно стоји.

Мијајло Гератовић велі, да негов говор ниуполико пије занисан.

Сехретар одговара да га није вашао у стеноrрафския белешкама но поправиһе се.

у осталом протовол би уснојен.
Бр. 487.
Коста Спужић тражи 8 дана, а Јаков Поповпд 5 дана одсуства.

Сеупштина одобрапа.
Бр. 488 .
Фита се интерпелација Илије Стојановића, Милосава Ведковиһа и Алевсе Здравковиһа на г. министра војеног, зашто сва четири баталиона у окр. црноречгом пемају шнњеле, воји су од народа плаћени. -

Министар појени вели, да је тек сад дознао да неви баталнони ирве класе немају одела, а зашто је тако и сам незна, сигурно што довољно новаца није било. Вели да имаде једна сума поја је претекла од цриреза оног за војничко одело и да је наредио, да се ово одело набави и где освудева војсеа са истима снабдје.

Ил. Стојановић казте: Ваш код нас гди је граница нема шињела, а но другим одруззма који нису погранични, дати еу шињели. Зато треба ускорити І војску пограничну шинелима снабдети.

Министар војени вели, да то није само у Зајечару но постоји у пожаревачвом округу. Зағо ано

му се она сума претевша стави на расположење, ов he ce старати да шињеле набави.

Председния пита и свупштина се задововава са одговором.

## Бр. 489.

Сскретари моле да се додаду јопі два секретара, пошто је пемогуһе одолити нословима свулмтинским са садањим нерсоналом.

Председник изјавьује да је доиста потреба умножити број секретара, но да се неби скупптина дангубила при бирању истих, пита скупштину, јел вољна да председник употреби своје право које зу даје чл. 19. послов. реда ; тако да може он сам кога од посдапика одредити да води протокол.

Никола Крупежевић вели, бо.ье ће бити да скупштина пзабере два секретара јер опај пога председния одреди може се и не шримити.

Милан Кујунџић односно вођења иротовола вели да се они ошширно воде, и да с тим свупштана много дангуби при читању. Зато би требало да у протокол улазе само иредлози, главне побуде и напосаетку чим је бранио ил обарао иредаог, у осталом није противан да се да помоћ секретарима.

Секретар Стеван $A$. Поповцћ вели да је више пути ово питање о вођењу протовола врсһано у скупштини, и никакво аакяучење впје донешено. Кад би се преддог г. Кујунџића усвојио, опет неби био задовољавајуби за носланиве. Зато је мишлења да се што краће по стенографским белешказа цротонол води.
II. Срећковић тражи да се протоколи воде по закону, а то је онаво вао щто је госп. Кујунщиһ казао.

Председнив понаньа јел свуиштина вољна да овласти продседнига да саи бира или да скупштина избере секретаре.

Војин Радуловиһ нс налази за потребу да треба јопI који секретар, зато не одобрана избор.

Іредседнив станьа на гласане, во је да се бира секретар тај нек седи, а го је да председник кад се носао умпожи сам кандидира једно лице тај нека устане. Већнна седи. Дакае скупштинсяо је решење: да се бирају секретари.
II. Ђуричковић вели, да је доста један а то nero й много њ日х.

Председник ставыа на гласање, ко је за два секретара нека седи, а во је за једног нека уетане. Сви седе. Дакле свупштинско решење: да се два секретара изберу.

Председнив позива Ковачевиһа и Драгојевпћа яа вовгролоре.

Подаредседник прозива:
Ношто би поимевце гдасање добио је веһину Алекса Шоиовић од 79 гласова и но томе он је одма оглшен за секретара, а ужи избор измећу Петра Ђуричковића и Стевава Крстиһа нарефује се.
II. Туричвонић вели да га сви једногдасно изберу па опет не може да се ирими. Зато вели да остане Стева Кретић.

Председник вели, да г. Буричвовић може се тек овда одрицати ако буде изабран, и вато се има између њега и Крстића ужи избор извршити.

Подпредседиив прозива:
Ношто се гдасање сврши председния објави да је Стеван Крстић са 62 гласа изабран за секретара.

Бр. 490 .
Министар грађевина одговара на интернелацију Петра Стешановићв зашто пут од Ивањице Чачку водећи није довршен.

Oдговор гдасй овако:
Народни посланив Петар Стевановић ингериелацпом од 9. Октобра 1875. године пита министра грађевина: што је стајало на путу досад, те иије учивена наредба да се пут од Ивањнце ка पачку водеһи доврши потпуно, и мисаиаи се паредити што ире да се ловршн.

1. На оволе путу има веких места, где треба стене просецати и пут уредно начинити.
2. Tакође има места, гле треба Һуирије саградити.
3. Bбог тих уарока је пут досада недовршеп и неугодан.
4. Нотреба иросецана стене и грађена Һуцрије пије се могдо удејствовати до сада вбог оскудвости буиетног кредита на грађевипе одређеног, а пошто је рад художествени, по завону о друмовимя мора се нуждан трошак подмирити из касе државне.

На варод пак окр. чачанског да га ирирезом нодмири, није се досад могао џребяңити и над би ои драгововно иристао да га подмири, јер је због подвзања других својпх грађевина јако прпревом оптерећен био.
5. Министар је грађсвина учинио варедбу, да начелство чачанско, како од места где се стене имају иросецати, таво и за грађење һуприја, састави нужне предрачуне трошка, на ако пађе да ои предит бунетом одређ"ни за 1876. год. могао да застре и ову

потребу, он he наредити да се лрум речени $y$ ред дотера. у щротивном случају и за ову Һе годиву остати недовршен, осем ако народ окр. чачапског не прнстане драговољпо сам на псте нослове као художсствепе о свом трошку ередетвом приреза, за што he га министар rрађевина $y$ своје време лйтати. -

Нетар Стевановић каже да је тај пут врло нуждап й потребан, јер се вин путује од Чачка прено Пвавице ва Јавор, мвого је снаге народне потрошено, а врло мало имаде стена неразбијени, те qине сметве у путовању. Зато тражи да г. миннетар нареди да се тај пут што ире онрани.

Министар градевина одговара да hе се старати да што пре изврши, ако буде имао средстава, иначе my ie нemoryће.

Петар Стовановиद понавба ову потреб́у наиред казану и моли министра да се аа средства постара, и на сваки начин непропусти овај пут довршити као посве вуждап.

Мин. грађевина: Апо се могне оправиће се прирезом и народа овр. чачанског, али само дов се пита пристаје ди па то, а оснм овога ако бущет дозволи оиравиће се државиим новцем.

Ранко Тајсић вели: да тајјут води преко Драгачева, па ако нема пара у бупету, онда нека се пита народ, па he он споје мишлење дати.

Министар грађевина вели да ће питати варод, на ано пристапе да плаһа пут, он he се на сигурно одравати.

Ранно Тајсић каже, да народ среза драгачевског неда ни једне паре зато, и ниједан нсби добро

прошао који би питао народ и тражио да се какав ирирез уларн.

Председния иита и скупитина о,товара да је са одговороя министровим задововна.

$$
\text { Бp. } 491
$$

Мивнстар сполиих послова одговара на ивтернелацију Павла Самуровића, Андреје Милосавьевића, Теше Марновића и осталих посланика, пто су два паша себака из Црие Баре, у Босни код турске васти затворепи, ноји су тамо ирешаи во́ог своји приватии послова.

Министар вели: Ствар оиа одкад је се догодила има већ скоро три месеца, и чим је министарство о томе сазнало, оно је одма телеграфисало валији босапскоме, и питало га о томе јои ка, ј је скупштниа бна у Крагујевду, па по други пут тражидо из Београда од вега одговора.

Међутим је добијен одговор телеграфским иутем од босанског валије и он вако иредставва ствар сасвим друкчпје стоји, него што ми знамо. Он важс, да су та два сељзва прешди са намероя као усташи, и наводи како $у$ њиним насошима аруга су дица заинсана, а не шина пмена, каже да су помешаии са босанским усташима, на стога веди босански валија, да ништа друго с нима не може учинити него постуииће но закову. У осталом каво је цела ствар текла министар прочита извештај началетва шабачког, који гласи овако:

Лука ІІшански и Тоха Јерчин-Лазаревић сежаци из Црне Баре, којима је турска вааст подметнула да припдају невој усташкој чети, ирешли су у Восну на карантину рачанском 23. Aвгуета

ове године, са ведиким годвшњия пасошем, који је началство шабачко издало Луки 31. Децемора ир. год, и воји је па реченом каравтиву визирав под М 1256. На турској скели иревевsо их скелеџија Амет. Кад су прешли нису имали никаквог оружја, као што га нису нладй вад год еу пре тога прелазили, а ирелазили су често, нарочито Лука, који у Међану има тазбину. Као што се види нз карантинског протокола, он је прслазио 11. Новело́. прошае године и 9. Марта и 31. Јуна ове године. Амет скелеџија зват је тринут у Беяину због Луке и Томе и потврдио је све, што је о њима наведено. Дағе, неви Бећир ага из Бељине, казао је двректору рачаиског карантина иред многим аустријандима да је он кајмакаму јемчно за Дуку и Тому, и да су они допали алса само sато, што им је турски кордон одувео шасоше на им уместо њих, као неписменим дудима дао неку артију, која није гласила на њново ияе, но да се то доцвије код турске влаети исправидо и да не они бити ослобођени.

За доказ да су они невино страдили нағалство наводи и то, пто еу они жуди фамнлпјарни, а таки будй у нас никад не иду у својевожце.

Началство даље вели, да Тома истина није пмао засебан пасош, али да та је карантин пустио зато, што је у Дукином пасошу стојало „са Фамилијом* а што он припада Дукиној фамилији, па на основу тих дата моли министра да се наново ваузме ва ослобођене та два човена.

Ilо прочитању овога извешћа рече министар, да је он тај одговор са приметбама својим доставио валији босанском и тражио да се људи пусте, и о

томе до данас још нема одговора. Но пошто немя одговора, то вели да је преноручно вашем заступнину у Цариграду да навали код владе турсве да се та ствар не одуговаяи, што пре извии и сврши.

Милан Кујунџић држи, да ако се икаква жртва чини држави да оиа буде јача, то се жртва чини само вбог тога, да држава свом својоу снагом ноже заступати свадога свога члина над је он и изван границе своје државе.

Ми знамо вели, да народи који осеһају и днају шта значи то бити народ, да они често и ратове воде вб́ог једног свог државванина, који је нещраведио шанаднут. Што се тиче наших комшија Турака, с којима непрестанце у додир долазино, ми видимо да ово вије први случај, а може бити ни последњи, да се наша права врло мало или готово нинало вепоштују, и с тога ияјав.ьује да народна скупштина усже овог обавештена министровог треба да каже: да је то врло мало што се тражи само обавештене, него да трсба овде најепергичније заступати живот и слободу једног државьанина, кад опи иије учннио никакво зло, и но томе вели: он б́н тога мишлења био, да се тражи, да се ти қуди одмах пусте, или да се учнни други корак.

Министар нностраних дела паже: шошто је cтвар у току рада и радиће се са свима средетнима да се што скорије до пововног ревултата дође, то је минлсна, да по овоме делу сада никавво вакьучење скушштина не допоси.

Војин Радуловић не крией у овој ствари миниетра, јер је он уранио щто му је могуће било,

али слаже се са одговором Кујуниићевим и од своје етране додаје : да скупштина изјаві влади да она анелује на Европу, због рђави поступака Турава. Eвропа је гарантовала за паша права, а Турека ux непоштује.
A. Ноновић вели, ово није једини случај, вине нута догађало се да су наши ирелазили границу и да их Турци увек злоставяају. Дов на против из Турске аа овамо пролазећи Турци мирно по наној земьи путују п нико их дирнути неһе, - он мисли, да сқупштина треба отворено да каже, ако се неце поштонати грађани сриски који пређу у туреву аржаву, да се і њшови $у$ Сроији вешоштују и кад они секу паше онда и ми нихове.

Јода Бошвовиһ вели, није ово први саучај да се наши вуди у Турској апсе, они готово увек узимају шасоше нашшм будима и тескере им дају, па онда гањају и затварају, шта внше и Дрину су нам аагворили. Слаже се са говором Кујувџииа, да се најенергичнија нота пошқе Турској, те да се на чисто види оһеду ди се шаша ујемчена права поштовати или пе, те да се постарамо сами задоводена ирибанити.
М. Гератовпћ вели, Турци знаду Луку, Луго је се пз Турске оженио, и он је више тамо нето оваяо. Они су прешли да се внде са родбпном, а није ионео новаца да воме подметне, или пусат рад лоповлука.

Турци су одмах Ауку на меһп везали, п кад би се насоп вратно, видияо би се најбоже, да ти дуди на прапди Бога етрадају.

Мнлош Гаишић чудновато му, вели, изгледа да имаде већ три месеща одкаво су ови вуди шоапшени и да влада паша није била у стању да ту ствар сврши до сада. Разлог министра да се је влада об́раһала валији босанспоме, не налази за доноьан кал је се још упапред внало, да онај ко апси неће пустпти. Зашто се веаи вије ударияо одмах на ${ }^{\text {² }}$ утук - висогу порту - на нли, нли. Овај је садањи пут сасвим дуг, а ствар је важна и врло важва.

Арагутин Ризиић вели, ниво несме донустити да наши грацани пропалају за ништа у тавницама турским. Да је Србија то учиннаа коме турском грађанину са турским пасошом, што је Турска учинила Србиву са сро́ския пасошом, до сад би Турска са војском ушла у пашу вемлу. Зато да Србија тражп најенергичнпје да. се права нена поштују и да се затвореници пустю, јер нпаче докле се исдеди ово нди оно, док ми сазнамо тта валија каже, дотле може бити они нећеду вндити ни сунца ни жесеца.
'ち. Ђоровиһ каже: говор се води о овим нашим грађанима, а може бити да су им досад главе одлетиле. Зато предходно треба питати валију јесу ли ти жуди живи, па апо су живи и Турска их неће да пусти из тавнице, овда ништа друго не треба Сроија да чини, по све Турге воји се у Србпји затену да их као теоде повата и у притвор стави па не пушта док Турска наше грађане не пусти.

урої Кнежевић слаже се потпуно са Кујунџићем и наже, да се не треба овде толиво обазирати на политику и динломатске путове, вао што се влда обазире, него ми да решимо, да се ти қудй

пусте за 15 даша најдале, иваче да се употреов сила - па ввит.

А всентије Һовачевић вели, мора се чекати одговор на питање, које је наша влада упраииа висовој порти. И ако небуде повољан ревултат, онда ми сви знамо да семожемо Турдима више осветити І вратити им жао за срамоту.

Панта Сређковић каже, да је ваада учиннла што је могла и према њеним силама за сада пе може пишта сама друго и да ради; но да би ова ствар брже пошла, он је мишлена: да скупштина донесе овакав аакључак, да ако Турска та два грађанина, било жива или мртва за неко кратко време ноје одредимо - не преда, онда влада нена употреби снлу па пека пх нађе.

Мøлюја Миловаповић вели, Турци су нати днндушуани од памтивева ; они нас гњаве и сатиру где год стигну. Турцима треба газати пли шлш. Влада треба да се ностара, да се она два наша грађанина што пре пусте, ияи потнуног обавештења добије шта је с њпма, јер и зи се можемо Турдима осветити, но нећемо, поптујемо свачијј права. Турчин је завлет дивдушманин наш й с њим мора се једанпут раскретити.

Јеврем IILолуповиһ вели, ми морамо једанпут с Турцима начисто бити, јер опи пам често те по једшог те по два човева смакау. Он је мишдења да се валији одговори, да одмах онога часа пусти те қуде пз затвора, па ако их не пусти, да му је на знање да ћемо им те қуде силом потражити, као пто су их они снлом у апе стрпали, па шта изаце нз тога.

Аврам Јовановиһ важе, иза више овакви саучајева, гди Турци увате наше седаке и везане у Ниш терају, па пошто их у апсу измуче, пуштају. Опи наше граничаре убијају може бити но 20 годишне. Опи су ту скоро похарали нашу цркву и Турска све прена овоне равнодушпо гледа. Треба једанпут стати на пут овој турској зяерсвој варави.

Петар Стевановић вели, доиста Турци нана права ви вајзане не поптују. Пре 2 године нени Бошко Стојовић са нашим уредшия пасопол отишао је стоку украдену му да тражи, на једва се носле издржаног двомесечпог sатвора жив вратио. Турдй пепрестано ушадају у пашу земљу, краду стоку, убијају вуде, пале наше карауле, и ире неzor времена мучки убише невог Туру.

Ово се вине трниті неможе, треоа прај паћи.
Сима Милошевић паже, чујем говора ия спупштине да се ти дуди пусте и с тим би било задоводење. Не, то немола нивога задовобнти. Апсане турске нису као наше, но веже се ансеииь са синииром као кер, яатим навале се пашеви на њега да га жиног угњаве и да на муци издане. Дакле и ако га доцније пусте, на шта му је живот. Ои задуго живити неможе. Но ако Сро́ија сирам Турске испуњава своје оо́везе, овда зашто се трии ова таранија спрам вас. Норта што не одговара пије чудо, јер она наз неће иикад за прано дати. Бобе спи да помремо него овано да жнвмо. Нанослетву тражи да се ненова интериелапија о тиранији Турака вад нашим грацанима воју је поднео ирочнта.

Равко Тајсић вели, да је ствар у говору довобно изцризена, треба да се нашा министар постара, да ову ствар прево Царнграла расчнсти. Иначе бадава му је пнсати прето турсвнх паша и валија.

Миаан Бујунцић вели, да је вему, а држи и свимa носланг цима мшдо, што се у овом питану чуо једнодушаи глас скушштне, али да би овоме питашу учннили ърај, зна се, да можело ули бити аадововни са одговорон уинистровим иаи учинити скупитинсви иредлог; но да неби носледње бшло, за сада да се умоди г. министар да нам каже, је ли полан да према овој свечаној пзјави и овако једнодушном гдасу народне скушштине одма учини наређеве у Цариграду, да се наши буди, наши грађани, гоји су у Турској без икаква узрока затворени, одмах нусте, и да им се штета навнади и је дй вован да одмах учини корав према овоме и ако је пован, онда се можемо с тим за сада задововити, а ако пије вобан, опда да скупштина учини предлог какав зна.

Миннст. нност. дела, лаје своје ириметбе на више говора посланичвих, таво на говор Мплоша Глишића, зашго вије одма у Цариград нисато, но је итла иреписка преко валије босанског. Министар вели, да је тавав ред између пограничних ваасти, да се пајпре тражп обавештење од најближе власти, па гад се ту пе сврпи, онда се чинй ворак Аа.вान. -

ІІто се тиче говора нногих посланива, који веле, вад Турци оваво са нашим подајницима поступају, онда треба овако ин ми с њиовима. Мини-

Hporonoan obsa, HAP,
46

стар вели, то су крајња средства, а ако оһемо да се упустимо у крајша средства, онда то је пут, који може бити повод и самом рату; према томе ире него што би добшии дефинитивна одговора, није нужно прибегавати таквим крајњим средствила.

Што се тиче говора и питања гос. Кујунџића, министар об́еһава да не учинити још данас корак у Цариграду, да се ті ьуди шго пре испитају и пусте, па пад се добије одгонор и пе буде задоводавајуһи, онда се зоже учивити други неки ворак иаи иредлог.

Председнан инта и скунитина се задовоби са одговороя министровия у томе, да се одмах учнни корак у Цариграду.

Бр. 492.
Секр. Ст. Д. Моповић поче да чига интернелацију Симе Милошевиьа на мин. ун. дела п ношто је у неколико прочшта

Јеврем Марговић устаде и рече, ја тражим тајну седницу; ово иије за јавну седпипу.

Сима Милошевиһ, тајна нивоме није донела корнсти ; ја тражим да се шрочита јавно. У ономе потпомаже ға Петар Стевановпћ.

Председник нита, иха ли три носланика ла потнологну предло Јеврема Марковиһа.

у стају тројщца. $^{\text {а }}$
Минис. иредс. ирема даљем садржају ове пнтергелације и вмада држи да треба да буде тајна седнщца.

Ал. Поповиһ, пошто је дела свушштина вояня да чује интерпелацију јавно, то и ја одустајем од тражеша да се чита у тајној седници.

Мин. спољних нослова, ирема дажем садржају овога питана, ја имам раздога да вас молим, да буде тајна седница, а скупштина ће цела чути садржај те интерпелације.

Председник вели, сваки даяи говор излишан је, кад влада тражи тајну ссдиицу и кад на то има права по чд. 85. устава. Зато оглашава седвиду за тајпу, а публику позива да изађе.

Пошто се пубаива удалй из свушттине, ирочњта се иитериелација Симе Милошевића и Мијајла Смиьанића, којом шитају : зашто г. Обреи Мићић начелния ереза златибореког свирепо поступа са оним фамидијама, воје из Турске, од турског зудума и тираније пребегавају и под своје браһе склоништя траже, тражети да се г. Мићић за ово одмах и најстрожије на одговор уаме и вазни, а тим самим и од дужпости разреши.

Скупитина са сажалењем најживве осуђује ноступак овај, аво је доиста овако у ствари, и позива г. мшнистра унутрашњи дела, да се по овоме делу на најбржи начии извиђене учини и даље по закону постуші.

Министар унутрашњих дела устаје п каже, да му је тешво што чује овакове гласове ал опе, воји су позвани да тим страдалницима адо могу одномоћя буду, и управо не верује да је могао г. МйҺић овако нечовечно са преб́егдия да постуши, по инак прено свега овога рече г. министар да he он најстрожије наредити извпђај, и ако се ма у чему доваже гос. Миһиһево нечовечно поступање, ов he га строго казнити па и од дужности разрешити. Ово ће велй учинити сад одма.

На предлог више носланика скушштина је огласнда ову своју тајву седвицу sa јавпу.

Састанак је sакьучен у 2 сата по подне н заназан за сутра у 9 сати.

## ніресеедмия,

Д. В. Јовановић.

## Cexperap,

## Ил. Отојановић

опувомотвни нотнисницІ:
Турђе II. Ђоровић, М. .. Гаишиһ, II. Буричковић, Сяма Секулић, Петар Катиһ, Војин Радуловић.

## CACTAHAK XXXXII,

5. Децембра 1875. тодане у छеограду.
"trackifeno

## Димитрије Јовановић.

## "anrgsan

Стеван Крстй.
Џрисутни министри: правде, војени и грађевине, доцније долазе: проспете и унутрапних дела.

Састанак је отворен у 10 часова пре подне.
На оклпу ича посданикa 105.

## Bp. 493.

Секретар Илија Стојановиһ чита ирогожод 37. састанна ол 29. Новембра 1875. год. Спупштина yenaja.

Bp. 494.
Секретар, Никола Крупежевиһ, чита депешу Милана Кнежевића, гојом јавља да је пошао, и молбу Јована Радосаивевиһа, војом тражн 5 дана одсуства, ирва се ирима знаву, а другом се даје тражено одсуетво.

Bp. 495.
Председник јавља, да има неколико иитерпелација, но како нису дошли г.г. нинистри, ирелази се ва дневни ред.

Бр. 496.
Известиад законодавног одф́ора Аксентије Ковачевй, чнта мишаење одоорско, но предлог Muјанда Гератовића о нокретним воденицала шостојећим на Морави, Сави и на велинм ревами, који vacu:

## Одборско мнењө.

Законодавном одбору није шозвато, ла ма вакво правило у овоме смотрену ностоја; но опет признаје да he бити париица изясһу sуди: зато ол своје етрапе налази да ои требало поавати владу да о повним и сшааним рекама, о грађевини на пстима законсви пројект народвој скупштини ноднесе; а одб́од је дознао да се код миннетарства грађевива неви пројевт о томе налази.
27. Новембра 1875. г.
y Бeorpaдy.

II. Ј. Вуковић.

чланов! :
A. Maтиһ, М. А. ГАшшиһ, Петар Катић, Равко Тајсић, Шаија Стојановиһ.
Сгупштива усваја одборско инене.
Бр. 497.
Иввестшад А. Ковачевић чита мишлене одборске већине по предлогу Новака Мидошевића и други, који гдаси:

## Народној Спупитини!

Законодавни одбор расмотрио је иредлог посланива Новака Милошенића и другова о томе:
-Да је старија иродаја непокретног добра свршена ире ставдене иитабулаццје, само ано је тапщја утврһена општинском вашһу, као и онда, ако је купац уживао три године пре ставлене интабулације, а куповишу сведоцима докаже, да је доиста кушовина свршена, кад је имање почео уживати," ша је нашао: Продаја непонретног добра ујемчава се само §.s.s.: 292., 293., 294., 295., 297., 298., 299, и 301. закопа грађанског. Дакле ноднешеним иредлогом не само да би се потрда сва ова наређења занонсна, која су у свина законима напредних зема.аа евронвих признатв, исто ои се таквом продајом, вапва се предлаже, дала прилика дужницима да у сваго доба иривидно могу оштетити своје повјеритеве и овим би се сасвим вбрисала допупа 8. 303. под а закона граданског, која би само у имену стајала а у ствари не би могла вредити ништа. Ша из наведених разлога мнења је да се преко овог иредлога пређе на двевни ред.
2. Дедембра 1875. г.

у Београду.
ліредседких одєора,
II. Ј. Вуковни.

Няяестияаи,
Аксентије М. Ковачевић.
ч, дановы:
А. Матић, М. А. Глишић.

Каже да има, и одвојено мишлење члана одбора Ниије Стојановиһа.

Нл. Стојановић каже, да није само шегово одвојено мишлене нето њнх четири члана, воје гдаси:

## Одвојено мимлење.

## Народној Скупитинм!

Новак Мплошевић посланик предлаже лда је дреча продаја и купонина неновретни добара него ставдена интабулација само ако је таиија потврцена општивским судом и ако је вуиац уживао три године землу." Одбор законодавни са пет иротвву четири гласа прелази преко овога предлога на дневни ред, са разлога што је ово \& $292 ., 293 ., 294 ., 295 .$, 297., 298., 299. й 301. грађан. закона регулисано, и свави пренос мора се у баштннсве књиге уписати и пренети, пначе преча је интабулација ставьена.

Мй вао чланови истог одбора у одвојенои смо мятлену и сматрамо да је увек иреча куповива и продаја нег интабулација само ако је ире ставвеве знтабулације учињена ша баш и да нема потврђене судом тапије.

## Ham је passor $y$ овоме овај.

Наш трађансви закон наредио је како треба да буде пренашане, али нигда није казао аво не буде по тој борми пренос учињен, да може треће лице доһи и то добро од купца узети. У вакону грађанском, а нарочито у \& 292. казато је да he се бащтинсве кьнге увести, а до увођөва ових да вреде судска потврђења, али ви са овим није казато да иренос меұ сведоцима учиьени не вреді.

у § 642. грац. завона казато је чим се два наи више за једну етвар угоде, одма је и уговор про-

даји свршен и заквучен, а тај уговор може се и сведоцима довавивати.

Интабулаңија пав ставда се само на добра дужникова, давле завонодавац са уредбом интабудацинном није казао поверноцу да ставва на туђа добра већ на дужанкова, а туђа су она која су ире интабулације отуђена и довобан доваз постоји.

Према овоме но вашем мишаењу закон грађански у главноме пазао је:

а, да трсо́а пренос ради сигурности да буде шотвряен судом, али

б, није казато да мора оити, са овим је дао одушну да се ноже госнодар и сам носле неколико година убаштнњавати, иреха \& 297. граф. закона. Осим овога казато је да вреди продаја и мею сиедоиима видй \& 642 .

Дакле над је овако, ми сав начисто да је иреча продаја и вуповина учивена пре ставжева интабулаццје, и да у овоме не треба пикакпог узавонена, но само протумачити уредбу интабулације овако :
„Интабулација вреди само онда ако је станьена на добро дужниково воје се у рукама његовим находи иди се докаже да нпје продато," нли војим друтим начином отуђено пре ставьене интабулације.

Oво је наше мишлеше, за које мөлимо народну скупштнну да га уевоји.

Не учини аї скупштина то, онда смо на чнсто да he се нола из Србије поји вису куповину судовима потврдили упропастити, а то ће све бити противно грађан. закону, иа и саном $\frac{8}{8}$. који каже: , IItо ко сам нема оно не може ни другоме дати

н таво нико ве може другоне више права устуштти, него водиво сам има, вао ни туђе."
2. Декемора $1875 . \mathrm{f}$.
y Beorpasy.

Ил. Стојановнн,
Meтар Kатиh,
Byphe II Воровић, Ранво Тајоић.
Јефр. Полуповиһ олобрава разлоге, одпојеног мнења мањине, одговарајуһи Ковачевићу вели, да се овим предлогом пеће потрти параграян у завону. Наводи пример да је један човек иродао имаюс. и нашлано га, па после 10 година задужно, и вови повериод то исто пмање интабуаира, и суа иресуаи да је старија интабулацаја од иродаје, и аво је купац 10 год. ужпвао ижање. Ои је за то да је старија куповина од пптабулације, само кад се доваже, ияи ако је обштинским судом тапија потврђена.

Министар правде примећује да по овом мневу одборске манине није сасдушан надлежпи уинистар, за то да се врати одо́ору. Примећује и то да се овим мена наіІ грађански завоник.

Вујо Васић тражв реч да говори о овом предsory. -

Шредседния одговарајуһи Вуји вели, да пма да се расщрави шитане о одборској манини.

Вујо Васић каже, да хоће да говори о иреддогу а не о одборској мањини.

Предссдния: Да вратия одбору, да се саслуша ваада о одвојепом мнешу.

Рака Кувиһ: Овде пема одборске мањине ши веһине, јер су се чланови поделиаи, четири на једној

а четири ва .другој страни, он је аа о явојено мнење мањине.

Аzс. Ковачевић доказује, да је оно одборска веҺина, јер је тамо и иредседник нодиисан.

Рак. Кукић доғазује, да је првог овог месеца дошао а тређег іІ четвртог радио.

Авс. Ковачевиһ: Добро, ви се иридружите тди xoheтt.

Председник: Пзяшшаи је сваки да.ьи говор кад министар није саслушан.

Алевса Поповић хоће још да говори о томе.
Министар правде говори да яе може бити већава о тој ствари, јер је противно члашу 89. пословниеа.

Нредседния: Да вратимо ствар одбору.
А. Шоповић говори, да вије противно завону да се сад ради.

Herap Ђуричвовић хоће да говори о том, кад није противно завону.

Минис, правде онет говори да је противно чл. 89. нословниеа (чита) а й одбор признаје да му није дознато одвојено мишлене.

Пи. Стојановиһ говори да је у одбору прочитао одвојено мнење, и позива се па Матића и Гдишића, а штө нзвестиоц вије тада био у одбору не тиче ra ce.

Ааск. Поповић: Министар каже да је не правиаво рађење, што није саобттено влади и одвојено мишлење, то не стојп; одбор је дужан да позове владу да је саслуша, носле ваква Һе бити одвојена мишлења, влада ве мора да зна.

Мин. правде: Да би вднда дала своју реч на један преддог, треба да види и одвојено мнене одборско.

Председнив: Да би јсдаппут прекинуаи ствар, да вратимо олбору.

Сим. Несторовй: Немогуदе је да одбор и министар не знају за одвојено мнене, зато је да се реши сад да не нде у одбор.

Мин. правде ограђује се иротив речи Несторовића што он каже да је немогуће да влада незна за одвојено мнене.

Председник : Пристаје ии скушштина да се враті одбору.

Сима Несторовић: Влада је саслушаиа једанпут, и сагдасила се са одо́орском већином, но како сада скупштина нисли да усвоји предлог мањине, о томе је снаки дали тодор издишан.

Председинк: Влада је саслушана само о миндењу одборске већине, а машине не, зато треба вратити одбору да се и по одвојеном мњењу саслуша.
M. Кујунщић: Ствар се не може лако свршити, ношто има мњена, да се врати одб́ору и да се сад говори о предлогу, то нека се гласа.

Іредседник: Је ли вољна скупштина да ставим на гдасане то, ди ли да се врати одбору, или сад да се реши? (даје се $1 /$ часа одмора).

Носле одмора.
Председиик: Дакле ко је за то да се врати одбору нека седи, а ко је да се сад рали пена устане. (Чује се: већина седи, већина устаје.)

Председник: Пошто је ствар устајањем и седењед сумњива, то фемо поименые сласати и поставда нитање овако: То је за то да се врати одо́ору, да се сасдуша министар тај не вазати за, а во је за то да се сад реши у скуиштвни тај he пазати протио. Гласало је 56 „"роти" а 49 ,за" дакле, всҺином је решено да се у скушштини претреса.

Мин, иравде, сад треба разчпстити шта је одборсво минлење. पује се: (црочтано је, чулисмо).

Председии да видимо који су одбориици яа већину одборског мишлева, нрочитајте.

Изв. Ковачевић чита: Павле Вувовић, А. Матић, М. Гаишић и А. Ковачевић.
B. Bacuћ говори у кориет преллога одборске манине и наводи саучај, да је ире 10 год. вупио јеаву земду, и да је имао таниуу само обmт. судол потврфену, доцније његов продавац задужносе и поверноц стави интабулацију на његову земљу, знајуһи да тапије судом овружним потвреве немам, оп је за предлог.
А. Поповиһ, право својине добива се преносом, куповином и застарелошһу. Застарелошћу, користи се човек кад проду 24 тодине, сад може да двадесет и три голине, јелан ужива ияаве, после се стави интабулација п она је преча од вуновнне и иманем иродаје, зо́ог тога што је интаб́узащ ја старвја, то је неправда ? Зато је за иреддог.

Терзибашнһ чо законима наини, треба човев да осигура куповиву, што ко неучини ншје му ниво крив. Тапија само опда вреди вадјс овружним судом нотврђена, наводи пример, да може него да је интабудирао имање па дужиик, да подведе све-

дове да је пре 2 годнне иродао то имане и интабудација да не вреди, ои је против предлога.

Председник пита скупштину, теаи ли још да се говори о овој ствари. (Чује се: доста је).
М. Миловановні одговара Терзибашиһу п вели, да потврда окружног суди не вреаи, ако шије и обнтинеки суд нотврдио й наводи случај, да судови једну исту стнар на два начина правтикују, двојица су куииаи нмање, после 10 родина други је интабудисао то иаане, и суд иресудио једном да је интабулацџја старија од вуновине, а другом да је старија куповина од иитабулације, да тога впше несіи оило, он је за одборску щањнну.

Нов. Милошевић говори у истом смислу и каже: дад по шта куии, трсб́а да је и господар од нега, й допазује да зна један случај, да је суд пресудио, да је интабулација стављена десет година посае продаје старпја од вуповине, а кад је дошло касацији, она протнвно томе туначнда, то та је пели руководидо, те је поднео тај иреддог, да се једном узакони.

Драгутин Ризнић, оно је ииташе иретресано у скушштини још 1870, тод. и са правноп гледишта није се могло то уаавонити да ли је иродаја и вуповнна јача нещотврьепои тапијом, наи стављеном интабулацџјом.

Председинк, има јон јавлени говорнива, оћете ди да се говори или да решшло? (Чyје се: xоLeмо да решнмо).

Панта Cрећвовић, шта да решшмо, обу ја да говорим.

Іредседния, пошто је скупштина закьучила да се више не говори, да решимо. Чује се таво је*

Председник, ја Һу ставити на гласане овано: ко је за предог да је вуповина, без таиије, иреча од интабудације но тишлењу одборске мањнне, тај нека седи, а ко је против предлога да се одбаци, нека устапе. Велика већина седи, дакле предлог је усвојен по мишлену одборске манине.

Даје се четврт часа одмора.
После одмора.
Бр. 498.
Изв. Ковачевић чита извештај законодавног одбора о пнтерпелацији Шетра Катића, односпо владиве Мојсеја.

Одборско мнење ; „ Нма места интернелапији и да на њу треба министар да одговори.*

Председния, усваја ли свупштина мишлење одбора ?

Скуищтина усваја.
Ep. 499.
Известилаң Агсентије Ковачевиһ чита извептај одоора, о шнтернелацијји Спме Милошевића, гојом пита, шта је учпнено са лавским предлогом који је поднео У. Кнежевиһ да се свештеници могу женити. Одборско мнене има места нитерпелацији.

Поп Стева, постоје закони црквени, по којима се забрашује свештеницима женити, а о томе није наллежна скушштина да решава, зато је да се пређје на дневни рел.

Председиик. - Усваја аи сеушштина мнене одб́ора 8

Скупштина усваја.

Ep. 500.
Нзв. Акс. Һовачевић чита мпене одора о предsory Петра Кaтйa које гдаси:
Народној Скушштини!

Одбор яаконодавніи раслотрно је предлоғ носланика Петра Катића и другова о томе: да се у § 4. закона о чиновницнма грақансвог реда, иреи cran вамени, који би имао гаасити овако:
„Оин, који су грацапеку самосталност ужпвали, шаи би је по закону уживати могаи, па су под туторетво шаи старатеветво стављенн, која се одају страстпма јаннога блула, шшјнчења, картања и том подобно, иаи су осуђпвани на казн, којом су граЂапску част губшли нли су осуфивани по изступима због крађе, као и отш, који су своје имане пренели на жепу, воји нод Фирмом туђом аиве, воји су свој новад дали жени својој, да их на име нено пол интерес даје, неможе се примити у државну службу.

За све горе казато надлежни министар дужан је чиновника по пресуди судсвој одпустити иа државне слупбс, веобзирући се на године, воје је у ној провео.
§ 64. да се замени овако:
Чнновиня, воји је осуфен на затвор дужи од 6 месеци, без да је осуђен на дншене грађанске части, нли на лшене аиаша, као и овај, којп је узео од стнара нии новада ва послугу, које је по службеној дужности иримпо да чува п буде осуђен судом од једног до 6 месеци затвора, иай онај, воји је по пступима га крађу осуђивап, неможе се опет у слуаб́у примити.
§ 25. вривичног завона, да се замени оваво:
Чиновник, који се осуди да се лиши звања, тај неможе после добити државну слулбу, а у псто време губп сва права и одличија, воја су са званем скопана, па је мнена: да се овај преддог у успову ирими и влади преда за чормалан иројевт.

O овоме је сасдушан г. министар правде, који није иротиван мнену одб́ора.
2. Децембра 1875. г.

у Београду.

## иреддседник одоора,

II. Ј. Вуковић

Ияеестияак,
А. М. Ковачевй.

$$
Ч_{\text {zanonn : }}
$$

Д. Матић, Ранко Тајсић, Нетар Катиһ, М. Л. ГАルшић, Паија Стојаповиһ, Турђе ІІ. Ђоровић.

Шредседник, у дужем говору доказује, да но предлогу иредлагачевом пазнио би се строжпје онај који има олавшавајуће околности, од онога, који нема, а то је пемогуһе.
М. Мияовановиы, хтео је о том да говорн, но кал је свршено вели, сад је сваки дақи товор излишан.
М. Глиниһ, што сад да туб́мо време, вад he вада о тоз поднети преддог, на heмо онда й roворити.

Предс. ви упуһујете владу да учини што пије voryhe.

Рака Кукић, што вије могуһе влада нене да учіни.

На питаве председнива свупштна вели, да је довобно обавештена, усваја иредлог и упуһује в.ааде.

Ep. 501.
Севретар Илија Стојановић чита извештај већине одборске по предлогу Петра Катиһа о томе : да се чиновник, воји је дао новац у страну земьу отпусти из саужбе.

Пвнештај гласи:

## Народној Скушитини!

Одбор загонодавни расмотрио је иредлог ІІтра Катића о томе : да се сваки чинонния који се у државној служби иди пензији находи а новац $у$ отачаству нашем стечени шиве у стране државе нод интерес, као и опај, који је преңе послао па за 30 дана не ирати, отиусти из службе стим, да не може ни црава на пензију имати, па је нашао да је се народ сриски постарао да своје чиновнике сјајно награди, зато да поштује њега и шегове установе за воје он јамчи и тако да својим радом ни у чему бољнтак његов неоврьују.

Но чиновник, воји саужи српску државу и од ње стечени новац даје у страну државу под интерес, а неће срисвом уетановом, као што је управа фондова, штедионице да се вористи, што за исте народ срисви јемчи, он се већ повазује да сумња на будуһност народа сриског, изгледа и на то, да оће два ога у глави да вавади. Јопи нтта више напоменути постунак чиновника побива вредит народа сриеког.

То је онда иросто јасно да он ве верује народу срнском и установама његовим и сумња на будућност његову.

Давле, пад један чиновнив не верује шарод свој и сумња на будуһност његову, онда заиста не grotonoan ॥AR. CKSE.

треол ні народ српекн у онаквог чнновниеа да има вере, нити пав дя дозволи да он са судоиноя његовох управыа.

Што се тиче устава, да ди се овим предлогом врефа, мислим да се устав овия предлогом ништа не ирсфа, нити пак чије уставно право крни. Ево зашто:

Аржава и чиновнак, то су два уговорача. Аржава важе свом чиновинку, ако оһеш да ти држава шааћа мораш бити ноштен, да радиш искрено, да ни у дяаку интерес и кредит државви побити пеhem. Акоді чиновник сасния противно ради, онда шта остаје држани ? Држави остаје то, да чиновника отпусти пз државне службе, без да ужива више ове благодети државие тто их је уживао, па он нека после даје своје новце вуд зна и вако му нова. - И за то одбор мисли. да трео́а иредлот усвојити

Ово је мишлеве веһиве одбора законодавног.
Премедаех одбора
II. J. Вуковй.

Нзвеститам,

## Илија Стојановић.

Yanawn:

Петар Юатиһ, Ранко Тајсиһ, М. Л. ГАишиһ, Рава Кукић.

Бр. 502.
Изв. А. Коначевић чита предлог одборске манине поји гдасп :

Народиој Скужштини!
Мањнна завонодавпог одбора такође расмотрида је пре,лог Петра Катиһа и аругова о томе: да се

сваки чиновнав, војије у државпој саужби или пензщји а новац у нашев отачаству стечени пияе у стране државе нод интерес, као и онај, који је пређе тамо послао, иа за 30 дана, од кад забон усжед овог предога у живот ступи, отпуети из службе с тим, да неможе права на пензцју имати, па је натао: ма да је свагда у очвма народа хрЂаво сматран онај чнновник, воји своје новце нарочито у земьи стечене, из земже пзноси, предлог је протнван уставу, који важе, да је свакп Србин господар свог имања, на зато је мнена: да се прево вега пређе на дневни ред.
24. Нов. 1875. год.
y Beorpaдy.
3s uрелседаиза оабори,
Члaвonи
д. Матй.
Вурђе Воровић,

## Пивестиаад

## Аксо. М. Ковачевић.

Нетар Катнһ хоһе најире да се прочита преддог, па онда извештај одборски, вако ӧ скупштина знала о чему је говор.

Иввестиад Авсентије Ковачениһ у прилог извешіа одборске щавине говори, да је манину одборску руководило то, што у ч.л. 25. уетава стоји овано :

Слобода лична и цраво собствености ујамчавају се, и не поллежу лругом ограничепу до оном који заков ирописује, а у чл. 30 . нико не може бити принуђен да своје добро уступи, осим гди аакон то допушта и са навнадом по закону.

Секрет. Ил. Стојановић као члан одборсте пеЂине, довазује, да не стоји оно што одо́орска ма-

ннна наводи, да се дира устав, но просто се каже то, ко хоће да буде чиновник у државној служо́и, да не сме давати новац у страну државу, ово је погодба измефу државе и чиновника, ко непристане на овај услов, не може бити чнновник.

Нл. Ратајац мисли, да свупштина може да чини измеше и допуне $у$ закону, с тога је зa предог већине.

Јеф. Шолуповиһ: Није лепо да чиновник покупи новап од народа, пак да даје у страну вемлу, а још rope је, да се ко меша у ниово право које су трудом стевли, но онет је зато, да се чиновния таки не треба триети у служо́и.
М. Миаонановић: पовека веже за зем.ду породица и имање ; чиновнин који даје свој новац на страну, не веже га Србија, он може давати новац гди хоһе, ал не као чиновник, предлог је користан, зато сам за њега.

Терзибашић доказује, кад бн ово усвојилн, онда би газиди уетав, ми овде нисмо уставотворци но законодавци, с тога сам против иредлога.
Н. Милошевиһ: Кад уетаву није било онда противно кад је уалюоњено, да се себаву пе може продати нет дана орања, онда ни овај преддог није противан уставу, е тога сам за предлог мањине.
C. Милошевић одговара ШІлуповићу и вели да они чиновншци дају попац у страну вемьу, што вемају свгурности у Сроији, с тога је за предлог, с тим, да се такав чиновник сургунише из земье.
А. Поповић: Предлог је врло добар, чиновник гоји даје новац на страну, он нема вере у нашој земвп и непријатеб је наше домовнне, јер на страни

нааһа се два или три одсто, а код нас је шест до седам на сто интереса у ущрави и у штедионици. с тога је за иредлог.
Р. Милотевић доказује, да се овим иредлогоу устав не вређа, кад чпновнив ня паше васе вовац узима, ту нека га даје под ивтерес.

Ранко Тајсић: Чпновници ни су поставвени за то, да лено пишу, но да право суде и да се брину о благостању ове земье, по томе, кад би чаповнив дао своје новце у нашу штедионицу била би велика помоһ народу, а вад то нећеду, овда се боје да не одврију вине злоупотребе, ноје су и у ком народу ночинили а ако им је воља да имају једнака права са народом пек даду оставве, па могу давати новце гди хоћеду.

Председин: Је ли скуаштина довобно обавештена. (Јесте). Сад има реч министар правде.

Министар правде у дужем говору довазује, да је заиета овај предлог противан уставу, са својом тековином эоже сваки да раснодаже како хоһе, сем тога, ми би ову аржаву пачиниди полицајском, у војој има људи а немају једнава права, каква ће успеха имати наша земьа у колу осталих јевропсвих држава, кад се ради на томе, да добијемо ираво да судимо странцима, немојмо створити закон вога је немогуһе вршити, за једаи иаи два саучаја не вваримо наше загонодавство.

Мин. просвете објашњава у неволиво говор министра правде и каже: могуће је, да има неки чиновника који имају новада на страни, но не треба за поједине случаје стварати завон, зар напр. пад један чиновник наследи како непокретно имање, да

му се каже не смеш га иримити, или аво та примипा морапи га одма иродати, јер је у туђој земљи, с тога је против предлога.

Председния става стаар на гдасање овако: Ко је за предлог предлагачев који је и већина одборска усвојиа, тај нека седи, а ко је против нева устане, веһина седи, дакле усваја се предлог.

$$
\text { Бр. } 503 .
$$

Секр. Илија Стојановић тита одборско мнење о предлогу Симе Милошевића да се од сад све пограничне страже и стражари ставе под управу дотичних бригада.

Одборско мнене: да се пређе на дневни ред, што се тиче щренашања на оригадира, но да полицијске ваасти ни једног стражара ве примају без уверења опттинске власти, да је доброг владања.

Іредседния има неволико предмета који су претресани у одбору за молбе и жалбе, и позва известноца да их прочшта.

Бр. 504.
Известилац Fоста Атанацковшһ чнта одборско мњење на питање Петра Плића, Миосава Векковића, и ИА. Стојановића, управьено на министра грађевине: Зашто се државне вемле код Брестовачке Бање не загађују о трошку државном већ о трошку суседних села.

Одборско мнење: Има места питању, зато, да се да миннстру да ва псто одговори.

Председник: Усваја ли скупигтиа одборско мнене ?

Скупштина усваја.

Бр. 505.
Нзвестиаац Коста Атанацковић чнта одборско мнење о жалои Јопана Аһимовиһа из А. Тоилице, на власт среза волубарског овр. важевског, и шнсара онамошнер Миханла Рачаиловића, што му за пет година не извнди тужбу против игумана Данида, одо́орско мневе :

Пошто не подноси доғаве да се је о овој ствари жалио миниетру, то да се пређе на дневни ред. Скуипттнна усвоји мнене одб́ора.

Ep. 506.
Известиаиц Коста Атанацковић чита мнене одбора о молбп извесних возара нз Смедерева, којом траже да се укине нанлаһивање по 1 гр. чар. за „шлаву билету."

Одборско мнење: Да се пређе на дневни ред преко овог предлога, јер предлоге могу само посланици народвој скушштини подноснти.

Скупштина усваја одборско миење.

$$
\text { Бр. } 507 .
$$

Известилац Коста Атанацвовић чита нвење одбора о жалби Гаврила Малетиһа из Чумића на ондяшњег дмета, Марка Глишиһа, што му је волове, док је он бно на граници као војник узео од увућана и на своју кориет ушотреб́ио.

Одборско мнење: За свавог рода жалб́е у щрвом су реду надлежне полицајске вдасти, а затим министар унутращњих дела, али како се из ове жалбе види, да се жалиоц иије жалио нпједној власти, а не подноси ни решене министра, то да се прено ове жалб́ иређе па дневии ред, скушштина усвоји мнење одборско.

Ep. 508.
Извесгнад Кіоста Атанацвовић чита одо́орсво миене ни интернелацију ћосте Пеића, војом пита министра грађениве који је овластио Милана ПІукиһа капетана јошаничгог, да кулуком ирави пут ол Плоче до Баше, бад је овај пут посве неугодан, нити he моһи икад добар бити.

Одборско миене: Има места питању с тога да се да ова интерпелација министру да на њу одговори.

Свупштипа усвоји мнење одборско.

$$
\text { Бp. } 509 .
$$

Известилац Коста Атанацковиһ чнта одбореко мнење о жалбп Рапђела Миљвовиһа из Водица па власт среза јасеничког, што му је као земьодедцу прено закона одузела вола и волове, као алат зем ءеделски и предала његовом повериоцу Живву Јовановйу овд.

Одборско мнене: да се пређе на дневни ред прево ове жалю́е пошто не подноси доказ да је се жалио надлежном министру.

Скупштива усвоји одборсво мнење.

$$
\text { Бр. } 510 .
$$

Известнлац Коста Атанацвовић чнта одо́орско мнење о жалби Николе Поповиһа и Јована Радојчића пароха првве Рабровнчке окр. ввлевског, да им се направи каква Ђелица поред цркве, како ои се од хрђавог времена свлонили.

Одборсво мнење: Іошто не полносе никакви доказа, да су се било дотичној црквеној обитини, бидо надлежним духовним власт.ма, бидо министру просвете обраћали за намирење ове нотребе, и пошто

3а оваке ствари скупштина није надлежна, то да се иреко ове модб́е иређе на дневни ре.

Ускаја се одборско мнење.
Бр. 511.
Нзвестиаац Коста Атапацковиһ чита одбореко мнење о жилб́л Николе Чврвовића ия Рожица, на решење општивског суда, и министра унутр. дела, што му по жалби пије дао поновлења о спору са Фиаипом Товияовићен онд.

Одборско је мнење: Да се преко ове жало́е пређе на дневни ред,"што не подноси доказе, да је ова ствар решена код надлежног министра и зато што скупштина није надлежна да расматра решења и пресуде опптински судова.


## Бр 512.

Известнлад Коета Атанацковиһ чита одбореко мнене о молби Ристе Зечевића, Милана Матковйа и осталих, из Ужице, којом моле народву скупитину да она ири решағању предлога Петра Сте рановића носланива среза моравнчког, о уређену киселе воде, у ужичком округу, буде коливо више може заузета за остварене овога иредлога.

Оди́орско мневе: Нопто је предлог Нетра СтеФановића о уређењу виселе воде у окр. ужичком по решењу скушштине, од јучерањег лана, упуһен влади на оцену, о чему ова моло́а молиоца говори, то да се ирево ове моабе пређе на двенни ред, јер само носданици могу предлоге нодносити.

Свупштина усваја олб́орсво мнене.
Бр. 513.
Пзвестилац Коста Атанацковић чита одборско мнене о жалби Босиьке жеве Миана Вучетића из

Стојнива, окр. крагујевачвог на касационн сзд, штто јој је одузео вемду обштипсву воју је њеп муж задужио и устушно Стојану Даниаовиһу онд.

Одборско мнење: Да се иреко ове аалбе пређе на дневни ред, пошто није оила пред надаежним министром.

Усваја се одборско мнење.
Ep. 514.
Пзвестилац Коста Атанацковиһ чита мнење одборско о золбп Милана Војиновиһа бив, правтиканта, нојом тражи да нолицијсва влает одустане од иродаје његовог имања, пошто је он као војниг одиутовао на границу, а у то је време иродаја веговог имања одређена, а жали се и ва министра увутр. дела, штт га по овом пије задовобио.

Одборсво мвене: Да се прево ове ствари пређе на дневни ред, ношто скушштнва није надлежпа да продужава рокове плаћана.

Бр. 515.
Известилац Коста Атанацвовиһ чита одбореко мвене, о моло́и Савке удове Торђа Мицковића из Пожаревца, којом тражи пензију или да јој се врати новац улагани у Фонд удовички, који је улагао њен муж док је био начелнив среза омодсвог.

Одо́орско мнење: Судови одрећују пензију о удовицама и сирочадима чиновничкнм, зато да се преко ове молбе пређе на дневни ред.

Скупштина усваја.
Бр. 516.
Известидац Коста Атанацвовић чита одборсво мнене о жалбп Милана Андријанића из Брвенице

окр. чачанског, што та је пописна комиспја као стаpor и спротног у данак увела.

Одборско мнене: Да се ова жалба ирела министру финансије, да је извиди и учини шта треба.

Скупштииа успаја мнење одо́орско.

$$
\text { Ep. } 517 .
$$

Пзвестилдд Атанацковиһ чита одборско мнење о жалби Тасе Поповића овд. берберина, на управу нароши Београда, што му је вели 1871. год. одузела и уцропастиа јесвафска довумента, па му и министар унутр. дела није дао задово.ьења.

Одборско мнење: Пошто не подносн доказе да је ова жалба бвда иред надлежним мииистром, то да се пређе на дневни ред.

Усваја се мнење одбора.

$$
\text { Бp. } 518 .
$$

Пзвестилац Атанацбовиһ чита одборско мнене 0 жалби Димитрија Петковића свештеника зајечарског на миннстра просвете и црввени лела, што му није дао задоволена по његовој жалби на вонзисторисво решеве, у сиору неговом са тастом његовим Јосишом због мираза.

Одборсво мнење: Спор жалноца са тастом расправвеп је редовним судовима, но томе министар није могао мпмо судски пресуда нивако задоводена дати молиоду, а свунштива није надлежна да расматра судске пресуле, то да се пређе на дневни ред

Скупттина усваја одборско мнење.

$$
\text { Бр. } 519 .
$$

Нзвестилац Атанацковић чита одборско мнење 0 другој жалби Вукомана Авдријанића из Брвнице округа чачанског, што га је пописна комисија поново увела у данак.

Одб́ор је мнења: Да се ова жалба преда министру фннансије, да је извиди и учини шта треба.

Czуинітниа усваја.

$$
\text { Бр. } 520 .
$$

Пзвестияац Атанацковић чита одборско мнене, - жало́и Световара Стефановића парова грабовачког, у овругу кряјинском, на енискона неготинског, штто му је парохију одувео.

Одборско мдеше: Іошто се вије жалио надлежноя министру, то предаже да се ирево ове жалбе преце па дневни ред.

Скупштина усваја одо́орско мвене.

$$
\text { Бp. } 521 .
$$

Извествац Атанацвовия чита одборсво мнење - моло́и Јовава Појасаревића овд. војом нонова молй свушштину да нарели, да му се што ире издаду оних 1500 дуб. ц. скупштинои му одобреног зајма.

Одбореко миење: Пошто је молба Шојасаревића решена још прошле свушштине, то да се пређе на дневни ред.

Јеврем Maproвић: да аи је банкротирао тај човек, ияи радй какву радюу?
A. Поповиһ: Тражи оно да му се да, што је веһ решено.

Јов. Бошковић: Скупштина је 1872. год. решила да му се да, али под неким условима, он није пристао на те услове, зато је влада и одбвла шегову моаб́у.

Нредседиик: Дакле усваја ли євунштина олборсво мвење ?

Свупштина усваја.

## Bp. 522.

Нзвестнад Атанадщовиһ чита оди́орско мвење - молби Василија Главчића и јои њих 15 сиромава и богаяа, којом траже да се ослободе од плаћања данка.

Одборско мневе: Да се ова молоа упути министру на надлежни поступак.

Скупштина усваја одоорско мнене.

## Ep. 523.

Известилац Атанацковиһ чита одборско мнене о молби оиитине ПІабачке, којом тражи да се укину селски дућани,.

Одбора мнене: Пошто је ово предлог а предлоге могу само посланици подносити, то иредлаже да се пређе на двевни ред.

Скушштина усвоји одборско мнење.
Бp. 524.
Известилац Атанацковиһ чита одборско мнење - моло́и Гаише Николића и Марга Савића из Обреновца, којом траже, да им се да мало вемье од обштивеке утрине, за израну и уживане.

Одо́орско мвеве: Пошто не подиоси увереве од пиштине, да је дала свој пристанак, да се модиоцима од ошит. земље па уживање да, нити подноси решете министра, то одбор предлаже да се иређе на Аневни ред.

Скупштина усваја.
Бp. 525.
Известиаац Атанацвовић чита одборско мнене - молби Ранка Јовића дупђерина из Јаребице окр. нодриневог, којом тражй да му скупштина даде за-

доволења, у парници његовој иротив . буоомпра Byјића пз Брнца.

Одборско мневе: Овога рода предмете расправбају судови, а не екупштина, то је одбор мпења да се пређе на дневни ред.

Скупштита усваја одо́орско мневе.

$$
\text { Бр. } 526 .
$$

Пзвествлад Атанацвовиы чита одборево мнење о молои сељана села Осечине, којоя траже да се укину се.ьски дућани.

Одборско мнење: Ношто је ово иредог, а то само могу посланици нодносити, то одоор предлаяе да се uређе ва дневни ред.

Скуиштина усваја.
Бр. 527.
Пзвестил. Атанацдовић чита одборево мнење о молои Д. Мияутиновића пз Земуна, у којој шабрајајуһи sаслуге свога леде Драгутина Миаутиновића моли за какву државну службу.

Одборско мневе : За дававе слулбе није надлежна народна скупштина, а и молб́а је од страног поданика, то по тачки 2. и 8. чаана 101. зак. о пословном реду иредлаже ла се пређе на дневии ред.

Скупштнна усваја.
5p. 528.
Изиестия. Атанацковнћ чпта одборсво мнење о молои Алевсе Михајловића мехавције из Свиаајенца, којом моли скушштину да нареди да му се шлати 160 дуката десарских, што је рекрутна комисија бавећи се код њега потрошила.

Одборско мнене : Пошто скупштина није надлежна да по овој модби uro наре力ује, то да се пређе ва дневни ред.

Свупштина усваја одборско мишдење.

## Бр. 529.

Нзвестия. Атавацковић чита одборско мневе о молок Миаке Петровинве, учнтедке школе изворичке у окр. пожаревачкои, којом моли скупштниу, да јој одобри да курс телеграфски сврши и по ноложеном пспиту да се уврсти у чин телеграфиста.

Одборско мнсне: Оваква дела не спадају у пруг скупштинске васти, то да се пређе на дневні ред.

Скушштина усваја.

## Бр. 530.

Пзвестна. Атанацковиһ чнта олборсво мнење о изјани Димитрија Бостандиновића из Моштанице, у појој пзлаже своје мпшлене о општииској самоуправи имоли свушштну, да ири решававу о томе нма у внду вегово мишаене,

Одборско мнење, пошто је ово предлог, а предлоге могу само носланици нодносити, то предлаже да се преко овог предога иређе на дневни ред.

Свушштина усваја.

## Бр. 531.

Пзвестия. Атанацкониһ чнта одборсво мнење 0 молопи Жпвва Татолировића и осталих, чувара вода телеграфског из Градишта, којом моде скупштину да нм плату повиси.

Одб́орско мнење: Овавог рода моло́е не нодлеже репењу свушштинском, то предлаже да се иређе на авевни ред.

Сеупштина усваја.

$$
\text { Бр. } 532 .
$$

Известил. Атанацковић чита одборско мнене о жалои Јанва Д. Баше овдашњег, којом се повторно жаяи свупштини, пто му је иравителство oдузело извесну зграду.

Одборсво мвеве: Пошто расправе о ираву собствености спадају у вруг судске, а не свупштинске вдасти, одбор је мишлења: Да се пређе на дневни ред.

Спупштина усваја.

$$
\text { Ep. } 533 .
$$

Известия. Атанацвовиһ чита одборско мневе о жа,лби Антонија Нићичоровића бившет надзиратева правителствених добара, у Мајлан-Неку, војом моли свушштину ва нуждно ислефене нал онд. варошким судом, што му је плане упропашћено за рачун дуга што је инао давати Сими Станиеавжевићу овд.

Одб́орсво мнење: Пошто жалба није оида пред наллежним министром, одбор иредлаже да се пређе на дневни ред.

Скушштина усваја.

$$
\text { Бр. } 534 .
$$

Известия. Атанацвонић чита одборсво мневе 0 молби Аврама Јевгенијевића, из Новог Села у опр. крушев., којом тражи да му скушштина да задоволења, у шарници његовој са Давидом Аһимовићем из Трстеника.

Одборско мнење: Пошто скушштина вије падлежна за вршење судских нослова, то да се пређе на дневни ред.

Скупштина усваја.

$$
\text { Бр. } 535 .
$$

Известия. Атанацковй чнта одборско янене - моло́n еснафа абаиијсвог из Београда, да се подинне такса на уношене урађених асура са стране у Сро́ију.

Одборско је мнеше, да се иређе на двеини ред.
Свупштина усваја.
Ep. 536.
Навестид. Атанацковыћ чнта одборско мнење - моло́и Милана Тадића и осталих из Крупна, да се укщну селсви дуһани.

Одборско мнсве : Номто је ово предлог, а предлоге могу само нар. посланици подносити, то је одбор мнена, да се иређе на дневни ред,

Скупштина уеваја.
Бр. 537.
Иавестил. Атанацвоввћ чита одборско мнење 0 шитању посланика Жнвка Стевановнћа на министра грађевиве односво моста драговачвог.

Одборско мнење: Да се преце на диевни ред, ношто је министар војни дао одговор.

Свушштина усваја.

## Бр. 538.

Навестид. Атачацковић чита одбореко мнење о молби Вежка Митровиһа из Књажевца, о укинућу седских дућана.
arototionil map, osye.
48

Одо́орско мнене : Ношто је ово предлог, а предлоге могу само посланици подноспти, то да се щређе на дневни ред.

Скутитина усваја одборсво мнење.
Ep. 539.
Пввестия. Атанацковиһ чита одборско мнење - молби Петра Јовановиһа, бившег жандара из Горњег Милановқа, војом моли скушштину да му учини неку милостињу у новцу, као слабом и сиромаmвом.

Одб́орско мневе: Пошто су обштине завоном обвезане, да своју спротињу издржавају, то одоор предлаже, да се цреко ове модбе цређе на дневни ред.

Свупштина усваја.
Састанав је занључен у 1 сат по подне п заказан за 5 . ов. мес. у 9 сати пре подне.

прредседмит,
Аимнтрије Јовановвд.
Coxperap,
Стево Крстић.
опупомоткни нотписници:
М. А. ГАишић, Турһе II. Боровић, II. Ђуричвовић, Сима Сепулић, Іleтар Катић, Војин Радуливић.

CACTAHAK XLIII,
8. मедембра 1875 . године. педаселaba
Димитрије Јованови н. uazpetap
Алекса Поповиһ.
Присуствовали су сви министри.
Почетак седнице у 9 и но часова ире подне. Нису дошаи воји су добили отеуетво.

Ep. 540.
Севр. Урош Кнежевиһ чита протовол 38. састанка од 1. Дец. ов. год.

Председник, има ди ко шта да иримети на овај протовол? После ириметб́е М. Миловановића протовол би усвојен.

Бp. 541.
Шредседник, има неволиво интернелација, молим саслушајте их.

Секр. Никола Крупежевић чита своју иитерделацију, војож пита председника министарства, за што владя није поднела формални законски предлог, дојим би се узаконило, да једна томисија из средине скушштине прегледа државву васу.

Министар председник, ја мислим кадсе питање дотиче новаца и државне касе, да је за то надлежан министар финансије, а не председник министарства.

Нивола Круиежевић, ја сматрам да министар председник обухвата сва министарства, на с тим је и наллежан, да на ово питање одговори.

Министар председиик, али председник министарства неможе одговарати за оно, зашто је надлежан министар Фннансије.

Круп. добро исираниће се то, па не гласнти на министра финансије.

Бр. 542.
Председнив, молим вас чујте другу интериеАаңију.

Севр. Нинола Крупежевић чита интернелацију Петра Катића и Мидосава Марковића, којом питају министра унутрашњих дела, је ли истина, да је по-

ставпо за посталиона Јонана Јокановића, који је осуђен на 6 месецв затвора п губитвом грађанске части на годину дана због крађе. Дале иитају, на основу вога завона sогао је такеа човека иримити у државпу службу. Зашио се министар игра са имаовином срнскога парода, и је ли знао дa he одговаратия за свој рад. Мислй ай министар сад одма отиустити из државне службе Јована Јокаповиһа, или не ?

Председник, ива се интерлелација упућује одбору за моабе и жали́е.

Минист. јн. дела, може се иредати сад одма мени, на һу ја видети, да аи стоји то што се наводи іІ одтепорйу.

Предс. дакле упуһује се ова интернелација г. мин. ун. дела.

Скупштина усваја.
Ep. 543.
Секр. Никода Крупежевић чита дитериелацију Адама Богосанљенића и Аптонија ІІушкарца па г. миниетра унутрашњих дела, војом га питају, вашто началник врагујевачви Прокиһ онако иротив законо ноступа сорам врагујеначве штамие.

Поп Стсв Поповић, ја молия ․ председниче, станите тим сколоводијама на пут, па да радино на буцету и другим стварина које су нам потрео́не и вужне. А овако радсһи молемо целу годину иротурити а ништа неурадити. Зато сам да се ова интернелација просто сасвим одбаци.

Министар председиик, мени пије изближе иоsнато, нга началство окружно тамо званично ради са „Ст. Ослобођеюем." IIIто се лично мене тиче ја

сам бко за слободну штампу и вад сам на посланичкој клупи био п то за овавву, за какпу сам пројект поднео, а нисам за оно, што проповеда лист ғрагујевачкп, јер то нщје слободна штамиа, него се тим хоће растројство и веред у земыи. Мин нисмо дошли овде да радимо на растројству и нереду, него да се бринемо о напретку и благостању у зем.би.

Предс. је ли во.ьна скупштниа да се ова иитерислација одбаци.

Скупитина пету одбацује.
Бр. 544.
Секр. Никола Крунежевић чита интериелацију Радепка Драгојевића на министра унутрашвих шослова, којом га пита, по вом sazoщy шарод срева звждског у округу пожаревачком, кудуком довлачи дрва за огрсв сресве вапңеларије, и всних чинонника, па се после кулучарима као мияостнь даје по 5 гр. од кола. Даяе шита, зна ли министар за овај кулукк и хоће аіІ што иредузети, да се овој здоуиотреби на иут стане.

Предс. ова интерпелација упуһује се одбору за молбе и жалбе.

Скупштина усваја.

$$
\text { Bp. } 545 .
$$

Председник, гос. Никода Радовановић нов посланив за варош Чачак, дошао је у скупштиву и одбор је његово пуномоћије прегледао. - पујте извештај.

Секр. Илија Стојановић чита извештај одбора, који налази, да је речсног послапика пуномоһије уредно и пуповажно.

Сима Мидошевић вели, да је поднео једну пн-

Председник, кад дође свештения заклеће посланика, а сад прелазныо на дненви ред.

Ep. 546.
Мия. Миловадовић, иита иредседника, је ли предлог о измени уетава у одбору свршен.

Председник, пије ми дат од одбора, мора да није свршен.

Мплија Мидовановиһ држи, да је тај предлог врло хитан и вели, да јоп има хитни иредлога као: о личној безо́едности, о укинуһу окружинх начелништва, о ширем вругу суђена код општинских судова, иа с тога захтева, да што пре дођу на дневви ред.

Нредседвик, кад до立у предлози из одбора: о иэмени устава и о личној безбедности, ја ћу их одма ставити на дневни ред; аа остале преддоге вели, да му вије познато.

Мин. предс. каже, да һе колико еутра е кнежевим указом доћи иред скупштину иреддог закова о ирошшрешу општивских судова.

Петар Стевановић пита, гди је његов предлог што га је ноднео дасе помогне сиротиња босанска.

Панта Јопановиһ, тај предлог одбор је расмотрио, извештај предат иредседику.

Петар Стевановић, тај је предлог станқен на дневни ред, но се не нзноси на иретрес и ако је означен вао хитан.

Нредседник, тајје предлог са извештајем предат мени и стављен је ва дневни ред. Но вије узимат у иретрес, што министар фннансије впје долазио у дие-три седниде скупитинске. - Кал буде свршено што је данас на дневном реду, ја һу и ту ствар извети да се реши.

ернелацију пре неколино дана и то ва木пу ва г. министра споьних послова, на још није прочитана. Ако је то што министар не лолази, инте интернелацију да је сам воси министровој кући и да му је чита.

Председния. - Кад дође г. зинистар врочи tahe ce.
 седниче ?

Председник, Данас, сутра. Сад да прсђемо на двевни ред. На дневном је реду извештај одбора о нзмени загона слободне штаиие.

$$
\text { Ep. } 547 .
$$

Пзвестилад Ковачевић чита извештај већиве одбора, који гласи:

## Народној Скушитини!

Законодавни одбор расмотрно је предог владе о изменама в допунама у закону о печатни, воји је издан 23. Огт. 1870. год. и нашао је да псти предлог неодговара нотиуно дананњпм потреб́ама народа које су се у свести овог појаниле, и зато је позвао у своју средину г. мииистра унутр. дела, те је заједно са њиме иретресао га, воји не тааситі овако :

У члану 2-гом после тачке б, сдедеђи одевак гоји се почиње са: ,чам власт нађе, ॥т. д." да се замени овако:

- Ако пријава ирема наведеним условима впје исправна, вдаст Һе му забранити радњу, у ком случају нма места жалби на министра унутр. дела. А ако му суд неби хтео објавити фирму, може се жалити касационом суду."

廿лан 6. укида се сасвия.
у члану 7. у ирвом оде.ву ипоставвају се речи: „Осим дужносног принерка (чл. 6.) још друга."

А други одсяак да гааси овако:
„ОА овога праввла пзузимају се печатане ствари, које се упоз робавају но нослу трговине, й свакидањег саобраћаја, ваи но потребю домаһег иаи друштвеног зивота, као што су разни ғормулари, деновници, огласи ит т. А."

Члай 12. укида се сасвнм.
पлану 13. да се после тачке 4. дода ово:
5.) „да као тлан ошштине стиано живи у месту, где намерана да пздаје новине, иди повремене списе."

पдан 19. да се замепи овим:
${ }^{\text {„Сва кажњива дела, учнъена нечатвом, исбе- }}$ ђиваһе се по правидина кривич. постушка, и судиһе их редовни судови.

Но у случајима, у војина се кажњнва лела пеबеђују и суле по тужби ириватнога, тужиаац ће поднети тужбу непосредно надлежнол суду, који ће по постојећпм прописнин дело пзви, етн и пресудитт.

Ово важй и за чиновнива, кад би због свога знаничног рада" (д 104. кривич. зак.) у печатаном деду нанаднут био, па ои хтеэ сам тужбу нодићн.

Чаан 21. замењује се овим:
„Aво се нафе да у садржају пеког печатаног дела има злочшна, има увреде Књаза, Књагине и Кнажевог дома, као и у случају чл. 44. зак. о течатњи, -- полицијсва вдаст може одма овако печатано дедо узаитити а тако исто и влоче џли каменорезе, и наредити да се растури онај део форяе, којшы су кажњиви ставови цечатапи. Полицијека власт

Аужна је за 24 часа поднети ствар суду, који he најда.ъе за 24 часа, од како дело ирими, решити: Хоће аи се авпт скнпуты илй не?

Протиу овога решења иыа места жалою васациопом суду.

Ако ва 10 дана рачунеһіл 0 д дана иримьеног судсвог решења, којим се запт одоорава, дотична нолицијсьа вяаст нешодпнне кривичпу туабу, онда одобренл sант нада.*

Наслов нод IV, до гдасп овако:

## IV.

„0 кажњепу кривица учнвөних печатвом."
Члан 25. заменује се овим:
„Ко садржајез каквог нечатаног спиеа учини дело, које је но криия. завону канимо, тај he се казнити по проннснма истога закона."

Члану 26. додаје се ово у ночетку:
„Сиаки нисац лпчно одговара за своје дедо. Уреднив пак олговара као писац: ако пре прве пре- $_{\text {пи }}$ суде првостепеног суда не покаже име писца, или ако овајј то не чризна, и иначе се то не дожаже, или ако је овај стајао изван домашаја срисвих власти у време кад је дело у јаввоет растурено, па стоји тако једнако и у време пресуле, шли ако иисац у време растурања вема способности за праву одговорност пред заноном, или вајпосле, ако је садржајем листа учињен влочнн. ${ }^{\text {а }}$

У првој тачки оьог члана место речл „на првом непиту, " да гaси :
„ло изречсна прве пресуде."
Иста ова измена да се учнни и у другој тачди ч.лана 27 .
Ч.л. 28. замењује се овим:
,Кад је садржајем листа учинеп злочин, казниће се како писад тако и уредник вао саучесник (уз одтоворност поленуту у члану 25. овог завона), и то: писац новчаном казви од $50-300$ талира, а уредник од $25-150$ талира.
„Кад се уредник осудй на затвор, опда се издавање његовог листа неһе ноһи да продужи, аво за време затвора пе постави себи заступниви, поји мора имати сва она својства и испунити све оне услове, који су за уредпика прописани.*

Чл. 30. који се односи на наређење чл. 6. сасвим се укида.

у чл. 31. да се sесто б́роја , $50-150$ талира" стави:
„25-80 талира.
у чл. 32.
„Број 12 да се укине."
Чл. 35. да се замени оним:
„Кад издавалац новина н повремених сивса што уради противу чл. 17. и 18. овог закона, осудиће се на новчаву вазву ол 10 до 50 талира, илй на saтвор до месең дана.*

Cyд he, због пеаспунења члана 18. саелушати уредника најда.қе за три дана и иресуду щарећи. Ако нађе да је тужнлац у праву, али да је то право сумњиво било, неће осудити уредника на вазну нли he наредити, да се штамна одговор тужиоца у једном од прва два следећа броја. А ако суд нађе, да је бранене тужиоца нвван сваке сумње и да је обрана написана у пристијној форми, онда ве осудити уредника на одрефсну овде казну и још у ире-

суди наредити, да се одговор штампа онаво, нано је кавано у предходећем одежку.

Не штамна аи уредния ва време то, што му суд наредн, пошто је пресуда постада пзвршна, тужилац he приложпни тој судској иресуди следеһа диа ороја дотичнега листа, захтевати, да му се на наредби или пресуди назначи, да је пзвршна пкога дана, па с тич вахтепати код пддежвн шояицпјске власти да изданања дотичнога лнста обустави, докле тод се по судској наредо́и пе постуни, и то Һе полидијека вдаст одма извршити.

Ножрај тога тужилаи шма права, да о трошку непослушнот уредника, ттамна и сулску варедбу илй пресуду и свој одговор у звавичним шли арутим војим вовиназа."

Чя. 43. замењује се оимм:
„Іри свакој осуди уреднпка новина, щди повремених спшса, на новчану вазну, суд he у шстој пресуди определити са колико һе му се времена затвора новчана каян заленити, дко је не паати. Новчана вазна ина се ноложнти за 30 дана, од дана, када му је пресуда саопштена, па ако је у томе роду не ноложи, онда ће издржати одрецени затвор."

Члап 46. да се сасвны укиве.
Члану Ј0. да се на крају додаду ове речп:
"IITт he бити обзнанено у званичниы новинама."

Ірвом одебну члана 51. да се дода други о де.ан између саданет првог и другог одедка, који he гласнтв овако:
, Hоя пету казну подшада и онај, који пренечата из страни новниа оно, због чега су оне за Србију забранене,"

Sаконо, давни 0,боор иथв чяет предложити нар. екупแтини, да овај пројевт закопа уевоји п влп,д преда да се саницновине.

Одпојено мнене чаана одоора ов,де нод $\cdot$ прндаже се.
4. Аекемб́ра 1875. г.

Бсоград.
председаих вахон. одборие,
Hувегтидам:
Aкс. Ко:ачевиһ

> ч.АА

Дим. Матић, Шаија Стојановиһ, Ђурђе II. Торовић, Рака I. Кукиһ, Петар Катић, М. Л. Гаишиһ.

ІІ то сс тиче измеве члана 51. ми остајемо при пројенту ваадином тако, да се каже: „ То уноси или pacrypyje печaтане стварп.*
4. Деке "бра 1875. г.

Бeorpai.

## पаниови

Иа. Стојановни,
Рака II Кукић,
Петар Катић,
Вурぁе ㅍ. Вороваћ.
Затим чпта извештај одборске манпне, војп гласи:

Народној Скупнтини!
Кад је иредлот о изменама и допунама у закону о печатви, у одбору закоподавном претресен потписапи вису се могаи сложати са веһяном одборспом, всћ подносе своје одвојено мнење у слеAуjуһем:

Још од дужег времева, а и од сп. Андрејске скупштипе варол српеви тражи слободу, мпсли и

говора, ово је повавьано скоро на свавој скупптиии, дов у години 1870. влада подиесе закон о нечатнв, који би усвојен; но коливо је подмирио потребу нети запон познато һе бити сваноме, а тврди и то птго су одมах друге годние тражене измене у пину, а у последие време сиака је народна скупштии нзјаванвала у адресп да је пароду слоп́одищја штампа потреб́на.

Колико вреди слобода речи и мисли, држимо dа је иядишно гопорити и доказинати, нарочито за вас као народ млад, војп тек ночнње дорачати нутем устаиности а који има много и много нотреба да намирује тако, да нам ии једна спага на одмету није.

У свима парлалентарним везяама, влада већина, т ј. оно што веһина оһе, вреди и за машину, но манина нма ирава да критнкује и ироирана рад веһине, да ли сесвадда опако ради, наво је то постојеһим проииснма утврдено.

За ово је први и најо́ожп јамац елоб́о,на штампа, ноја будния оком ираті сваног чдана и власти у Аржави, п по томе је потрео́на неограиичена слобода птамне, јер који продисује заRон о штампи онај поји и остале sавоне, а то је всһина, кога бат ваба критивовати, прописује, кави һе га иротивник п на који начин щритиковати, онда од истинске и корисне критиве нй трага нема.

Ово довде рекосмо што тврдо држимо, да штампа у Сро́ији треба да је сасвим слоб́одна. Но пошто шећина црн и иисаи, да треба аакон о печатьи dа постоји и кад се иристуиило претресу о измепама и допунама у нему владом ноднешених, онда

сыо пяшди, да се норед пстих нзыена још оар у овоме учиде.

1. Пошто је чланак треһи имао вредности само онда, када је овај заков стушио $у$ живот, то се:

Члав 3. има увивути.
2. Ношто се штампарска радња сматра вао свава трговачка радња, и по томе штампар не одrовара, но овоме закову, то да се речи у

पлану 5. „нли ако је осуђен на казну затвора" укину.
3. Пошто је изменом у чл. 6. сасвим укинут, то да ce речir $y$

पлану 8. „оспм оних која се спомпну у носдеднем одедву чд. 6." сасвим укину.
4. Други одељак чдана 10. вато што је имао онда вредности кад је закон у живот стуиио.

Дасе увине.
5. Пошто је за сваку ралњу у јаввом животу дово.ьно пунобетство - 21 годива - то да се у

पдану 13. тачки 2. место , 25 годнна остави, да је пуноқетан," а у. тачва, воја се садањия ияменама додајс, да се изостави.
6. Последњи одељак члана 13. да се замени овако:

Аео пријава према наведеним условпма није исправна, власт Һе му забранити издаване листа, у вом случају противу полиције има право жалити се миниетру унутр. дела, а противу суда, касациовом суду.
7. Пошто је свавом оставвено ираво тужити се cyду за клевету и увреду, то да се

पл. 20. укине.
8. Да се у ча. 23. речи
"A као покушај qим је печатано" изоставе.
9. Да се чл. 27. замени оваво:
„ ІІтамнар само онда одговара аа наштампано дело, ако има у њему алочина, а писад или пздавалац није у Сроији опо, кад је штамшано, или је у то време из вемяне сам побегао."
10. Да се у ча. 36. место речи :
"Пет година ${ }^{\text {" }}$ стави „две године*.
11. Каго је чл. 25. овог закона наређено, каго се има који казнити, за привиду штампом учињену, то $\lambda$ а се :

Чл. 38. укине.
12. Чланом 19. овога загона довояно је ностарано, како се има за клевету и увреду, као и за све привиде казнити, то да се:

पА. 42. укине.
13. Пошто је за извршење сваке пресуде оставьен рок, за шест недежа, то да се у поднепеним изменама

Члапа 43. место „15 дана" стави „шест неде.ьа. "
14. Кад је и уставом ујамчено, да сваки грађанин са својом имаовином може слободно расподагати, па пад му је позајмљено то да се:

पА. 45. укнне.
15. Да се чл. 47. речи застарава у првом ставу „за 6 месецй замену" са :

ІІест недева.
16. Чл. 48. остав.ьено је право да се могу и онда плоче, форме, примердй итд. уништити, што заиста

нивако није прано, зато треба речи од ,упиштена горних стнари" итд. на до краја щрвог става:

## Пзоставити.

17. Пошто је напред црнзнано, да је штампар вао и сваки радиик, и да иста радња подиа,да под трговачки запон, даже што за све крнице ностоји важнени загон, трсб́а:

ЧА. ј2. п 53. укивути.
Ово је паше мнене, и молимо народну скупштину да га вао корисно усвојм.
4. Децемора 1875. год. у Бсограду.

> Одборова манина,
> Пресесаиқ,
> II. Л. Вуковид.
$\Psi_{\text {данова : }}$

## M. А. Гаиниһ, Ранго Тајсиһ.

Адам Богосанљевн мисли, да би најбоље било, да се најире говори о томе, иринали се овај закон у начелу.

Председния даје четврт часа одмора, $y$ ком времену нови је посланик положио заклетву.

После одмора.
Бр. 548.
Председния, модим вас, саелушајте два угаза Његове Светдости.

Секр. Никола Крупежевић чита указ, којим се оваашђује заступник министра финансије, да овогодишњој народној скушштини поднесе предлог, да може из државне касе, а ва терет ниене готовине, за 1875. рачјнсву годину издати 4.496 гр. ча рш. ведшвој шволи и библиотеци за утрошених у 1874. годиии 72 мв. арва иа огрев народне скушштине ;

а тако исто да може на терет готовине државне насе за 1875. рачуневу годину ставити и 1.202 гр. и 30 пара поресвих вище утрошени иреко одобреног вредита на дијурну народних посланива у 1874 . години.

Предселинв, овај предлог упућује се финансијсаох одо́ору.

Бр. 550.
Секрет. Никола Крупежевић чита други указ, појим се овлашһује застуиник министра Финансије, да овогодишној народној скуиттини поднесе предлог, да се уредба од 24. Маја 1850. год. ВеЕ 1006 360 р. V. стр. 251. укине.

Председвнк, и овај предлог упућује се тинансцјском одобору.

Ep. 551.
Предселник пощто је известилац прочитао извештај одборскн, по посдовнику треба најире да тонорило: прнмали се у начелу овај владив преддог наи не. Г. Петар Ђуричковић нма реч.

Петар Туричковиһ вели: слобода је щтампа по мом убеђењу јслиа општа школа, шли као један добар и прави судија, који оцењује шта ко ради и шта ко пине. Слободна је штамиа, једна добра понтрода у земљн. Сдободна је штампа, један добар извор свију деда, која се догађају у яемби и ван яемье. По мом схватању без слободне штампе, држава је толиво, водиво једиа соба без црозора, y војој се нвшта не внди. Оп аахтева ираву слободну штампу и то само са 3-4 параграфа: у првом да се уошште важе шта је сяободна штампа ; у другом да се изузме личност владаоца ; у трећем вера; и у четвр-
uporomail mar, chyl.
49

тон нородични жнвот свавога Сроина. Ірема овоме тражи, да се поднесе други предлог о потпуној сяободи штампе и захтева, да се поднешепи из основа одбаци.

Адал Богосаивеини каже, да је прирола дала човену моћ да може размишљавати и језик, да може своје мисаи исєавивати ; да говор пије ништа друго но онег миплени, само што је то тишлене гаисно но томе да има човек ирава и дужност да иисаи, и да своје мисли вазује. Опо право вели, дала јо природа човеку, а то је прано свето и непривосновено ; због чега и ненодлези ниваквом ограничену, нити има средства да се може ограничити, но да се посредним средстнама може учннити забрана, кад се забрани да каже оно што мисли. Дати чопеку да мисли, а недаты да лнсли изкаже, значи титрати се са правом човечијим и значи допустнти коме, да подгрејс собу, а нелати иу да затвори нрата и прозоре. Наводи, да је ограничење усмене пли пнсмене слободе, пронзвод велидашя и власника, који хоће да тњаве народ, па да то парод не види, і који хоһе да жнве о трошку и зноју народњем. Побпја, да штампа може у земыи произшестн бупу и неред, ако за то у самој земқи нема услова. Вели, буну могу пронввести само они, воји ohe д2 живе о туђем аноју. Мисли, да је Сроији сад или никад потребна потпуна слободба штампа и слобода јавних састанака с тога што смо пиамерии да учинимо воренити преображај државне управе, што смо изјлвнли жлеву, да се сазове велика народна скушштина за пзмену устава. Нрема свему овоме предлаже. да се овај владин предлог одбаци и да

се укнну у кривичном закону ови нараграфн: 92 103. 104. 210. 211. и други. Да се прокламује пеограничена слобода штампе и јавних састанака, а штампарска радња да се сматра као свава трговачка радна, воја ноддежи трговачком закону.
${ }^{\text {у }}$ рои Пнежевић, сааже се са објаснењея предговорника да мора бити слобода мисли и слобода говора, вели: кад ми нико неможе одрезати језик, с.бедователио је, да ми неможе вабранити вй да говорим. Одо́ија као да слоб́одне штампе није нигад било у нашој земби и наводи, да је главна мана у напем закону та, што се у самом оспову чнне поделе. नаже, по нашем кривичном закопу нма три врете вазннмх дела: нетуп, иреступ и злочин, иа с тога тврди, да се и штамиом неможе ништа внше учинити пего то: па кад то знамо, онда пашто правимо засебаи закон. Он је за потпуву слободу штамне, но држн, да треба пзузетп од јавног щретреса личност владаоца ; религију у основу ; породични жппот и то само тајне породичве. Зато иредаже, да овај закон потиадне под општа наређеша кривнчог загона. Ако се неможе то сад учннити, он воле примити ово што је у предлогу, него онако, како је досад било.

Алскса Шоповић вамиш.ьа, да штампа веһе, а најпосде вели и нек несме уяимати у претрес оно, што народ сматра као своју светшжу, и то: Кнеза и вегову нородицу, свету цркву и веру и породични аивот срисвот грађанина. Затим сматра цензуру над штампом нао једну густу шуму, пад извесния земљиштем, кроз воју не могу да иродру сунчани зраци, него је тамо вечан мрак и дебео

лад, $y$ ком расте отровно биве и у вом се легу једовите гује. У ком често настаје вагушљив вазаух, од кога се слободва створена загуше, кад у нсти уђу. Штампу без цензуре, сматра ауго и широко нодс, које ваз,ta сунце греје. У ком пољу не може бити отровних биба и једовитих гуја, па вели : аво би се то п појавило, да be их јарко сунце сажећи. Предлаже, да наређење о штамии буде кратво и то овако : § 1. и једиви : штамиа је у Сроији саободиа и нео раничена.

Адам Богосаввевић одговара Кнежевиһу, иа вели: Замто се брани вера, ако је па истини основана, онда пе зоже нико ту истину ни оборити. Остаје ири том, да човек о чему тод мисли, има прага о том а да говори, па пажс, како би се Хришћанева вера расирострла, да Римьани нису пустнли, да се она слободно проповеда.
$\mathrm{y}_{\text {роы Кпежевй: ІІто се тиче вере, може ме }}^{\text {м }}$ шеко држати и за безбожниқа, но овде је друго иитање, ја насам професор да овде заступам моје мисли, него сам носдаишк и законодавац, иа морам да заступам опо, што народ хоһе и. што је за варод иристушно. Ја песмем захтевати, да се народ овреће вако ја хоһу, но се ја морам окретати вако паpoд xobe.

Министар цредседник иротиваи је иредговорнициа, да се сасвиы укине закон о штамии, на дя се остави за иету само кривачні закон и тврди, да б́н тни rope се учиниa и за саму штамиу; јер по ошштем вривичном вакону и саучесници казиимог дела морају да се казне, и тако по том казнио оп се и уреднив, и доннснив, и шталтар, п сви рад-

ници, ноји су око тога радили и онај воји је точак овретао и разносач и т. д. а ово све не бива код овог вавона о штамни, него се казни само уреднив й доиисник. Даже потире паводе, да се са овим изменама не даје већа слобода штамие од досадаве, прихеһујући да се стим чини пеправда влади, која је овај иредлог подвела. Даље ваводи, да су млоге ностојсһе сметне, овим иројевтом уклоњене п да је велико добро, што се досадањи § 6. увида, јер је садржавао у сео́и право огравичене штампе. Исто тако вели, да није мала добит, што је предложено, да се укине и \& 46. који је највећи мах давао полицији, да уредницима највеће неправде могу чпнити, а то с тога што је тај параграф сувише бно не одређен. Добар је иредлог и по томе, шго са истим припуђавамо уредника, да од́́рану нанаднутог и уеређеног мора штампати, а то до сад нпсу морали чинитн. Сем тога, ми смо учиннди штамщи уелугу и ту, што емо укинули, да власт може узаптити лист и за учивени иступ. Наводи, да је за данашње прилике ованна штампа, ваква се предлаже довољна, а доцније да може бити јоши слободнија птампа.

Јеврел Марковй држи, да је измећу речи и дела велива разлика, пошто речима ниво не може да учини толико здо, колико делом. Мисли, да је за слободну штампу најгоре зло, што се држи да се њоме може учинити иступ, алочинство и сва могућа безакоња. Боже би било, да је у закону пазато, шта се сме шисати а шта несме, него овако оставжено је полидији, да може сваки израз у иовинама изопачити. Од јавног критиковања и писања

палази, да се не треба бојати. Наводи пример, да у земљама гди је слободна штамша, да се све установс најтемељније развијају и шире, а ванротив у земьама, гди је слоб́ода ограничена ; да се штамна употреблује као оруђе ваасничко за пропагандисаве и као средство партајских цели. На овај начин ни један се паметан човен неһе упуштати да озо́идсди и отворено критивује наше друштвене мане, кид зна да. га и један правтикант може увети на одговор, и да мора да останс онако, како је један писар ноправио и за добро нашао. Даже наводи, да је сада права потреб́а, дати народу слободу писања с тога: што се мисли да се предуаму реформе у нашем државнол уређењу, и као што се мисли на промену устана. Тврди, да довле год буде ттамиа у рукама полиције, да дотле викад неһе оити озбньне критике. Није иротиваи да шетреба пзвесне ствари претресати, које парод држи, да су му свете и неприкосвовене и за које је пазао да неһе, да се о њима товори, а за остало тражи, да пе буде ниваква ограничења.

Панта Среһковиһ држи, да нема уређеших друштва, где се злочннство не назни, а нод здочинством разуме и то, кад ко нанада на личност човегову и његову нородицу. Каже, да је ои оио п овда за слободву штампу, вад је г. Адам Вогосавдевиһ, још као ђак за скамијоч седео. Слободна је штамна добро уреъењс за ове, који добро мисле, а неудесна за оне, који зло мисле, и због тога није за то, да може сваки писати све што хоће и што мисли, и вели, да је секира у човечијој руци, ако сече кладу добро, а ано удари у главу човека он мора бити

гижњеп. Да.ье наводи, да пије противаи да штампа буде слободна за ваучне стьари, али никаго није за то, да се шом панада и по һефу грди, пошто то само може б́ити у Патагонији, мефу дицьацима. Ради цримера како се слободна штампа здоупотреблава наводи, вако је читао једну ниигу иод именом ,Oрганизација рада," гди се гаже, да треба „голавери" да скоче и помлате све чиновнике, попове, трговде, Łифте и богаташе; да слисте државу, да шоруте цркве, да нониште брак, раскяаре породицу, ноделе имање и т. д. Пита, да ли һе скупштина допустити, да се тавва „голаверсва" начела и у Србпји проноведају?

Милан Кујушщић вале, да није питане о томе, дал нае во трди и да ди то чини само голаверија, него је питање, да аи се овај пројевт може узети за основу специјалне дебате, илй не. Вели да разуме Адама и Cрећвовића, ал да не разуме оне, воји хоне не ограничену саободу штампе, а меһу тим предлажу века ограничења. Држи, да треба да буде засебан закон штамиарсви, као год што је засебан закон менични, загои трговачви и т. А. Да.яе обраћа пажњу скупштине, да размисли, да.л се овим загоном постизава оно што хоһемо, т. ј. да ли се овим законом скраһују рукави полицпји: да ди је овим ваконом постигнуто, да се осим суда иво другп може мешати у одењиване, дал је какво нажнино дело штамном учињено; дал смо завдоњени од самовоке даље: он је за то, да не може бити ниваяве превентиве, т. ј. да не може ниво у напред ограничити шта ће ко да нише, него кад се нанише, тек опда да се судй, дал је ко тиме

вападнут иаи не. Држи, да је гаавно питаше о томе, да ли се поднешения иредлогом укида та превентива, и мисли да је одбор доиста гледао, да се то из загона пзбрише. Вели, да сал није на дневном реду иитање, шта не се и како казнити, него је глапно питане, да ли је дато јемстно, да се са печатаним стварима не he моһи онако поступати, тао са обичним кривцима, који се пазне по крнвичпом закону. Држи, да без измене кривичног занона, што је он још лане паноменуо, не вреди млого говорити о закону ттампе. Ов је за то, да се овим законом нешто добија нарочито у том, што се полицајеви надзор над нашим мислима укида, с тога мисли да можемо онда узети овај закон у иретрес.

Мидутии Гарашании вели: Питане које данас претресамо одавно је пзчешено иред народну скупщтину, оно је јавно иретрешено вако код нас тако и ва страви. Наводи, да му је дужност о њему говорити и ако у истом није много стручан. ПримеҺује, да је то питанее одавно повренуто, но вааде или из незнања или не хотичво нису разумеле какву народ тражи слободну штампу, по време је да се сада нодпуно разумемо. Налази, да не треба толико зебсти од слободне речп, као што то млоги посланици чине, нарочито г. Cреһвовић плашећи се од њене злоупотребе, и њених злих сведстава за народ и земьу; држй да слободна реч пије тано онасна да је треба увек зауздану лржати. Не стоји, да ова норушава друштво и његов поредак, да разрива веру и помућује здраве појмове људске. Но напротив зна се, да се елободном речи најбрже иетини пут проврчује, да најорже исправва што се неспособпошиу

искривуује. Вели, да се све то зна, на се инак стреши од њене несавесности и здоупотребе. Захтева се, да слободна реч само добра чини, но то је ван граница могуфности и наше обичне снаге, па с тога треба разборито да изнеримо ову воличину њепог добра и сравнимо са количнном зла, које може учщнити и према томе да усвојимо или подпуву слободу или не слободу штампе. Tpeher пута нема. Наводи, да се све здоупотребити може и новад, и поверење и вера, и правда, и вааст, једном речи, све се злоупотребити ноже, па и слободна штамиа. Због саме злоупотребе највише и најживье се за то п тражи слободна реч. Не треба се бојати да ће слободна штамиа мнење народа одвести на не здраво земыните - на убитачне странпутице, за то, пто борди на отнореном пољу са једнавим п истоветши оружјем боре се, а свет им оцену даје. Тврди, да је просвета нужпа, но да се она врло споро у шволама црпе, дов напротив са слободном штампом другче бива. Држи, да друштво основано на погрешнол темежу, кад му устреба преображаја, оно и без слободне штампе нађе свом захтеву одушка, и за то није крина штампа, што се морало догодити оно, што се избећи није могдо. И за саме власти добро је средство слободна штампа, јер њоме најпоузданије дознају расположај духова у земжи, и она је пајмоћпије средство, ла се народ од погрешног мнења на прави пут изведе, она је најбоже средство да злоупотребе власти најбржим путем дамо јавном мнењу ва осуду. - Веди: ма колико сравњнвали раздоге за и против слободне штамне, да се неһе моћи наһи озбпьног разлога против ве, и

да је количина њеног добра, далеко веһа упрадо несразмерня, од количине зла воје може да нма. Он је за то, да се усвоји мнене Уроша Кнежевића, који тражи, да се псцрави кривични закон, у коапко се штампе тиче. Но нако мора према уставу биті вакон о слободној штални, то мисаи, да се предлог Аасвсе Поновића узавони ,закон о печатњи члаи ирви и једини, штамиа је не ограничено слободна. Овадав завон да вреди, док се устав не измени, а доцније да у сам устав уһе јемство за њену слободу.

Мијанло Терзибашић обраћа пажњу скушштине ва садање уредииве новина, наводећн, да су сада уредиици они, који су своју част изгубили; који од пмања вншта немају, и који гледају да све личности ваљају, које нешто ияају, па због тога тражи, да урсдвици штампе могу бити они, воји су свршили који фавултет и да су стручни вуди, пошто шталиа даје поуку и народу лекцију чита. Наводи да један уредник подмеће да неваьа монархија, него да је бода республива, неви нису ви за республику, пего за помуну. Каже, да је читао једие новине које тврде, да је револуција благостане за зешву, због тога оп пије пикако, да штампа буде без контроле и без казни

Радован Милошевић признавајући, да је у овом питашу - букварац, инак аржи, да се поштен човек воји је што својим трудом зарадио, не боји од слободве штампе, нити да је варод против слободне штамие, но вели, како се у доцније време почело писати, да је народу дошдо до гуше слободна штампа. Каже, народ једва чека, да му учитељ ияи пои што

год добро иа новина ирочитају, кад оно тало сало грдња и нападају власници један на другога, небили пто бояу столщцу добнаи. Драи, да треба, као што је и Гарашании рекао, мерити нено н добро н дло, но мисай да треб́а паһн и трећи нут и ако
 ои да уредниг мора бити учен, способаи и ноштен, Не саглашава се са Кујущићем, који каже „Хе рекао је вије учинио," јер драи, пошто пема батиии, да новчана казна за голанвера пије ништа, кад нема да је плати, с тога држи, да треба рледати коме he се дати излавање новина.

Aксентије Ковачевић саглашава се са Гарашанином да мора бити заєон о печатњи, јер то устан наређује. Наводи, да је узалудно доносити наређена, да се вади забрани да може стати на пут слободи совора и нечатне, кад она има на то шрава по чл. 38. устава земаљског. Држи, да је излимна свапа дада дебата, него тражи, да се поднешени предлог у основу прими, иа да се преъе на поједине тачке. Осим тога каже, да има й мнене мањине у правду радикалном, па и из њега можемо нешто усвојити што је боље.

Председник: Има још пријаввених говорника. (Чује се: доста је говорено; није доста; хоћемо да говоримо.) Ја незнам шта жели већина скупштине, да лй да се још говори или не. Молим вас, ко је зя то да се и даље говори, тај нека седи (чује се: тај нека устане), а ко је за то, да се у овој ствари у опште даље не говори, тај век седи.

Рака Кукић валае, да се чује већина, да је довољно обавещтена, за то нев се стави питање: Fio

је за то да се више о овој ствари не говори нека седи, (чује се: решено је, важна је ствар да говоримо).

Председник: Па добро, молим вас, говорићемо, сад има реч Јеврем Марговић.

Јев. Марковић, побијајући товор Манте Cpehговића тврди, да од овакпе штамие народ неће ныати користи оне, који би нано од нотпуне слободне штампе. Он је у начелу противу иредлога валина с тога, што је и лањске и прекланске године свупштина захтевала од владе потиуву слободу ттампе. Држи, да је влада за уелове слободне птамне, требала поднети п пзмене свију параграфа кривичног закона, који говоре 0 штампарским єривцима и казнама. Зб́or овог. он је у свом првом говору тражио, да се у кривичном аакону кажк, щта се не сме писати.
C. Мвлошевиһ наводи, да му се између мпоге госшоде предговориикя, који су у овом важном предмету говорили, најбобе донада говор госп. Панте Срећповића владиног посланпка, ал само до пола. А од друге пак половине веди, да је веома удаьен у мншлеву од г. Срећковића с тога, што исти тражи да читамо само оне листове, шоји пре申у кроз руке каквог госнодина аристократа. Вели, да је за слободну штампу, макар се то свој госпоштини недопадало.

Мил. Мидовановиһ каже, да је слободна штампа доиста потребня народу, и да су се досада́ном неслободном штампом користили многи власвици, тоји су учинили насиба и злоупотребе, а о томе им се није смело ништа јаино казати, и аво је тто

вазано, власти су то узимале за ожаловажење власти, па су људе гоннии и апсили. То је пзазвало потребу, да скушштина тражи потпуну слободу штампе. Побија говор г. Панте Срећвовића, да би се поколебало држаяно стане штампом и да би друштво спало на невакве голанвере. Не одриче, да има комунаца и голаћа, но не у опој мери, као што их има у другим земяама у којима се ипав ужииају благодеті нотиуно слободве штамие. Затим уверава г. Оређвовића, да се петреба ни најмање плашити од голяћа. Төрди, да слободна штампа не може учинити преват впти уо́јати. За иример наводи, да слободна иттампа шије иротерала књаза Милоша и уоила кназа Миханла, него да су то учинии ведпваши из ваастољубља. На кратго, оп је за то, да буде потшуно неограпичена слободна щтамаа, тим пре, што he пстина свагда пре ва јавности нобедити. -

Аимитрије Катић каже, мяоги су пославици говорияи о овом предлогу за и иротив, и оши су разиог мишлена као и одо́ор и вели, право каже пословица : сто ғудй сто һуди. Оп је за то, да се свачија дела потиуно смеду ша јанност износнти, па бнла та дела добра пли зла, и наводи: воји се не стиди зла дела чпнити, нек се не пааши ни зли речи. Но нетовом мишиењу, слободна је нтампа од неоцениме вредности, али је у исто време слатра као и ватру, без гоје човек не може бити, но која човеку може и шнодити. За црилер ваводи, угарак у рудама несмотрена човева, у рувама детета иаи злочвнда - учнни веливо зло, а таво исто и штамна у рукама невабалих и хрцавих вуди, може учи-

нитL највсһа зла у пароду. Он је за то, ла се да најве申а слобода штампе, али во је злоушотреб́и да се строго жазвін.

Јеврем ІІодуповиһ жаже, вад се узме да слободна реч надве па крнвда, овда је вапета нетреба ограничавати. Алі зоже та слободна реч, да падне на онога воји није крив, и дирне га вао нож у срце. Судефи по садаињюм дистовима, који се служе грдюом и пенстином, погледајуһи на "Нстов" који изсече све Турке по Босни и Херцеговини, и „Ст. Ослобођење," које напада на све установе вародње; он долави на мисао, да треба штамиу ограничити. Даље, у овом га утврђује ил лист „Народна Невоба," који вепрестано даже и своје дажи другоме пришива ; долази до убефења, да треба газати: не треба нам слободна штамша. Но при свем овом налази, да трсба уаапопити слободну штампу, јер би тада долазиди за уредниве, нахетни и ноштени буди; па би тим пестало овакви уредника, као што их данас има. Предлаже, да се поднешенп предлог у основу прими, на да тледамо да штамии шојединим наређенама што је могуће веһу самосталност дамо.

Димитрије Балапцки, нехгу се вајвеһма дошада товор и разлози г. Тарашаиина, који је казао, да од слободне речи има и добра и зла. Тврди да и наука, за коју многи држе да највише добра лоприноси, да они незнају да може и зла допринети кад се изврће. Вели, слободна штамиа вије ништа друго, нето једна бујица, кад је прелазно станне у народу. Ми се палазимо у прелазном стању, она Һе као бујица да ирожрчи себи пут ; где год јурне

ова препа.дује и обалује. То је ненабеано. Ако не Һемо сад да допустимо, то Һе бити носле $10-20$ година. Дакле, вад то стање мора да се прегази, да та прегазимо што ире, и ои је ва то да се слободпа штамиа допусти.

Шредседшик миниттретва, донаяујући неумесност позивања мвогих предговориика да су слободву шгамиу тражияе многе скуиштиие, наже да је If оа вао нослания на скушштинама покретао ту мисао, но да је често и на отнор наилавио. Затим тврди, да до данас никад скушштина није имала пред собом у слободиијем духу поднешене измепе й допуве $y$ занопу о штампи, него што су oнe. Вели, то Һете прнвнати сви. Наноди, да и одо́ор лањсве спупштине, впје био више либералаи; јер је парс申ивдо да се мора полщцији слати по јелан прилерап човина или другог капвот синса. Шризнаје Aд овај иредлог и јест поступак као што гонори г. Јеврем Марковиһ, јер у нему се набрајају услови, нод којшд може го да буде уредник. Налази, да је немогуһе да додо $y$ привични заноп ово, mто се набраја у закону о ттамй, јер се $\begin{gathered}\text { о овом ванону }\end{gathered}$ прописују односи, вааснин, штампара, птд. Ипак спомпве, да пије мала добит што се овия нямепама укида члап 6. зак. о печатни, који је многе ирепреке етавдао уредницима. При свима разлозима налази, да се предлог може у основу примити, тим пре, тто је призвен и у одбору како од веһиве, таго й од манине одборске ; на зато мисли да се пређе на претрес појединих чланака.

Председник, молим вас браһо, је ди скупштина довояно обавештена, (јесте). Сад но пословном реду

ставьам овакво питане: Kо је за то, да се овај нладив предаог о пзменама и дошушаяа $y$ закону о печатни у начелу уевоји, тај нек седи ; а ко је ва то, да се оп ни у начелу пе усваја, него се одбада, тај пек уотане. (Своро сви седе.)

Предс. јавла, да је скуиштина предлог у вачелу примила.

За овнм предсрдник закбучи састанак пІ заваза sa cyтрa састанад у 9 сати пре нодпе.

Седница је закдучена у 1 сат по подне.
Onероеанва
Предсениз
A. В. Јовановиһ.

Cexperap,
Алекса В. Ноповиһ.

M. А. Глuщић, Сима Севулић, Ђypђe II. Торовub, II. Буричговић, Петар Катиһ, Војин Радудовић.

> CACTAMAK XLIV.
9. Аеденора 1575 годпне у Beorpaду
heracemaba:

Димитрије Ђ. Јовановић.
CERPRTAN,

## У ропі Кнежевиһ.

Ол министара дошли су: Іредс. мннистаретва мин. ун. дела, мин. снов. нослова, мнн. нросвете и мин. правде.

Ссдиица одпочета у 9 и по сати пре подне.
Од посаавива дошао је Петар Шајковић.
Ђр. 552.
Секретар Никола Круиежевиһ чпта протонол 39. састанка.

Усяaja се. $^{\text {. }}$

Бр. 5 รั 3.
Секретар Стеван А. Ноповиһ чита протокоа 40. састанка.

Усваја се у свему, само Миленво Шетровић иримети да се место речи: „у Крагујевац" стани: „у Крушевац, " а Мијајло Радосав.ьевић место ,левачзи срез" треба „беличви" и то се исправи.

Ep. 554.
Секрет. Никола Крупежевић чита молбу Ивка Остојића који тражи продужај отсуства због смрти сина.

Одобрава се.
Бр. 555.
Секр. Никола Крупежевиц чита интериелацију Благоја Божића и Јована Рајичића, којом питају министра упут. дела, је ли Мијајло Мирвовиһ ия Крагујсвца добио местно меансво право на стару батаљену зехану у Јарушницама воја је удаљена од цркве једва 10 хв. и ако је то по ком яакону?

Министар прима интернелацију да одговори.
Сима Милотевић предлаже, да се шротоволи читају увев после подве, јер одузимају много времена, а ире подве да се раде нужши посдови.

Председник објашњава, да се по пословнику скупттина отвара чнтањем протовола. Ако се оһе да одступи од пословника треба да се скушштина договори с владом.

Министар председвик одговара да пема ништа против тога, само ако пристану ови, који раде у одборима.

Алевса Поповић је за то, да се протоколи читају од 2-3 сата по подне, а после 3 нек продуже одбори.

протоводи Нар. сеуit.
50

Dyphe Торовия вели, да ради 6 дана, а седmor дa ce чirtajy протоноли.

Ранко Алимпиһ мисль, да је вајбове читати цотоводе ведежом и празником. Пначе кад одбори раде пе може се, јер Һе и одборници да чују свој robop.

Коста Сьужић палази, да се хоае титати и дад одоора раде. По закону је вели додобно пода одо́орншка за решаване и таго једна нода цоже пзлазити те присуствовати ири читану аво еу ннтересованн.

Рака Кувић иредааже, да се читпју иротоколи 0,8 -9 изјутра ако се сало може без владе. А у 9 кад дође влада да се настави рад. (Чује се врло доб́ро).

Нотиомаже га Димитрије Матић.
Војпн Радуловић вели, да одбори раде до 4 нля 5 сати, а после да се шродуже протоголи.

Илија Стојавовић каже, да се читају протокоди од 3-4 иди 5 , а посае да продуже одбори свој рад.

Милосав Марговић помаже Рапу Кугића.
Н. Крупежевић вели, да се почне читане протонола у 9 , јер је рано у 8 сати.

Председвик напомине, да се читаюем протокола отвара седница те мора ирисуетвовати бар један од минпстара.

Мин. председник одговара, да не мора присуствввати ии један од министара, но форме ради може долазити по један, а најбоде је да остане но предогу Кувића, т. ј. да се читају протоколи од 8-9 сати.

І таво о́и усвојено да се почне читање протовола тачно у 8 сати.

Ep. 556.
Пзвестиааи Авсентије Ковачевиһ чнта 2. члаи занона о печатњи у коме је реч о условима којп се ншту за отварање штамнарсве радне и иродаване књига.

у том члану после тачке под 6 , по пројевту долази замена та: да васт може забранити радњу ономе, коме је неисправна прпјава, но он се може жалиті мин. ун. лела. Коме опет суд неһе да објави фирму жали he се касацији.

Ову замену скупштина усваја, - а п влада је пристала.

Ep. 557.
Извес. Акс. Ковачевић чита одвојено одборско мнене код члана 3. о штампा. По том мнењу вадази се да је излишан З. ч. где је реч о пријави вод власти.

Министар председник находи такође да је тај члан излшшан.

Спупштина усвоји да се ивостави тај чдан.

## Бр. 558.

Пзв. Аксент. Ковачевић чита одвојепо мнење код члана 5. о нечатњи, којим се тражи да се у том члану избрину оне речи: „или ако је осуђен на казну затвора. ${ }^{\text {a }}$

Мивистар председник раздаже да то не може да буде, јер има случаја где штамир може бити у затвору, вад би н. ирим. учинио престуи и тада треба да се постави стараод. Треба дакде да остане као што је било.

Илија Стојановић прпмећује, да ово вије измена, нити се може сматрати као одвојено мнење, јер влада није изнела никадав пројевт о чл. 5.

Према томе на питање председнива скупштина усвоји да остане по старом.

Бр. 559.
Пзв. А. Ковачевиһ чита чд. 6. о штамии, који треб́а да се укине сасвим.

Скупштина усваја да се тај члап укине.

$$
\text { Ep. } 560 .
$$

Иавестияац Авсентије Ковачевиһ чита члан 7. закона о штамии, у ком треба да се изоставе речи: посим дужносног прижерка (члан 6.) још друга. * Дакле да се изостави све, у чему је реч о чл. 6. пошто се тај чл. изоставва.

Скупштина усваја да се ивоставе те речи.

$$
\text { Бр. } 561 .
$$

Известиад Авсентије Коначевић, чита други одељап чя. 7. вак. о штампи, воји се укида, а долази додатак.

усваја се.

$$
\text { Бp. } 562
$$

Известилад Аксентије Ковачевић чита члан 8. који треба да се укине, а на место њега да дође члан 7.

Свупштина усваја да се тај члан укине, а на место њега да буде чд. 7.

## Бр. 563.

Известилац Аксентије Ковачевић чита аруги одежак плана 10. зак. о штампи, који треба да се укине.

Скупштина уепаја.
А. Богосављевић предлаже, да се укине ч.s. 11. као излишан, јер је вазато у 10 чл. да се сме читати све щто је печатано.

Није усвојепо.
Ep. 564.
Известилац Авсентије Ковачевић чита члап 12. завона о штамни, који треба да се укине.

Усваја се, да се укнне.
Bp. 565.
Известидац Аксентије Ковачевић чита лодатав в члану 13. закона о штамши, у томе да онај, ко хоһе да пздаје новиве иди повремене списе, мора жғвети стално у месту где издаје новиие.

Затим чита одвојено мнење, по вом би се имало додати јон к том члану и то: да се издавадац листа може жалити чротив полщције министру, а против суда касацији у случају кад би му се пријава нашла за пеисправну.

Шавле Вуговић примећује, да је мањина тражнла јої да се у 2. тачки, члана 13. место 25 година стани 21 , а 5 . тачва да се изостави.

Министар председник одговара, да нема места одвојеном мишлењу што се тиче година. Онај који хоће да уређује политичкй лист, да поваже правац јавног рада, да критикује рад владе и скупптине, тај треба да има бар толино тодина, да се волико толино може рачунати да је зрео, и да има исқуства.

ІІто се тиче 5. тачке, да уредник живи стално у месту где издаје новине, мислим да је умесно што смо додали.
11. Буричвонић, противан је том додатеу, да уредиив жиип стадво у месту где пзлаје новแне. Мало пх велп, имамо снособни за тај посао, па недати му да издаје повине вап места живлева значп


IIIто се тиче тодине, ја сад противан онима, који траже 25 содина, јер вад је признато да човев у 21 тодини може бити сведок, свештеник, учптеж, зяшто неможе бнти уредиик.

Милав Кујунии слазе се са додатвом у тач. $5 \cdot 0 \mathrm{j}$, да уреднив живи стално у месту где издаје ноиние.

Illто се тиче годиия, сааже се са маввном й вели: дововно је 21 година. Немогу замислити да је једаи човек у 21, тодни пуноветан за сва грађанска права, а пијс за ноиние. Каау неви није човег у тим годинама ирагтичан, нема донодно исвуства да учи свет. Лепо, нек је таво. Ов никод ненамсће новине, то оһе неки их чита. Но ја знам ия шсвуства, да младиһ од 21 године вад изађе на кьнжевно поље, издази сиагда с чистијим и племенитијим тежњама.

Ранго Тајсиһ, такоһе је за 21 тодину јер вели: над је човек у тиы годиама пунољетан, ужнна сва црава, прима масу, може бити чпноник итд. пто да неможе бити и новинар.

Мплош Гаишшһ раздаже, што је руководило одоор да узме 21 тодиву. Нема веди, ту Бог зна какве разливе између 21. и 25 . године. Ко је способан у 25 . заиста је и у 21. година. Нрошло је оао време над је излазида памет пз трбуха а пе из гдаве. Нетреба гдедати на године веһ на сносо-

бност. Ја би бпо мнена да од 21 год. може бити " поеланін.

Ниzoaa Радовапови casaze се у томе, да може
 тачки требало додати још, да је шаатио данак и да има уверене да је уредап. Оспм тога треба да је сярино који фавултел те да имамо тараиције да нае моаве обынештанати.

Димитрије Һатиһ веаи, за сиави рад тражи се знане и снособност. Кад је то, онда се за довинара ните много веће анаве I м мого јача способност, а нарочито за поаитики анст. Нэало доста пршуера где су новинари издавали Бог вна вакве црограме дов новуше наре, на носле нанраве збрву у народу и сад доһе време да приме награду аи своја невавала леда ови уманну! Зато сам мнена да остане 25 година и да је свршно воји фавултет у великој тколи. Има истина радова гди су довожне п 15 година као за копане, али за књижевни рад треба внше правтиве. Ко оhe да учн, народ треба да га позна.

Коста Спужић одговара да невпдп разлога вашто да буде 25 тодина. Одвуда се вели, изводи то, да Һе човев после 4 године бити наметнији. Често злађи ренну нонешто паметније но старији. Кад је иризнато, да је човек од 21 год. пунолетан, да може расподагати иманем, да ужава сва права, незнам зашто неби био уредвив. Одсудно сам лакле против 25 година.

Рака Кукић мишлева је да остане 25 годнна. Нма ту вели разлике. Нијс једна памет и јелна способност у 21. и 25. години. Није овде саучај где

ко прими имане, па упронастпо га или очувао да нам је свеједно. Зашто се изискују вене тодинс за скупштинара, за судију ит. д. Зато што је човек у тим годинама зрелији.

Јеврем ШІлуповић разлаже, шта је руководило заноподапца шго је узео 25 година. У 21-вој години вели тек излази ђак из школе. Оп је млад тада, ватрен, топле крви, јурне као бујида, дочепа се нара на задре вао Марвово рало. У 25. години већ је човек зрелији, ладније мисли и размишља.

ІІІто се тражи у 5 -тој тачци да сталво живи где издаје новине и то је вужно. Нијс лаво оити критичар. Често видимо где издети понеки младиһ па гритивује онога, воји је оседео радећи на вњипевном поду. За вритиву треба да је изучен. Критивовати јелну установу као н. ир. скупитину вије дако. ІІта се може очекивати од оног І. пр. воји је свршио земљеделску школу па отишао у Саедерево да уре申ује лист? Зар је он кадар да критикује све од реда. Зато сам миплења да уредник мора свршити бар једаи фавултет. Тада тек имаhемо јемства.

Никола Крупежевић обраћа пажњу на чл. 13, где се 25 год. тражи само за оног, који уређује новине шолитичког или шолитичко-економног садржаја. Ту, вели баші п боли. Зато се за те листове й хоће 25 година, јер се у таквим дистовима и притикују установе државие. पовек је у 21. годиви далеко самосталнији у својии убеђењима на прилику и вато. што није ожевен па не пре рескирати.

Изв. Акс. Ковачевић вели: Добро се размислимо каква је бујност код младића од 21. године. Увмимо

случај кад човек напише што у ватри, већ сутра другче мисаи. Овде се хоће да се критивује јавно мнење и зато треба много пире гледиште на ствари. Зашто се н. пр. тражи да посланик има 30 година? Зато, пто су тада буди зрелији, бпстрији, способнији дадније размишљају. Одвуд се може дозволити једпоме од 21. год. да уре申ује листове политичког садржаја. Не треба даже говорити но усвојити иреддог. (Чује се: доста је гонорено).

Ранно Алимшй говори: Нема сумпе да треба зрелост и виша образовяност оиима, који хоһе да иядају политичке лнстове. Но то је само морална гаранција. Треба поред тога и материјална гарапдија т. ј. треба уредвив да полаже кауцију. (Вичу: нећемо то). Вез гауције изиграће се сам заков пI миога нарефења у овом закону ве могу се извриити. Тако п. пр. вад ои во бно нанаднут и увренен. По овом завону увређени у прапу је да се орани у иетом лиету. Псшже одбрану. Уредник веће да печата. Шта оива далеः Уврсђени штампа зассбно одбраву о тропву непослушног уреднива. Судови осуде уредника да наати тај трошак. Узмимо да он нема нигди ншшта, а шеће да плати. Како be се извршити вазва? Свакојако заков бп се ияиграо и зато сам за ваудију ия које ће се пиилаћинати овакве осуде. (Чује се: неһемо).

Благоје Божић одсонара Шолуповићу да ономе, који дописује не трсба 25 година, хоһемо нек сваки дописује те да знамо какве се влоупотребе чине. Аа није изашла „Јавност," ми неби внали ништа! Немодемо сви бити изучени и школовани. Кавве смо у-
 Kone？Aatie neta пиme koros sohe．


 ныана нли у готовол вовцу нли папирима 100 Аук． дес．жауцнје како би у снақом саучају киса државна морая \＃апаятити јер дешава．10 се је више случајева гди су осуунвани на ово нли оно плаћане бежали
 пала．（\＄木几ор）．
 треба уре，（ншк да има имаьа бар 500 дук．д．

Cиafa Hectopobu月 cat天e ce с предогом па велп： Fiaд се тра⿱二小欠 године за послапива，за судџју и т．д．
 стити једнод наадићу од 21 rодине да दритивује све od pesa．

Нредседния пита је ли сдуиитина оо́авештена． （Чује еє：доподно）．

Министар предселния објаењава да у паређењу тог члана није ви 6 нио речи у иројекту，него је манина одоорека преддожнла ту измену да је за уредвика довољно обнчно пуноқетство．Меһутнм у sarony је нели， 25 година и то је само за поли－ тичке Auctoве．За остале не иште се то．Могу и маађ⿺ қуди радити па јавном по．уу，али само могу уређивати појетичне ияи друге какве пннжевве ды－ стове．Не можемо никако дозводити да млађа од 25 година управљају јавиил мнењем．Кад се инту из－ весне године за судију，адводата и т．А．што рече
r．Несторовиһ онда мора и за уредника，који хоһе да уређује нолитичкі авст．

Председник стављя на рласаие шитање：lio је аа иредлин т．ј．аа изиену маныне да буде уредиик од 21．годнне нек седи，ко иротинек уставе．（На－ craje sarop．Bичy：није taro．Ко je aa sakon，on треба да седи）．

Миннстар председии објасњаиа да је оно сано иредлог，што је усвојшо одб́ор у споразумаену с ваадом．Предлог нанине није усвојен．Давде остаје да је иредлог ово，пто је у sакову．

Председиив иримеһуjе，да се тааса иоиненде над је вя报на етвар．

Алекса Поповиһ пели，нек се пита како хо－ hete ииемо се виддда шеззаи за ове вауие，те шемо． жемо устати．

Навестилац Аксентвје Кіопачени разлап̈е，да по пословнику тде је веһива о，оорека и тде јоит ностоји занон ту је превага，то је јаче 0д знева мавине．И по томе треба назати，ко је за већнну нли закон нек седи，ко против нек устане．

Предс．онет паходи да треба гласати поимепде над је оваво раздражено стање．

Сима Несторовиһ примеһује，да се не губи врсме гдасањем，но ко је за измену пек устане．

Председиик пошто приста скушштина ставио је иитање овако：„ко је аа закон，који＂је и до сад постојао т．ј．да буде 25 година，пек седи ；ко је за памепу одборске мавинет．ј．да буде 21 год．нек усташе．

Огромна већнна седи и тако оста по старом．

Чредседвив износи да.ье пету тачку, по војој онај, који оће да издаје новние мора сивети стално у лесту где иэлазе.

Дим. Катић, тражи да је уредник свршно који ゅакултет.

Новак Милошевић вели, то је нов прелаог. ІІо нословнику треба да га потномогну дванајест посланика.

Јеврем ПІодуповић примећује, да заиста вајпре треба питати ила ли дванајес носланина да га помажу.

Милија Мпдовановиһ одговара, да се тиме не номаже, но ограничава сдободна птампа. Ако ћемо слободу штампе немојмо тражити границе.

Јев. ІІолуповић одговара, кад смо ире тражили да сваки чпновнив полаже исиит, зашто да овде не тражиж доказа о способности урелника.

Јев. Марковиһ каже: нетребају та ограничева. За штампу се нетраже особита знања. IIIтампа је јаван рад. Нека ради ко може. Нека искаже свави своју реч ко може мислити. Кад би се свуда доказивало знање, онда многи неби седео на овим посланичким нлупама. (Чује се тако је.)

Илија Стојановиһ прщмећује, да се овде претреса тачка пета, а што се тиче предога Дим. Катића, то да се узме у претрес, аво га потпомогну 12 посланива.

Радован Мидошевић вели, досад се је тражидо да неможе постати ви колар дов неположи испит, на ни механџија итд. Овде тим пре треба знање, јер се пише за народ. Ни ноначе не треба узети, воји неуме да копа.

Аксептије Коваченић напомине, да се нешрави збрка већ да се вајпре иретресе 5. тачва, о којој је реч. Што се тиче фагултета то he доһи после нао 6 . тачва.

Никола Крупежевиһ, говори о тачки петој па вели: народна скупштина тражила је закон о слободној штамии влада јој даје измене и допуне закона о штамии. Немојте да буде као што стоји у једвој књизи: „еда в' мјесто риби змију подаст јему ${ }^{\text { }}$ (жагор).

Пои Степаи Поповић иримећује, да је недостојно да један свештепик тако товори. Какве рибе, какве змије, вели : то није задатак посланика, нити треба тиме отежавати посао.

Предс. објасни, да се најире сврши б. тач. на he ce после преһи на месту о тавуатету.

Алекса Поповић тражи да се објасни 5. тачеа јер је неразум.ьива и неизвесно је која се општина разуме.

Предс. затим пита „ко је за 5. тач. нек седи ко против нек устане.

Сви седе и таво је усвојена б. тач.
Бр. 566.
Председник износи даже 6. тач. воја се преддаже и гдасида би овако: „да је свршио са добрим успехом који факултет. ${ }^{*}$

Стеван Д. Поповић говори, овим се предлогом ограничава слободна штамиа. Гаранција коју хоһе предагач, то је шволско образоване. Ако се у том образовању хоће да наце савршеније и ладвоврвније писање то не стоји. Видили смо из прагтиве,

да еу новипе пздапади и нздају буди, воји су свршияи све шволе, па се одет пе пише ладно паво мисли щредлагач.

Осим тога, нредлог је веирантичап. Питане је који ゅавуатет треба сврнити и за воје новнне? Xete аи се свршавати технички фанултет за правне листове и обратно ?

Једио давле с тога, што је усвојено да уредиик мора шяати 25 годнна, те һе бити ладнонрввији, а аруго што шнодско образовање неможе дати стручне, спремне дуде за новинаре, палази да је иредлог пздшшан и шепрактичап, на га нетреба ні упућивати одбору.

Мил. Маловаповић помаже Поновиһа и вели: На што то да мора сврщити вауве? Нек сврши ополико волнво му треб́а. Нма вуди који су све свршили, па су починили највшше зла. Зато предлог да се одбаци.

Новак Мидошевй ј- тавоһе против предлога на каже: Тия ограничешем наша би се штамиа бацила у највеће окове. Нрема томе кад о́и се појавио и Доситије неби могао бити уредния, па ни Миаићевић.

Изв. А. Ковачевй вели, занста се предаогом ограпичава слободна штампа. Често практичари боье разумеду ствари но најученији. Узмимо кад би казали то й за посланина, да ве може бити ко није свршио факултет. Кад се је узело 25 година има ограничења и сувиле.

Мияош Гдишић тражи да се одбаци иредлог, па вели: с тужиим срцем мора човек говорити о овој ствари. Кад сам пошао из народа ирепоручено

ми је да израдимо што више слоб́оде. Уо́сЂен сам био ла hy па. толе путу нанлазити на сукобе са владом, јер владе иису у том нздашне; али се нисам нивад надао и то ме бам пзненађ,ује што видил ла носланнци сами скучују и ограничавају вародна права, а влада да шх већа.

Јев. ПІоуповиһ иомаже предлог liatнћа, па каже : II ја сам пз народа, парод ми рече да проширимо еривични завон, те да не долазимо до греха, Сваки трео́а да ила способностн, а не да улети у грешку па да нде у аис. Има шисаца који се стиде онога штто су иисали ире 10 годниа. Дағде треба знане за урелнша. Остали могу писати или дописивати, били стручни или ве ; аяи уредник треба да ила способ̈ости. те да зна шта he пустити у AHCT. -

Димштрије Катић, одо́пја од себе пребацивања Гаишиһа што се тиче родояубьа. О ствари самој нели, иредлагао сам опо, што сам нашао да треба да буде чисто по мом убеђену. Никоме то не намеһем. Кад се говори о уредниву сваки вели треба да је способан; кад се говори о слободној штампп, онда не треба снособност; вена се пише што се хоће. - Што се тиче дописнива, што ириметише неки, могу оити н деца. За њих не вреде оних 25 година.

Известилац Аксентије Ковачевић папомиње, да је иредлог Катићев претрешен у одбору. Одбор је мерио й добре и яле стране, на је нашао да би се иредлогом учинило веће ограничеве у штампи но што је било по старощ закону. (Впчу: Доста је говорено).

Министар иросвете узима реч ша вели, доиста предлог се подноси у најбоьој намери, јер за издававе политичког листа иште се ваучно образовање. ІІтамии и новннарству задатак је, да као наставак шкодсвог образована, дејетвују даже на морално и политично об́разовање парода, да уче народ, како te да мисли и ради о својим народним и државвим потребама.

Кад ои се дакле узело, да новинар мора сершити воји такултет, опда о́ се штамиа внатно ограничвла. у нашим приликама сада, то се неби могдо оправдати, а и у практици тешко о́и се извршило.

Мало пре смо чули једно ограничење где се иште 25 година за уредника. То има свог смисла. Xohe ce sрелост. Ноставити јоши п ово арусо ограничење те да уредник сврши тапултет незгодво је.
 Отуда излазе ва.кани млаиһи. Оии ће временом дати народу снажну порцију звања. Зар сади такви куди, који су свршили учитељску школу, а нису Факудтет велике шволе да не могу уређпвати листове.

Зато велим, ништа се неће добити с тим ограничењеу тим пре, што мало њих има воји су свршили вед. шводу, воји не зависе од државне службе. Ретки су воји се одају на новинарство.

Прсдс. аа овим поставио је питање те да се реши устајањем п седењем. Но вако је био сумњив исход то се је гласало поименце и огромном већином иреддог је одбачен.

Даје се четврт часа одмора.

Бр. 567.
Шосае одмора председния износи предлог Симе Секулића, гоји предлаже да новинар пма неповретног имања.

Пошто иредаагача није имао довобан број да потномогие ирешяо се је на дневни ред.

Прелази се да.яе на чл. 13. код кога има одвојено мнене одборсве мањнне.

$$
\text { Бр. } 568 .
$$

Секретар Стеван А. Поновић чита мнење мањдне која тражи да се последъи одедак члана 13. изостави сасвим на да се замени овим речима: „апо иријава није исправна, власт ће зу забрашити издаване листа."

Министар иредселник разјасњава, да се неможе норедити уредник са щтампром. IIтампар је мятеријаииста и за њега моле да вреди. Уредиик је Аруго. Он цени, оп крптикује дела. Зато вајпре треба да добије уверене па да издаје лист, ал пре тога да не почине, јер би могло бити талзичивације. Дакле боде је да чека за уверењем. Акому се неда нев се жали.

Павле Вуковиһ напомине случај, где луди чевају за уверењем по 4 месеца.

Мин. иредс. одговара, да се томе вајлавше доскаче тим, што не се казати, да је власт дужна да му да уверење за 10 дана. Неда ла нек се жали зинистру.

Алевса Поновић примећује, ла треба ставити јошт, ако министар уреднику на жалоу за петнајест дана педа уверене, онда нек уредннк уредује лист. -
"HOTOKOAH HAP, OEYE.
51

Мін, председвик одговара, да би бндо опасно пустити да по уре申ује ноиине пре, но што је испунио услове.

Министар нееме газшти задон. На жадбу мора одговорити.

Алекса Поповић;вели: Па нека се каже да министар мора дати решене.

Мин. председник пристаје да се стави „да му министар за 15 дана да"решеше. "
II. Ђуричвовић додаје: Ако министар неби дао за то време решење овда да уредшик може слободно издавати лист.

Мин. просвете одговара да је министар одговоран, аво престуиі завон.

Коста Спужиһ вели, да би требало да уредник има права да ради, ако ну неодговори министар у законон року.

То поуаже и Ђуричковић.
Мин. председник одговара да је довожно кад се каже да he му миннстар за 15 дана издати решење. Сад ако би га одбно нек се жали скупштиви Но тога се не треба бојати, јер су услови, које има да иепуии уредния, врло прецизни.

Свупштина тако усвоји додатак жжали не се צинистру и овај ће му најда.ве за 15 дана дати своје воначно решеве. *

Ранво Алимии примети да треба изоставити рсч „копачпо, ${ }^{\text {б }}$ јер изгледя да се после нема права жалити дх.ье.

Милан Пироһанац иримети опет да је хрђава ттпизација онде где се каже „апо су уредни донази и т. $九$. С тога треба назати „сврх поднетих

довава власт има да реши и т. А." а то с тога, што вдаст треба да реши па биди докази уредви нли не.

Алевса Поновић помаже Тајсиһа и вели: Против министра може се жалити савету. Нема ли поуоһи онда скушштини. Дакле ту не треба ограничева.

Стеван А. Ноповић попто је тако исправьена редакција чита чл. 13. који he гласити оваго: „0 ноднесеним доказима власт he нздати дотичноме дичу најдабе за 10 дана решење. Ако то неучини у одређеном рову, молиод не се жалити министру, који he пајдаье за la дана издати му своје рещене."

Усваја се.
Бр. 569.
Секретар Стеван Д. Поповиһ чита чл. 14. који није вите потребап і треба да се укине.

усваја се.

$$
\text { Бр. } 570 .
$$

Председник каже да кодчл, 15. има један предлог Раденва Драгојевића. досад по том члану чиповник је могао уређивати лист, ако му одобри министар. Раденко сада иредлаже да може чиновник издавати новиие без одобрена.
М. Іироћанац вели: Ако се укине 2. тачка чд. 15. онда ту остаје бело. И онда остаје да се чиновници при издавану повина управвају по аакову о чиновницима. До душе предлагач има право што тражи да сви чиновници имају једнака права, а не једнима да даје министар ираво, а другима не.

Алекса Поповиһ помаже предлог и вели: Иаи треба да могу сви уређцивати новине без одобрења, иаи ниједан ни са одобрењем. То је нужно стога,

што смо видели где министар употреби чнновнига за своје оруце па прего њега протура своје зисаи а овамо га одваја од званичног рада те штети државу.

Ранго Тајсй противан је томе, да чиновник може нбданати нонине.

Tо потпомаже и Благоје Божић наволеһи за прияер „Јединство* које су по препоруди морале да Арже све општине.

Мииистар председшик разлаже да не треба апсолутно заоранити чановницима да неуређују вивадве аистове. ПІто се тиче нолитичпих може. Ааи забранити да издају стручне, научне листове штетно је јер онда неб́и имали људи, који би шисали.

Нов. Мияошевиһ слаже се с министром да чиповник не треба ниваво ла уређује политичке диcroвe.

Мин. иредседник вашомиве да би требало ову ствар расправити у одбору.

Извес. Ак. Кіовачевић говори: Човечија је мисао као Бог; скзара свет по свом образу. Зашто нустити једној страни да ствара умни свет но свом образу, а другој не. Hо томе не треба забрањиватн чнновницима да издају научве листове и повремене сінсе.

Мин. иредседиик додаје, да треба онет оставити министру да даје дозвөду чиновинцита, за издаване научних аистова једно с тога, wro he министар пазити да нздавањем диста не трии дукност вванична, a аруго, вато, што he министар пазитн дал је чидовник способап за изданање листа, јер се видело из дскуства да хрђаши листови могу иише шводити народу.

Рака Кукиһ вели: Нек се дода на врају само „осим политичвих аистова."

Минис. просвете важе: Најбоже бе бити да ставимо овако: Чиновници могу уређивати книжевне и научне листове, само са допуштевек надлежног министра, а политичке и сатиричте никако. (Чује се: врло добро).

Скупштина усваја ову редакцију.
Bp. 571.
Секретар Ник. Крупежевић чита указ Његове Светлости, којим се овлашћује министар правде, да може поднети предлог за допуну тач. 4. 今̊8. устр. овр. судова.

Упуһује се одбору законоданном.
Бр. 572.
Секретар Ник. Крупежевић чита указ Кнежев, којшм се овлашћује министар правде да поднесе предлог о измени и допуни грађ. поступка у смотрену надлежности општински судова.

Скупштива се одазва са „Живио Књаз ${ }^{*}$ п предлог упути се загонодавном одбору.

Саетанак је запдучен у 1 сат по подне, сутрашњи заказан у 9 сатй пре нодне.

## Прелседмия,

Д. В. Јовановић.

## Cexperap

## У. Кнежевић

## нотпнсници:

Војин Радуловић, М. А. Глишић, Ђурће П. Торонић, Нетар 'Вуричковић, Сима Секулић, Петар Катић.

CACTAHAK XLV.
10. Деделбра 1875. годне у Веограду
mifacelasa
Димитрије Ђ. Јовановић
скияerap,
Ник. Крупөжевй.
Ночетак у 9 часова пзјутра.
Од министара биаи су: мннистар председник, министар просвете, правде и војпи.

Посланици сви.
Ep. 573.
Сегретар Ил. Стојановиһ чщта протонол 41. састанка, који би усвојен.

Бр. 574.
Секретар Стеван Крстиһ чита предлог, који гласи:

## Іредлог

народној скушитини.
Влада Њсгове Светлости и народна скупштина увиђајући потребу и нужду најспромашнијих и презадужених округа 1873. год. узаконила је да се у истия оярузима час ире установе окр, штедионице, које he се постепено и на аруге округе распростирати да могу нужна лица тамо своје потребне зајмове са интересом $7 \%$ годишње узимати, те да тиме своје најнужније цотребе подмире.

Истина у закову грађанскол уређено је да је закони интерес (ливва) $6 \%$. Но то, шта му драго. Али предирошле године повећа се интерес код управе фондова од $6 \%$ на $9 \%$, а вод штедиоиица од $7 \%$ на $9 \%$ интер. Па чујем да се код уираве онет повратидо прво законо стање, а код штедионица, һе

је прианато законом, да је најшужније, народ остаје и даље да дужници $9 \%$ интереса нлаћају, војим се с дана на дан оптерећују и у толе пије пм ништа поможено ; а ево каво: нужни узеаи су зајам од штедноница под интерес $7 \%$, кад прођу 3 године тражи се да врате, настуииле неродне године, особито ово узо́ркано и вапредно ставе, ниво ништа, и ита има не може да прода; мора да продужује рок, на колики био ивтерес само од данас до сутра да проживотари а то неправедно, зато у нужди треба помагати а не одмагати и интерес товарити.

За то предлажем: да $у$ булуһе окружне штедпопице од својих дужника у место $9,7 \%$ интереса годпшње нашаћују, као што је први дут то ааконом урефено.

Мислим да ће влада Његове Светлости и пародва свупштина овај предлог усвојити.
10. Декемо́ра 1875. г.

Београд.
Послашия народй Петар Стефановнц.

Прелази се на дневни ред.

$$
\text { Ep. } 575 .
$$

Севретар Н. Крупежевић чита 19. чл. старог закона 0 печатњи.

Известилац зашонодавног олбора А. Ковачевиһ: Oвај члан замениће се овим: „сиа кажнива дела учвњена печатњом исљециваһе се по правилима прив. поступка, а судиће их редовии судови.

Но у случајима, у војима се важњива дела исжеђују и суде по тужби приватнога, тужилад Һе

поднети тужбу непосредно вадлежном сулу, који he по постојсһим прописима дело извидеті и пресудити.

Ово важи и ва чиновнина, када би због свога званичнога рада (88 104. ерив. зак.) $у$ нечатаном деду нападнут био, па би хтео сам тужбу подићи"
II. Ђуричковиь вели, да се овом закону дода једва тачка, која ои гласила: Кал се протнву чиновника нли свештеног лица изнесе какво дело, да је противзавоно учинно, па се ово лице зи 15 дана суду не жали, суд по званичпој дужности дедо да исжеди.
М. Кујунцић вели, да би то била инввизиција.
II. Ђуричковић: Чиновницима се плаћа да но званичности раде. А реч „инквнзвција" нева остане вод Кујуниииа.

Нема 12 носланика да потпомотну Ђуричковића предлог н тако се прелази на дневни ред.

Адам Богосављевић: Први одебак члапа 19. треба да гласи: „суд ислеђује кривице овога рода, а не полиција; а уврсцена и оштећена лица да подносе тужбу непосредно суду.

Министар председния: У члану тако и етоји.
Адам Богосављевић: Али и надлежатељство кад се увреди да не ислеђује полиција но суд.

Министар иредседвик довазује Адаму да је тако и у пројекту.

$$
\text { Бр, } 576 .
$$

Секретар Н. Крупежевић чита 20. чл. старог закона о штампи.

Известилац Акс. Ковачевић: Већина одборека нема овде шта да примети, но троица одборника.
II. Вуковић: Мањина одборска предлаже да се овај члан укине, јер је противан 26. чя. устава.
A. Ковачевиһ доказује пулност 20 члана, да се породични живот не износи на јавност.
М. Кујунщић: у овоме је члану противуречпост. Клевета је изнешеве нечега лажног.

Каго може суд нати да је нешто лажно вад се неда доказивати ? Какви су поједини љули такви је њнхов приватнй морал; ванва им је школатаква је оиштина, а каква је општина тавва је и држава. Има даъле извесних приватвих дела, која стоје у свези са јавним.

Министар председния вели, да се члап 20 не може увинути, јер би приватни п фамилијарни живот стајао у онасности, а ии смо то казали да је светиња. -

Адам Богосавдевић: Члан 20. изложен је у马 212. кривичног законика, воји каже да се то не забрапује.

Министар иредседник: Овде се забрањује да се доказује иутем ттамие.

Јев. Марковиһ: Мени се чини да је овим авадесетим чланом врдо широко вазано. Ако се оһе да сачува породпчни живот, онда треба тачније определити. Зар н. ир. један министар покрао паре, вида пуће, или жена му управља имањем на и то да се не сме вазати јавно?

Министар председнив: Али н. ир. неви је човек хрђав, нерадан, седи у кашанй и т. д. што се то тиче новина ?

Јев. Марвовић: Код мене се не дели чокев на две половане т. ј. кавви је у приватвом животу, тавви је и у јавном. Давле има ствари што треба критиковати и из његовог приватног живота.

Извест. А. Ковачсвй rопори, да је недогуће определити шта је то породични живот. Зар за каквог ведикаша н. ир. Бизмарка, којије стекао пощтовање у народу, треба казатп јавно бно је под те и те куће, код те и те породице? То питдй нема.

Дим. Балајитски каже, кад б́и се укижуо 20. 4л. онда би се новине пунпле само са приватиим животом наших грађана, за то о томе не треба ни говорити.

Скупштина щрелази иа дневни ред.
Председник јавља да има додатак неви члаву 20. од Јеврема ІІолуповића и другова.

Бр. 577.
Секретар Стеван Д. Неповиһ чита извештај одбора завоподавног по иредаогу Јепрема Шолуиовића о допуии чл. 20. закона о нечатњи. Извештај гласи:

## Народној Скушитини!

По заквучену скупштине на данашњем састанау, законодавии одбор расмотрио је предлог носланика Јеврема ШІлуповића и другова о томе: да се члан 20 -ти занона о печатни допуни, који ои имао гдасити овано:
„Новане и уредници, гоји би били судом осуђени због нападања па народну династију, веру, на породицу (брак) и ва својину -.. имање - губе право да дақе излазе, а њнни уредници губе право да ма какав други лист издају.

у овим случајима никоме се не дозвожапа, да доказује своје тврұење, а тако исто ии да довазује клевету (опадање) нанешену воме путем печатве, ван у случајима кад се имају да докажу дела, од-

носша на вршење државних, општинских наи других јавних органа, па је нашао: да је овај преддог натриотски и да је изашао из велике ревности и поштовања ирема нашим гаавни устаповама које морамо вао највсһу светињу поштовати й бранитт, достојанствена уважена. Но ваво је све ово ујемчено уставом земакским и обухваһено положитедвим закошиа нашим, а на име:

Светиња веирикосновености вадаочеве у чладу 3-м устава земаљсвог ујемчава се.

Начин поступања иротив аиста који би пашао увреду дома владаочевог у члану 21. закона о печатњи.

Казна за оне, поји он печатаним ияи непечатапим листовима ишаи на увреду ваадаюңу прописана у \& 91. закона кривичног.

Вера наша ујамчепа је чланом $31-$ м устава,
 и 365. зак. кривичног.

Начии ноступања против листа који о́н инао на увреду породице пронисан је у чааповима: $20-$ м II $42-\mathrm{m}$ закона о печатњи а казна одређена у \& 213. зак. вривичвог.

Право сопствености ујемчепо је члапом $25-\mathrm{m}$ устава зема.ског, ваштиһено завоном грађанским и судовнма земаљския, а за нарушитсяе тог права прописана вазна у 893 . яакона кривичног.

IIIт се тиче губитка права уредвиковог на издавање листа и после осуде, као што се у предлогу вели, одо́ор мисли, да нео́и имало места казнити једног човева поред две вазпе, воје су у чл. 28 -м зак. о печатьи поменуте још и трећом казном, противно правдв, која сваком човеку треба.

Други став у предлогу изложен, пронисап је на овај исти начии у члану 20 -м завона о печатњи, због чега неби нмало потребе опет у истом завону повторанати па из наведених раздсга мнена је: да се прешо поднешеног предлога пређе на дневни ред, у нсто време вличућн: Живио Књаз Сриски Милан Обреновић IV!! Жнвио парод Српеки!!!
10. Декембра 1875 . г.

Београд.
Председкик одтора,
II. J. Вуковни.

## Няяестиаия:

## Аке. Ковачевй

## q. 1 AIIOBR:

М. А. Глишиһ, Илија Стојановић, Ранво Тајсић, Петар Катић, Турде Ђоровић, Р. II. Кукић, Димитрије Матиһ.

Јев. Шолуповиһ мисли, да Србину нема ништа спетије и милије од вере, дшнастије и породице, па да не би ко набрајао шта је вера, вазао да нема Бога, казяо да не треба династија и да говори за њу све грђе иза грђег, он је да се усвоји овај иредлог; и да смо начнсто и да се зна куд који оће п и шта оће.
Р. Тајсић, божија је етрахота и замислити да има данас у законодавном телу кога да гони династију, веру и цркву. Тога нема овде, а по прелsory ІІолуповиһа иагледа ля има. Ако се хоһе да се с тим запуши слободна реч и писање, онда је боље просто казати : недам ти народе слободну реч, нећепा да шишеш, па онда оставити само државну штампарију, а све оне лруге порупити ; уреднидима осећи и нос и уши и јевик па прогласити

стање средвевековно, па онда мир божи. То тај предлог хоһе. Ја сам 3 а то, да се тај иредлог са гнушавем одбаци.

Мияија Миловановиһ говори щто и Ранко, и вели: треба га са пајвећия знушањем одбацити.

Министар иредседиик мисли, да не треба овај предлог са „гнушанем* одбитін, јер је та реч сувише оштра.

У осталом, сие то што се у предлогу хоће, обухваћено је завоном о штамии, за то нема места да се укршћава код чл. 20.

Никола Крупежевић, овај закон 0 печатьи прошао је кроз владине руке и ако и ко, то је влада ја мпслим, нмала дужност, да се ностара да у онај закон уће паређење, које забрањује та дела, која предлагачи наорајају. То што ІІІолупоић предлаже, мислиу, да сама влада треб́а да одб́аци. И ја сам да се иредлог одбаци.

Мил. Іироһапац, за све ствари, које овај преддог помиве, казни се по кривичвом завону и зато пије за предлог, јер је излишан, но инак овај је предлог нзашао из патриотске тежње и бриге.

Aлевса Поповиһ, молим вас госнодо, прелаагачи су с тим иредлогом изашли, као да оии већма ноштују нецрикосновеност вдадаоца и све што је сваволе Сро́иу свсто, негоми, воји висмо тај предлог потишсали.

Нредседник министарстви, тугавиво је говорити, који више, а који маже пощтује вдадаода. Молим да се о томе не говори.

Предлиг је ироизашао из патриотске намере, али му нема места, но да се пређе ва дневви ред. (Чује се: да се одбаци).

Председаик пита скупштину, xohe ли ta ce raaca.

Aparyтни Pизнић, ту су потнисати 40 посааника, није то мала ствар. Недостојво је сьупптине, што се чује: да се са тнушанем одбаци.

Ал. Ноновиһ ведц, да су се гривнчни п други закони постарали о свему толе, што у иредлогу има. Одбија да еу предлагачи већ браншоци онога, што је Срб́ину свето.
II. Cрећговић чуди се, што се о томе предлогу са пеком узбуђеношћу roвори, кад предаагачи хоhеју сало то: да нема у овој земљи човека, ксји Һе да довазује, да својине и брака нема и да се једном са свагда укипе дист, који би тако писао. Управо предлагачи хоһеду ан нела то, што се зове ,комуна. У Паризу се у време француеко-пруског рата, незпаз којим се узроком нојавила комуна, на налида дудима пуһе. Даље, иредлогом се тражи да се не граи вера, и то је најнужније. Јер ево недавно је оидо у "Ст. Ослобођену" да је вера заблуда. Зар је то мала стнар да изађе у новинама, ко има имана, тиј га је украо, ко ина жену, жена није његова. Ни један се посланик несле вратити у село ако се вије осигурало имање грађанима српсвим од оваких вуди. Аво ми не усвојило ово, опда смо свршиаи са нашим стварима.

Ap. Ризвић, баш с тога, што је по robору тг. Кујунщића и Јепрема Марвовића 20. чА. нејасан треба овај иредлог усвојити. Мисли да се овим преддогом не скучавя слободна реч, но налази још гаранције за уредника.

Авс. Ковачевиһ дитира \& \& у крив. загопу, ио нојпма се казни све опо, што предмог хоһе и по томе вели, излишан је иреддог, само да се одоије онај израз „са гпушанем.*

Сима Несторовпһ, говори против захтевања да се предлог одбади са гиушанем, јср је веаш, из поштовања ирема владаоцу, слободи и вери; по почем то има у вакоима, да се пређе на дневии ред.
М. Милованонй вели, да сне о чему щредлог гласи има у паиии законима, и иредаагачи су то добро знади, па инак су поднели тај предлог само да скушштину забав.ьају. Не ирнзнаје да је предsог произишао ия патриотизка.

Министар иредседник говори, да се не може предиоставнти да су предлагачи иянсаи иредлог из кавве спевулације. Но вао што Симо Песторовић рече, све о чему они говоре, иредвицепо је законом кривичния, само су они једиу ствар пзнели, која није иредвиђена у завопу. Код вас се о својипв проноведају разне тсорије да је својина краһа, и ја сам иротиван таком доказивању.

Ми веһемө донста трпити, да се бев тазни шири у нашој земьи елемент, који хоһе да руши основе друштвене, али оиет немојте да усвојизо неге мере, које һе моһи евани слободан јаван roвор, који нам се нео́щ допадао, угумити.

Он је да се преко предлога иређе на днении ред, алй и да се одбију од сқупштине оне речи ,са тиушанем. ${ }^{\text {c }}$

Ст. Д. Поповиһ иочиње да говори, но внчу : доста је говорено.

Председаик ставда на гаасаве : ко је за предлог, непа седи; а во је против предлога, непа устане.

Но каво се није баш знало, да ли је веһина устала, или седи, иредседнив ноставва шитање : ко је за предлог, нека каже „за", а по је да се пређе на дневни ред, нека каже „протин." Настаје гласане : -

Прелседнию јавыа, да је 52 посланика гдасало „за," а 52 „против," дакде подједнако.

ІІо члапу 82. устава за пуповажно закључене изискује се најмање половина ирисуствујуһих чланова, а по 76. члану вакона о пословном реду, ако се и после двогуоо гласања већина не ностигне, онда при треһем гласању решава олносна већина, и ако се тада булу гласови подједнано ноделили, већина је оно, куд председвик гласа. Сад бемо на ново гдасати.

Министар прелседник, овај предлог нма места онде, где се о казнима говори. За то преляагач најооде ои урадио, да уэме сад иредлог натраг. Но доцније, кад дофе да се товори о казни, да поднесе.
М. Терзпб́анић, хоһе да се гласа и усвоји, па гди му буде места.

Настаје гаасане.
После гаасања.
Председник јав.ва да је 55 послиника саасало *3а," а 55 „против. *

Један пут је било устајанем и седенем, аруги пут гаасанем и сад треһи пут испало је гласаве тако, да нема савриене веһине. Но пошто је пред-
 нонодавном одбору.

Aaје се четврт часа одмора.
После одмора.

$$
\text { Бp. } 578 .
$$

Сегр. Ст. A. Ноповиһ чита 21. чл. старог закона о штамщи.

Извсетилац Аксентије Ковачевић, шо мнену доборске веһине чл. 21. замевује се овим: „Аво се наһе ла у садржају неког печатаног дела има злочина, нли увреде њњаза, вњагиње и вњажевог дома као If ह случају чл. 44. закона о печатни, - по- $^{\text {п }}$ аицајска вадет моде оддах овако печатано дело узаптити, а таво исто и нлоче и каменорезе и наредити, да се растури онај део торме, којим су кажњиви ставови нечатани.

Полицајска власт дужна је за 24 часа ноднети ствар суду, воји he шајдале за 24 часа од како дедо ирими решити: Хоһе аи се запт скинути или не.

Противу оваког решења има места жало́и касацновом суду.

Ако ла 10 дана, рачунећи од дана примвеног судског решена којим се зант одобрава, дотична нодицајска власт не подигне кривнчну тужбу, овда одоб́рени запт пада."

Спупштина усваја.
Бр. 579.
Секр. Ст. Д. Шоповиһ чита 23. ч.л. етарог завона о штамии.

Нзвестилац Паја Вуговић, мнење је одборске мањине, да се у чл. 23. речи: „а као погушај чим је нечатано," изоставе.

Hrozenoain lap. cxyn.
52

Министар председник доказује, да је делом једним, веһ петатаним, а нерастуреним, учинен повушај. Узмимо н. ир. да је новине иди плакат читао штампар, он је могао дати својим иријатеءима ; ту може бити повушаја, и то треба да се казни.

Никола Крупежевиһ доказује, да дело само штампано, а јавности не прелано, не може бпти нопушај.

Ноп Стеван Шоповиһ, он као свештено лице не треба да говори о приливама, о убијству и т. А. (смеј).

Милаи Кујунџић дугим говором дожазује, да се повущај само као злочинетво вазни, а не као иреступ и иступ.

Председник министарства довазује, да је таво и у иредлогу: „ако се нађе да у садржају неког печатаног дела има злочина и т. А." Дакле кад се помиње злочин, овда неможе бити ни речи о покушајима за преступ и пступ.
М. Кујувщић, ако је доиста таго, да се само новушај злочинства казни, онда на што је свако опште наређење, да се сваки покушај казни ? Објасвава то примером и вели, да се неби покушало да се па овај начин н што друго учнни, нужно је да се ово мете.
B. Маџаревић каже, уоже нево да штамша неку ствар, у војој се налази опадане противу породице, иаи се важе овај ђе банкротирати, и то у тој намери, да се тај глас растури мену оне који штампају. У штампарији пак шиа често но 20 дуди, ша ако се то дело и тргне, дуди пз штамтарије по

вароши разнеће тај глас а породици, о трговду, и то треба да се казни. Доста је што је задои дао благодејање урединку и пазао, да се то не сматра за свршено дедо.

Аксептије Ковачевић, овим завоном о печатьд уредиицима дистова дата је много веђа слобода, да они могу вритиковати све што је за вритику, износити на јавност пстину и све, што је добро, овда запто да завлавамо хрђаве вуде? Наводи пример као и Маџаревић и вели, треба оставити вао што је.

Сеупштина усваја предлог.

$$
\text { Бр. } 580 .
$$

Секретар Ст. Д. Поповић чита 25. члан старог зак. $о$ штамши.

Известлац А. Ковачевић чита замену: „ћо саАржајем каквог печатаног списа учини дело, које је по вривичном закону вазвимо, тај be се вазнити фо ироиисима истог закона.*

Свупштина усваја.

$$
\text { Бр. } 581 .
$$

Сегретар Ст. А. Ноповић чита члан 26. по стаpom sakoнy.

Известидац А. Ковачевић чита додатак: „Сваки нисац лично одговара за своје дело. Урелния нак одговора пао и писаң ако ире прве пресуде првостепеног суда не покаже пле писца, или ако овај то непризна, и иначе се то не докаже, ияи ако је 0. ј стајао изван домашаја срисвих власти у време, кад је дело у јавност растурено, па стоји тано једпако и у време пресуде, шаи ако писац у време растурања нема способности за праву одговорност иред законом шли најпосле, ако је садржајем листа учивен злочин."

А у ирвом одељку овог чдана место речи: на проом исшиту, да дође: -до изориени ирее иреcyде."

Иста ова замена да се учини иу чдану 27-ом другом оделку.

## Бp. 582.

Секретар Ст. Д. Шоповић чита 27. члан старог занона.

Известилад одб́орске мањине Паја Вуковиһ: Машина предлаже: да штампар одговара сало опда за наштампано дело, ако има у њему злочпна, а писац нли издавалац није у Србији био, кад је штампано, нли је писац у то време из земље побетао ${ }^{*}$ међутим овај би се члан могао ияоставити.

Председник министарства мисди да треба и щгампар да одговара, јер има случајева, где се нешто да на штампање, на се само штамнар поднише. -

Известнлац Паја Вувовиһ гаже, да доиста тај члан треба да се укнне. П сам министар, кад је бшо носланнк предлагао је то. А ако не, оно бар нек се оваво замени.

Миниетар иредседнин: Ја незнам кано сам онда предлагао, али ни тад нисам бно иротиван да се врати у одбор ради невих исправава.

Скупитина усваја мнење одборсве већине.

$$
\text { Бр. } 883 .
$$

Секретар Ст. А. Поповиһ чита члан 2S. заеона 0 печатњи.

Известилац А. Ковачевиһ: Члан 28. замењује се овим: „Кад је садржајем лиета учињен змочин, жазниће се како писац, тако и уреднив, као сау-

честник (уз одговорност, поменуту у члану 25. овог яакона) и то : писац новчаном казни од 50 до 300 талира, а друга лвојица од 25 до 150 талира.

Кад се уредния осудй на затвор, овда се изданање његовог листа неһе моћи да иродуаки, ако за врене затвора непостави себи застушника, који мора имати сва она својства, и испунити све оне услове, који су за уредвика прописани."

Вуја Васић уисди да се каштига прорачуна у динаре, да једном ирестану талири.

Председник објашњава, да се талири спомщњу овде на више места.

Спупштина усваја замену чдана 28 -мог.

$$
\text { Бр. } 584 .
$$

Севретар Ст. Д. Поповић чита члан 30. стаpor sакона о печатњи.

Известилаң А. Ковачевиһ: पлан 30., који се односи на наређење члана 6. укила се.

Бp. 585.
Секретар Ст. А. Поповић чита члан 31. старог закона о печатњи.

Известилац А. Ковачевић: у члану 31. да се место броја „50 до 150 талира* стави , 25 до 80 тамира.*

Скупитина усваја.
Бр. 586.
Сежретар Ст. Д. Поповић чита члан 32. старог яакона о нечатњи.

Пзвестилац А. Ковачевић: По мнењу одборском број „12* да се укине, што је стари чдан 12. укинут.

Свупштина усваја.


Бр. 590.
Секретар Ст. А. Поповиһ чита 42. члад стар. закона о штамши.

Известияац дашине Паја Вуковиһ: Одо́орсва је мањива мнења да се и онај члан укине, почем вико и неможс бити кажњен, кад нема клевете и повреде.

Иввестилац већине А. Ковачевић: Кал је остао чл. 20. овда треба и овај да остане.

На питање председника, скупштна решана да остане члан 42 .

Јеврем Марвовић: Није то тако „усваја се. * Да raасамо. (Чyје се: свршена је ствар).

## Бp. 591.

Секретар Ст. А. Поповнћ чита 43. члан стар. зак. о штампи.

Извсстилац А. Ковачевић: पлан 43. заменује се овим: „При свакој осуди уредника повина, иди новремених списа на новчану вазну, суд ће у истој пресули ощределити и са колико he му се времена затвора новчана казна заменити, ако је пе пиати. Новчана казпа има се подожити за 30 дана од дана, кад му је пресуда саоиштена, па ако је $y$ томе року ве положи, онда Һе издржати олређени sатвор."

Известиод мањине Паја Вуковић: Пошто је и са изврнење сваве пресуде оставьен рок ол 6 недежа, то да се иу поднетој ивмени стави уесто 30 дана 6 ведева.

Милош Глишиһ товори такође да гао свима тако и уреднику треба оставити време од 6 нелеља, зашто он да неужива благодети закона, као и други?

Зашто он да иде у хапе самоза то, што зо́ог кратпоће времена не може продајом свог имања, вад га има, да нлати казну?

Министар правде: То важи за извршеше пресуда, а казна се нора одмах платити.

Министар председния мисли да је доста месец дана. -

На питање председнпка спушптина усваја да буде 30 дана.

Бр. 592.
Секретар Стеван Д. Поповић чита 45. члан стаpor закона о штампи.

Известидац А. Ковачевић: Мањина одо́орска мнења је да се овај члан увине.

Скушштина решава да се не укида.
Sp. 593.
Секретар Ст. А. Поповиһ чита 46. члан стар. закона о штамии.

Пзвестилац А. Ковачевиһ: Одб́орска је већина мнеша да се овај члаш увине.

Свупштина усваја.

## Бр. 594.

Секретар Ст. А. Поновић чита 47. члан старог завова 0 штамии.

Првестилац одборске мањине Паја Вуковић: Мнеше је одборсве мањине, да се у овом члану место „ 6 меседи" стави „ 6 недеља."

Скупштина решава да остане „ 6 зесеци."
Бр. 595.
Секретар Ст. A. Поповиһ чита члан 50. старог завона о штампи.

Известиаац А. Һовачевић чааву 50 -ом да се на крају додаду ове речи:
„"тто Һе бити обзвањено у званнчним новинама. *
Милан Кујуниић: Ми смо поставили правило, да о штамяаним стварима пе суди више полиција, а ово је наређење противно томе правилу, јер је оставьено вољи и Һуди једнога мииистра, да ов тих производима дозвожава прелазак у вашу земьу.

Зна се да без удружења вема напретка, а овде власти јавно раде да су яуди удалени један од другог. Наше драгоцено о́аго, наше народие десме бияе су забраннпе га Србију само за то, што нису инсане са „дебелојер"!

И министар је по некад у незгодном положају због тог забрањивана.

Ја сам за то, да министар стране новине, у војима има што вазвивог, пошье суду и овај, аво наце да има казни, нева га осуди. Ако суд двапут један лист осуди, онда министар пек му забрани прелазак.

Драг. Ризнић слаже се са Кујунцићем.
А. Ковачевић слаже се са Кујувиићем и паноди како је за време Марије Терезије забрањивано уносити Волтерове и Русовьеве списе, на додније дозводено.

Мин. просвете: Нолитичким листовима може се учинити злоупотреба, ово што предажемо да се обзнани у званичним нонинама има неке гаранције за читадце. Но ипак пто се тиче предлега: да се судовима да, те да они решавају, да сад не могу ништа казати, но пек иде одбору.

IIIто се тиче књига може се саставити нека комисцја у министарству просвете пли веиикој школи, на она о томе да суди, а не грађавски суд.

Министар председник веди да се упути одо́ору варочито с тога, што је наша земьа пзложена стравом упливу, на да неби стране дистове пуштали у нашу зем.бу без вонтроле.

Скупштина упућује предлог одбору.
Известилац А. Ковачевић: У првом одекву члана 51-ог место: Ко уноси и растурује шечатане ствари, да се каже: „Ко уиоси или растурује иеvатане ствари.*

Мнене је мањиие: ко уноси и растурујс. Овим се неће да се не казни во унесе, ¡ер може нешо случајно на лаһи кал путује човек да му баци у неп, него да се казни ко унесе и растурује.

Председник министарства је за то, да се казни и во уноси и ко растурује. Павађа иример да може неко да унесе 50 комада листа невог, који грди владаоқа, скушштинаре, да да невом свом агенту да растура. Је ли право сад да буде вазнеш онај воји растура, а који је увео не?

Илија Стојановић је за то, да се казни и ко уноси и ко растурује, јер судови су разумевали ло сада да ко унесе, а не растурује, да није крив. Има дистова етрапих којима би улаз требало забранити за свагда. Зато би требало да се више тако ве правтикује.

Рака Кукић вели, да ои оило јасно да he се казнити у воји увоси н који растурује, треби да се казни: "П ко растурујс."

Јеврем Марковиһ наноди иример, ја сам бно данас н. ир. у Панчеву, па ми нско каже, молим вас понесите ову кутију моле пријатељу. Дођем у Веоград, а ђумрукиија каже, да видим шта има у нутра, на пађе 10 забрањених листова и стриа ме у хапе. Јесам ли ја крив? Дакде треба ту јасво казати: „ко преноси е памером да растурује. ${ }^{*}$

Јев. ПІлуповиһ слаже се са Јепремом Марвовићем.

Миа. Ниро申анац доказује, да страни дистови, који не стоје под нашим законима, могу за 15 дава $y$ напој земжи ла начиие више зла, него ми за тоаико време. Но старом закову, гоји је по свој ирилици то хтео, могли ои да имате пуну Сро́ију кривада, а да иивога не осудите. Moryhe је да се коме кривица и подмете, јер угурсузлуцима нема враја. Oп је за предаог владин.
М. Кујупџин, вад смо тражили измепу закона о штампи, ии смо тражнли боље а не горе. Кад ја иређем у етрану зем.ву и прочатам тамо нешто, што смо сви осудили, па кад се овамо пратим, оно ми је остало у глави и полнцшја то не може да назпи, а кад препесем лист, на само стоји код мепе, онда се то кавни. Ја сам за то : „ко уноси с намером да растурује." И још сам да се не казне: "што није допуштено," већ „што је забранено."

Ник. Радовановиһ је за то, да се каже: да се жазни онај, воји хотимиңе унссе, и онај који растурује.

Министар председиик вели, мучво је то разликовати. Пма који унесе, а неће да растури, но да ђадима, који незнају коливо се казни те они рас-

турају. Ја сам да се казни и који упоси и којп растура. -

Ал. Ноповиһ, иротиван је предогу Ґујушииһа и ІІолуповиһа, а яа иредлог сам Илије Стојановића и да се каже : ко уноси паи растурује.

Дим. Матаћ нагоди пример, може неко путујуһи да узме неви лист, воји пе пиме пријате.бсви ирема нама, само за то, да внди шта пише, а не да и другима даје. Полиција па ћумруву нађе под шега забрањеви лист и хоһе да га вазни, то ппје право. Ја сам за то, да се казни само ко растурује.
K. Cиужй слаже се са Јевремом Mapковиием и Кујущщием, јер вели: оно што ја држим код моје куће, то није растурено у варод.

Нанја Стојановнһ лржи, да сама реч „уноеп" значи но више пута уноси и зато би казнио и ко увоси.

Мил. Пироћанац, пије зато, да се шеним будима дозволи да унесу листове и звају ствари у забрањения сшисияа, а неким не. И који су то вуди доји могу бити пеказњени за унос. Закон је за све. Ако остане по старој редакцији, опда се неһе постићи оло, што смо вотирали улазав страних списа y наmy seм.sy.
P. Милошевиһ је да се казни: ди ко упоси и ко растуруjе, " јер могу њих 10 прећи у Шанчево и донеті 10 листова па раздати вудима и тако постиһи сноју же.ьу. Наводи случај како је незу һақ дао у 4 ока забранене повине те читао.
М. Мияовапови елаже се и потпомаже говор r. Матића.

Мин. председиик, вад се једвия чланом закона забрањује увосити забравене листове, овда неможе бити питања хоһе ли се казнити онај, поји уноси или не. Кад ко унесе само за себе да чита суд неһе га осуђиваты. Дакле треба казнити онога који $20-30$ листова унесе.

На питаве председнина скушштина уснаја владин предлог: „ко уноси ияи растура нечатане etbape.*

Председник, има један додатак владин у члану 51. воји гласи:
„Шод нсту вазну потнада и овај, воји пренечата из страних новине оно, због чега су оне за Србију аабрањене.

Скупштина усваја.
Бр. 596.
Председии, одборска је нањина миена, да се чланови 52. и 53. закона о штампи увнну. Чујте :

Секр. Ст. Д. Іоповиһ чнта ч.А. 52. старог закона о ітгамни.

Марео Лазаревић, само нека се стави место зет, три : на онда је добро.

Бр. 597.
Секр. Ст. Д. Шоновић чита чл. 53. ctapor закона о штамии.

Председинв, има ли ко да говори о овоме члану? Buчу: пема.

Председвик, ове две иямене Шолуповића и Ку-


 tue. 33 2


Семр. H. Ћруше bip. 600.
or b. Tato-
 постушку стецишном изяени тано, да оно што спрше две трсһине пријавяених новерноца рачунеһи ио тражб́инама, веже и сье остале иријаньене и неаријавьене понсриоце ; но ове две трсһине каиитала да не ложе представьати једно лице, веһ једва треһина щијаныеших аица.

Уny九yje се загоноданном одо́ору.
Бр. 601.
Јеврем Шолуновиһ наномнве, да се јучс. над је ои поднео свој предан о веһој сигурности династије, вере птд. чуло од неких посланива, да се исти предлог одбаци с гпушанем. Зарад достојанства скушштнне тражи, да дотични послапив уаме своју реч натраг, наи да скумштина употреб̈и своје право дато јој чл. 71. устава.

Председнак одговара, да је топорник објаснио у вом јо смиеау оно ренао и да с тога није било нереда. За то пије нотребно ништа предузнмати и може се ире申и на двевни ред.

## Ep. 602.

A. Коваченин известиадд ваконодавног одбора, чита извештај о јучеранем предлогу Миаана Кујушина о допуви чл. 50 . занона о печатни, и то ирво, извештај мањине, појим се уевзја предног предлагачен. По том иавештају пмало б̈и се додати
 језигу." А оне воје таяане на сристотл јозниу, моте заб́ранити јаенож обзнаном, ношто је на 3 дана посде предходног залта првостепени суд - ако у

нима ижа престуиа или злочина _- нарекпо своју ocyay.
„За повине и повремене сиисе ваба да је суд у јеаној тодини двапут своју осуду пзренао, па онда може динистар до 6 месеци за цео лист забрану да обзнаги.
„Оиа обзнана учниине се најда.ье за 2 месеца носле осуле. ${ }^{\text {. }}$

Behина одб́рска мнена је : да се преко иредлога пређе па дневни рел.

Министар иредседнив изаввује, да је у олбору пристао само за кните, да шду суду. За новине пак драни, да их мннистар и даде може и треба да уваити, кад за нужно нађе. Г. министар иредседвик валази, да би по новине лного горе било, вад Gin whate cyay, noчem ón um mumerap na ochony другог одоб́реног занта логао забранити улазак на толиво вреле. С аруге стране суд је лоста оитереҺен својим иослонима. Најпосле ирема данашния
 дине о нама, незтодно би било, да се новине пуштају у земяу без ваадине дозволе. Кад 300 бројева чекају ва судсьо решење, тешво је саречити,
 суд нађе, да га нетреба у зсмду пуштати. Зато нева остане као што је.

Милаи Кујупин прнмећуje, да и г. миннетар није ниto ee вuma тиче sa досадану ирактиву, но само је вод новива за แу. Ш1то r, министар нано-
 овда, нада се у завопу не нзрече правац о нечему,
 trotoront ins. casil.

кога се тужб́a не може дићи. И у иредлогу се не тражп, да занта никако нема, веһ се предаже само за новине, списе и књиге, које изаазе на сриском језику, да изриче суд, треба ли их забранити или не.

Предходни се зант врни често без икавве нонтроле и самовољно. За то се дешавидо, да су пријатеби нзвесне личности на влади биле заптићаване, а други ьуди ве. Шо нашем закону могао би бити кажнен и онај који каже : како је могао мнниетар забранити тај и тај лист. Можее се допуетити, да има листова, воји су непријателски расположни према нама, нлй се у њима пзаажу злочинства и др., но тај разлог вреди само у земьы воја стрепи сама од себе, у којој има више народиости нод туђим јармом. у нас тога пема. Наша скупштина и прошле и ове тодине повазала јө, да жели да се пушти внше слобода. Кад би у нас бшло стање као у Іруској вбог Елсаса и Лотрингије, говорник би гдасао против овога што се предлаже, како о́и се видедо, каквим се насилиим срествида одржавају они, коју деле насиано пароде.

IIIто се тиче држана оностраних сриских листови, многе се појаве могу сажабевати, но ивак је у њих рланна тежња, да српском народу буде боле. Ваља пружити руку номирења и рећи: Браһо, пама се ваља здружити, па •да се бринимо од свиуу нападаја. Нека се узакони, да се казии оно што нас врефа, но само нек се поваже, да се не допушта ничија самовола. Овда пео свет види, да смо мии пружнли руку помпрења својој ораћи.

Зар би бнло лобро, да ї мі радшмо вао ваАија босанскп, који неда црелазак нашнм қњигама
a довпнама $y$ Босну и друте aрајеве у Typcкој? Ми се чудимо, што се тамо тако ради, а и нама би се свет чудио, ако би смо оставиди, да и даде овако остане.
К. Спужић објашњава, да се предлогом г. Кујунщиһа ништа друго не тражи, но то: да се вщше не оетавва воби јелиог зивистра, да сам ове иаи оне повине забрапује за нашу вем.ву, а друге да пушта, већ да за то вмадие веһе гаранције. Где је ви:не гаранције, за оно ће бити и скупштина.

Министар иредседнив огранује се ире свега иротиву оштрине израза госп. Кујуниһа, којим се вели: да измефу наших п турских нарефења по овој ствари неби бнло никакве разлике, ако би се гласало противу предлога. І у другим образованим земљама постоји по закопу иста мера, ако не и строжа.

Оло што иредааже г. Кујунин могло ои се дримити. кад ои се писци страних повина могла вазиити но натим законима, кад бп давле одговарали за опо што пищу. Но то не може да буде. Ми нисмо кадри пи да се бранимо, ни да узмемо да одговор онога, поји пзноси вајвеће клевете на onor наи овог нашег грађанина. П г. министар је за то, да се пађе пена гаранција цротиву самоподе једног човева, но де впдй, Аа се може за то наћи нека правтичка мера, како би се оситурао и приступ странин новинами и иредупредидо опакво ші сане ванно се нй у наmој зем.ыи не трин.

Oноме чена се боји г. Oпужиद, sorso би се досвочиті, аво би sабрану над странин новинала ізрицао министарски савет, а пе јелан министар. у томе би бнао таранңије.

Стев. Д. Ноповй примедује, aа се стране повине забранују ва шашу земьу с тога, што у нима нма по нечег убитачвог, нли обесиодојавајућег ва наше ирилике. Нз тог разлога сваки пријатев земье одобриће й призваће, да треба да има један миниетар ту власт, да на пречац може укратитв удазак онаквим новинама. Но поред тог ужеснног разлога нма нешто у практици, што доказује, да се гаавна цељ увек не достизана. Има саучајева, да се у сред Београда може читати у страним иовнама на туфем језику оно, што је бидо у вабраненим новинама које излазе на сриском језику. Чијол се погрешком то дешавадо, говорник ве зна. Тако се само доказује, да се увек не постиава оно нно се мисай постићи заораном ових влй оних новнна.

Ho noped свет оног, што модемо бити за иревентивне зере у оваквим саучајима нетреба оставитй : да министар до века забранује све један по једаи број страних вовииа, веһ да после пеког броја yatuheних новина, изађе од стране суда решеше : треб́а ай оним довнвала за неко време вакратиті прелазак у Сро́пју. У суду бн бнло више гаранције но у министарском савету, у којим мивистар пределдик са својим предогом обнчно иродаре. Мй се у оном обзиру неможемо упоредиті са страним яеs.कама, јер тамо и аво се забрањују то ненад страни Анстони, има у самој земди толньо јавиих органа, An ce нйо не бојп, да һе се пнеати по новниама само онаго каzо је по води владајуһһој партији.

Адам Вогосаивевић противаи је свадој забрани јер се зна, да је забранени плод пајслаһи. III то се

више апбрањују новнне, тим се вине даје говода будима, да изналазе вачине, вако ће доћи до онога щто је забрањено. Један је уреднак молио руску вдаду, да забрани његове новине аа Русију, и 10 једино за то, тито је знао, да he таво више добити. Са забрањиванем би долазидо у нашу земьу вище вовина но иваче.
II. Cрећкоииһ напомиње, да је за Сроију био најсрећнији онај дан, пад је наша војсва ушла у гад београдски, па ииак пашле су се једне нозние, поје су у псто време писале, да је кнез Михајло пандур турски. Народ се је тозе нстина смејао, али бв ниак сваком врв се увоунила, кал би таво што читао. Мй ве һеяо пикако превентивне цепзуре, но неһемо ни то: да нам јуре стране новнне $y$ земьу, а да ниво не гледа шта нна у њима. Зато век остане по старом.

Мил. Кујушин пиаа, откуд зна преагонориив, Aа су неве новине писале опо што он наномине. кал су оне оиле забрањене за Сроију. Баш ово допазује, да се данашњим забранама дишта не достиже.

Говориия би о́ио за забране, над би код гдавне власти било гаранције, да ђе и Петра п Павла подједвако заклањаті од опога, щто се протнуу шнх шите но страним новннама. Но често се наналају само оши, поји не стоје у прдјатеяству са вдадоз, а зakлaвају они који с доя држе, то й од оне гарапције нема пншта. Говорнив ба према дапашњия
 могао нриетати на досадаве мере; но он сматра sa dymfloct, da тpanti ono imto he if sa apyre byde бити добро.

Министар председвик не види у свим иротивничким разлозима ничега правтичнога, да би могдо знати, како ои после ишло.

IIто је вазао Стеван А. Ноповиһ, да у министарском савету нема доволно таранције, ночем вели, миинстар иредседии може да ватура своје минлење, мисли, да је то од једиог чипоннива веупутпо.

ІІто је питао г. Кујунщић, откуд зпа г. Cpehковић за оно што је у забрањепим новинама било, то наје ништа чудновато, јер се једиия одласком до Земуна нли لІанева може то сазнати. Но то, што таво сазна један човек, пије једно псто с тим, над толики листови уфу у земьу. IIIто поједини ана то још пцје опасно за земьу, многи пак неһе никако ни сазнати, шта се пише по страним повипама. У самој овој скупштини мало их имаде, који знају, пта је ппсаио у новинама, воје су непријатебски расположене према нама. Није наш свот баш таво радовнао и готов да плаћа забран,ене листове.

Према данашњнм нашим околностима г. министар иредседнив остаје ири том, да се пе укнда данашње наређене $y$ завону, но $\begin{aligned} & \text { у толиго само да се }\end{aligned}$ пзмени, да у место једног министра решава министарсвн савет о зєбранй новина.

IIIто Стеван Д. Поповнһ наводи, да се по другим земьама Арукчшје пише, ва то пиа ириметити Г. министар председиик, да он зна, да је у Франдуској - у тој вемяи волсвRе слободе - закон о штамши мпого строжи од нашег, а і у Немачкој није исти завон ни мало льбералнмји од пашег. Тали се још снави број мора да mаве у полицију.

у остадом ве стоји, да су аруге аемье више од наше земье на ударцу. Баш нема земье, која је но свом ноложају изложена већем ударцу но наша. Сро́жја се доиста може назвати врзнно коло за стране упливе. Зато, ако смо ради, да сузбијемо од Сроије стране уиливе, нетреба - бар за сада усвојити нешто ново, чим һсмо олаппати стране упииве у нашој земяи.

Hосле овог хтеде иредседния ставити ствар на гласане. При том се појавише разна мнења о начину ноставьана питања. Једни тражаху да се пшта: Ко је за предлог Кујунџићев и ко је противу њега; други, ко је аа мњене одоорсве мањнне, а ко за мнене одоорске веђине.

Мин. иредседния објашњава да је он у одбору пристао да за стране књнге суд изриче забрану, но не в за новине и поврелене списе. Книге су са свим друто нешто. То је ствар науке, у вима се може бити говори о вовом цравцу или о новој егруји у науди щ т. А. 0 нима нек решана суд, аяо о́и се заоранила. Новине пак треба да обуставьа један министар нли миншетарски савет.

Мин. просвете примеһује да треба гласати ирво - владином предлогу, који је изнео г. министар иредседиие.

Носле још нesor robopa o томе: воји the ce предsor узети шрво, одучा се, да се raаса за и против мвења одборске већине и мањине о предлогу r. Кујунџиа. Кад се пристуии ка гаасану, веһнна скупитине одлучи, да се усвоји мнене одо́орсве веҺнне, т. j. да се предо предаога Кујупиниевог преһе на двевни ред.

Бр. 603.
Акс. Копачевић известиац, тита одо́орски извештај о преалогу г. Јенрема ІІолуповића и др. о допуни члапа 20. зак. о штамшн. У пстол се вели: да је предлог патриотичаи и да је потекао из веАнког поштована према нашим чаавним установама, које сви морамо поштовати и бранити. Но како је то све ујезчено уставом побухваһсно положителним законима, (као: светина владаочеве венрнкосновености чя. З. устава; ваадаочев дом чл. 21. закона о печатни; казна за уереду влалаюцу в 91. закона кривичнот; вера ча. 31. устава и §я 267. и 305. зак. крив.; казна за уиреду нородица ириватніх чл. 20. и 42. зак. о печатњн ; пајпосле право сонетвености тА. 25. устава, свима грађанским ааконима и судовима н шарочито \& 293 . зак, крив.), - како ше би бндо места, да уредиив носле осуде изгуои право на ивдавање новнна, и да би било противбо правдш, кад ои се поред ове вазни, (но ча. 28, зан. о печатњи) казнно још і трећом казном. Осем тога оно, шло се тражи у аругом одевгу иредога, прошисано је ча. 20. закона о печатњи и нема потреб́е новтораваті га.

Мнење је одо́орско, да се пређе на днения редя ирево овог иредяога.

Аим. Матић изјавауе ди сиречен звaничдои дужнопиу тије бно јуче у одбору; но сад се приАружује мнењу одо́орсвом као члан нетог одбора.

Јевр. Шолупошић објашњава, да својия преддогом није ушаю ва неке три каштиге, веһ ва то, да овај, који је осуђен једном за пздожене ствари, гуои право уређивати више шкакащ Аист. Законом

се не забрањује ншком да пине о народном добру иf да се диже умно докле хође, по закопом ваба стати на пут сваком опом, воји неће да пише онако, ваво је по народ добро. Ко неће да иише онако како треба, не требаму дати ни да пшше. А акоби се осигурале нане најсветије установе, гоје арже ову вемву и друштво?

Посде неког говора о начпну поставьања п1нтана зарад гасања, свушштина одлучн, да се усвоји мнење одборско, т. ј. да се преко предлога т. Јеврема Полуновина и др. иређе на дневни ред.

Четврт часа одмора.
Hocae oдmopa.
Бp. 604.
Пошто је сиршеп иретрес иредлога закона о шгампи, иредложи г. М. Таишић, да се дода, да овај завон ступи у жнвот од дана кад га Кіная подшише.

Скупттина усваја тај иредлог г. Глишића.
Бр. 605.
С ниme страна пзјави се, да би онај занон о ттамии требало с иримяения изменама сав изнова прештамиати.
 штниа се придру жује тој ивјави.

Ep. 606.
Председин изјави, да је па аневном релу завон о суцену опитиненіх судова, но због потребе однајана мнева од стране невих олороииа, због нотреб́ штамнања и т. А., скупнтнна пристаје, да се друге ствари ставе па двенни ред.

Бр. 607.
Секретар Н. Крупежевиһ читн иитериелацију Ранга Тајсиһа на зинистра фннанције о томе: да у каси држанпој има пеких акта место пара, воје је издавао гдавни казначеј но налогу линнстра финавције, и аго те пздатке не одобрава закон, и шита: Колщке нма тих акта, нашта су новци нздати п пма Аи ту кривице и одговорности.

Ep. 608.
Севретар Ник. Брупежевић чита питање Илије Crојановића и др. на минпстра финанције о незаконом упису у данак оних, воје заков од пореза осаобоцава.


$$
\text { Бр. } 609 .
$$

Секретар А. Поновй чита интернелацију Лаsара Владисавлевића ва министра 中ннанције о песпоразумлењу у народу због излизаних и експчвих новақа, усљед дотичвог расписи япннстра финанције. -

Усьед иримедо́е неких носланина, да је та ствар исправдена, скупитива прелази на дшсви рел прено ове интерпелације.

## Бр. 610.

Севретар Стеваи Кретић чпта интерпеаацију
 вонитом унису у данак удовдце без сппова, сироFifbe, cagatix и т. д.

У вуһује се финанцјском одбору да је иретресе у свези е првом сапчном интернелацијом.

5p. 611.
Минстар правде одговара на интерпелацију уроша Киежевића и Ар. о упреди васационог суда од стране Косте Поповића, . Іаодца. Г. министар издаже, да се уверио из акта, како је васаңшони суд доиста нашао аа себе увреду у тало́и г. Даодца иротиву пеког судског решена, и како је тај акт спровео мшиистру унутр. дела тражеһи, да се г. Коста Поповић да под суд, по закону. Усяед преддога министра правде п миниетра унутрашних дела држат је министарски санет и овај је решио: да се г. Кіоста да под суд. Министар правде одредио је суд вар. Бсограда, да суди ту кривнцу. Таво сад стоји. Суд је чекао, да се по закону поднесе тужба, но вако то ни до данас пије учињено, то й суд није могао ништа радити. Г, министар правде, желећи сазпати у чему је ствар, нотражно је и но другим канцеларијама авта, и нашао: да је усдед пнема мин. уп. дела травио мин. војви (у чије је нодручје доциије дошао г. Коста) изјашнење од г. Пloповића. Ово нзјаниене није мпистар војии послао паляежпом минстру, веһ је на основу чл. 43. зак. о чинонницима граһ. реда сам казнио писзевим укором свог чнвовнка. Passore за овај ностуак навео је министар војни ове: $a$, Г. Ноповиһ шодиао је нод падлежвост војених судова (чл. 15. војно-судског зав.) и нетова жалба вије увредиаа касацпјопи суд, већ жалба упране нароши Београда као власти; (6, ио) обитем вазн. завонику није иропнсана вазва
 зав. ие може се власт казпити ; и ө, сав је неуре-


жалоу као авт управе вар. Београда, y којој су изрази неучтиности и нешоштовања, воје је дужно ншже надлежателство спрад нишер.

Oво је, вели г. мии, иравде, мој одтовор иодршьен из званичиих авта, ия надам се, да he ce њны вадовобити ивтернелапти и скупитина нтто се тиче радње министра иравдс, почем је он учииио све што је дужан бно да учнин.

Урои Інежевй : До линистра иравде нема гривще; но треба знати, који је мпнистар решно, да се г. Коста убором казни. Даье, може ди у таквия саучајшма, где суд реши, да је нево судсви одговоран, један министар рупити заноп и казнити чннопнива сам укором?

Миі. иравде наномиве, да по уетројству дентралне управе свави министар одговара за своју радву, ночех спани ради самостално но својој струди.

На пононьено захтеваве, г. мин, правде нзјаивује, да јс онда био г. Коста Протиһ мин. војни. који је нздао тај писмени укор.

Адам Вогосављевй примеһује, да је дозвао, да су оши род.
Н. Радосавьевиһ налази, да се може ирени па дневни ред што се тиче оддовора од стране г. министра правде. Ако ида гринице, то ће бити до онога, тоји је осудио овога чнновника.

Ал. Поповић налазп, да је чудновато, да јелан минстар ноништава решеше оног суда, који суда
 за дедо, које је учињено под другим мшнистром.

С одговором г. министра правде можемо се задововити; но оно што је урадно мициет. војин, ве може се олако уаети.
 река: да врана врани очи не пади. Да је то учинио вавав сиромах, неби се закдонно, већ би се оковао у гвожђа до колена. Овако као чиновниқ кажпеп је с по табага нашнсаде хартпје.

Мин. председнив одговара, да плада никога не закдања. Овде се само износн од страве г. миниет. правде, да је ствар - што се тиче министра правде - текла по закону. За остало се може питериелисати мин, војши.
P. Tajсиһ чуди се, каво је зин. војни могао поништнти решеве касациовог суда, који је решно, да је г. Коста прив. Не треба иравнти нову пнтерпелапију, веһ вафа познати дотичног министра на одговор, а рад тога прво ваяа саставити тужбу.

Свупитина одлучује, да се иреһе на дневни ред, пошто су чптернеланти пзјавили, да бе поднети тужб́у.

Бр. 612.
Мин. грађевына одговара на шнтерисаинију Ад. Богосалаовйа п др. о предранупу ва һуприју на поречкој реци пновупकепих новцима, и нзлаже: да је (но авту пачелства од 20. Jануара ове тодне
 с ивтересом $\$ 13.085$ नр. в 20 п. чарииекі која се сума налази у управи фошдова и још у8 прошат митровски данак 119.811 гр. п 25 нара чар. свега 532.397 гр. и 5 п. чарш. Иитерез је изнео 13.287 гр. ч. Свега с пнтересом им』 545.706 гр . п 5 แара чаршисен.

За ове Һуприје вачинена су три пројекта: $a$, гозденa Һуирија с дрненим патосом стаяа би 524

хиљ. Ғр. ч.: Б, гвоздена ћуирија с гвоздеиня патосоя сталя би 630 хил. гр. ч. и є, Һуприја од камеша стала о́и 950 хия. гр. чари.

Према овом пајаввује г. миистар, да he ирегаедати пројекте и решити.

Иатернелант се задовоぁава е одговором.

## Ep. 613.

Мин, граһенина одговара на интерпелацију J. Полуновиһа, о томе: зашто друм пожешко-горнемидованоначки и пожешко-београдски не иде преко Добрина и излаже, да то није могуһе због тога, што нутови нду косом а Добрине леани у дожи, те би се морао иравити ведиви иад до Добрина, а одатде водшла би онет јака узбрдица до восе. Давле пут бй био онда стрмнији и дуан.

Свупштина се задовозава оии одговором.
Бр. 614.
Миннет. грађснина одговара на ннтернелацију Стевана Ноиовйа свештепиа і Мелентија Аробнавониһа о нотреб́ насинања друза пожешко-гор-но-мнлановачког наводеһн, да народ округа рудничкөт није могао градити тај друм вбог другшх послова, а за ужичाуу иругу предложено је да се у нечему преиначі. Једна је комисија то пзвидела и т. министар траһевина ирегдедаһе н.ен пројект и наредиһе да се иут гради.

Cहушитина се задовољава одговором гос. мпн. грађепниа.

Bp. 615.
Мин, грајевина као застушиик мив. фииансије, одговара на ивхериелацију Трпува Миаојевића о траженоя одобрену кол државног савета од етране

бивте Стешановйие владе суме од 5-600 хия. гр. пор. ва подмирен.е пздатака учнњених на аванзовање и пенаионовање чпновника и папомине, да је истина 11. Јуна ов. године АБр. 3394 тражено одобрене за 457.950 гр. нор. из кредита на ванрелне потребе за 1875. год. да би се том сумом покрпаи извесни законсви издатци, за које одобрена сума није била довоьна. Но каво државни савет ту ствар још није био решио, вад је ова скунштина сазвана и отворена, то је мин. тинансије учннно предлог народној свупштини (10. Cепт. ов. године АБр. 3971) да се горња сума подмири ия готовине државне касе, као уштеде од 1574. г. почем је веђим делом и утрошена ни нзлатке 1874. г. а вбог распуста послелне скупштнне није ушла у буиет за 1875. рач. годину.

Ова је ствар иред свупштином и у своје време доћи бе на ред у дотичном иредлогу означено је све, ва што је шта ушотребьено.

Тривун Мияојевић чуди се, што је тај иреадог поднет државном савету баї пред ферије. (13. Јуна) Сад, кад је ствар у фипансијском одбору, он he је тано разглелати.

Скупттниа се задововава одғовором госи. министра.

Бр. 616.
Мид. Гарашании иввестияац, чвта пзвештај одбора финавспјскон 0 предлогу sa вомоћ иребеглој браћін патој, који увићајућі нешобво стање пребегаих нородица браһе воја се аа слободу боре, предлаже, да нм се одмах и у гранщқама фпнавсијске могућностн номогне.

Миј. Смпьаниһ жели, да се тој сиротињи, гоје има у самом срезу влатиборском до 6000 дуиа и воја скапапа од глади, час ире помогне, јер се чекати неможе.

Миние. иредседии ириненује, да је виада ту вісһ ненто чнниа. Искала је извештај од началства о броју и изовном стану пребеглих иородица. Одоворено је: да их иза ирево 6000 душа, да су сви вешто у чачанском и вакевском, а веһнном $y$ ужичком окруту и да су различног стана, ва ир. бовег су стања оии који су у ва.ьевском округу, а лошији они у ужичком. Има их иетина й у том округу приличног стана, но веђи је део слабог стана. Iltо их има највнше у ужичбом округу, то додази отуда: што се ту осећају као вод своје вуhe, што се ту говори виховім robopos и т. A. Oкруг ужичии као сиромах ие може тај терет дуго споситш. Зато је писато началству, да шастане код општина, да вотпомогну бегунце храном ия котева и станом й да се власт договори с тамошњия одбором за потиолагање и прнзнатијим вудима од пребеглих нородица, водиво да шл се даје у новцу, да небй трнели освудвцу. Одговорено је: да за сад дуди ре трие осяудицу, јер је све урефено: но посде лесец дана оине освудице. Зато им треба иритеһи у номоһ. Кіад је Ауетрија до скора - читана 8 меседа - трошиаа на бегунце по 2 хиь. дук. дневно, треба й ми што ире да се одавовемо својој браћін у нужди.

Пет. Стефавовић палазн, да (ораһіл наmој, воја су иребегла на Босне и Херцегонине, вала щэо пре

номоһи, јер се ова немају куд враћати, - а то нам налаже и најсветвја народна дужност.
М. Гарашанин примеһује, да је одо́ор решио, да се што ире помогне тим қудима према нашем финавсвјскоя стану. Одо́ор није могао одрелити оволико или ополико, јер незна, с воликом сумом влада раснолаже.

Мин. председник одговара, да не влада ноднети скупштини предлог о суми која he се пздати, ако скушштина уевоји.

Ил. Јокановиһ наномине, да је тешко у злу добро очевивати і да су снлне шатне, које вуди тямо сносе. Тамо су прешли родитеви с 4 детета, а још незнају, гди су им ова итд. Најболе би бидо, да се те породице повуву из ужичког овруга у други ботатији, где је и храна јевтинија, која Һе им се дати из оншт. кошева и коју Һе држава општивама неплатитн.

Јев. ПІодповић видећи једнодушну вожу свупштине и вааде, да се сиротини помогне, моли да се е тия ускори.

Ал. Поновиһ напомиье, да би се иреб́егле породице јако уцвелияе, над би их власт повренула ив ужичког овруга, где они имају толиво сродвика If позпапива. Моли владу, да не узима у обзир преддог Јокановићев.

Спупштнна усиаја предлог ФVн. одбора по овој етвари.

Bp. 617.
М. Гарашания нзвестиад, чита извештај одборски о иредогу f . Јев. Пॉрууповиһа о становима оженених учитева и удатих учитевава као муав arotokoal map. ciges.

п жене. у истом се извештају вели, да је свима нознато, пако су ваши учитељи рђаво награђени и да им зато нетреба укидати б́сндатне станове ни у којем случају, тим ире, щто чл. 19. закона о основн. школама пмају ирава на то.

Мнење је одборско, да се преко предлога пређе на дневни ред.

Јевр. ПІолуповиһ хтео је, да се једном "речиспн; којем се учитељу и којој учитедиди има давати накнада за стан, кад нмају своју куһу. Дешава се, да они седе у једнол квартиру, а иримају накнаду sа двоје. Аруге им општине осноравају пакнаду за стан у таквим случајима. Зато треба занон да растумачи.

Стеван А. Поповић зна из искуства, да многе општине не тумаче \& 19. зад. о основ. пщолама онако, као што га је фннавсијски одбор протумачно, јер на више места нелају учитевци и учитеву особите накнаде за стан и огрев, кад су муж и жена, па имају од општине иаи од среза један бесшлатан стан. Требало би свакаво - на обзира на незавидно стање нашшх учитеља - оснгурати сваком учитеву и учнтеяци пакнаду ва стан и огрев, на ма они - вао зуж и жена - становали само у стану, воји пи бесплатно даје отытива най срез.
М. Тарашанин ограђује финанс. одбор, који није могао доносити решење, да ли се закон врши нии ве. Предлагач тражи измеву вавона ио одбор доноси о томе своје мнене.

 су іІ овако rope него п шандура награђені. Зато да се предлег одо́ади.
P. Алимии налази, да не треба давати накваде у случајима, кад учитевка нащусти општинсви стан, па оде мужу воји има своју вуһу иди бесплатан стан.

Скупштина уеваја одборско мишлеве но овом предмету.

Бр. 618.
М. Гарашания чита извештај одбора тинансијског и законодавног о предлогу г, Јов. Бошковића н Ар. о укинуһу трушкова полицијеким чнновницима. Одбор се у овом питању поделио на веһнну и мањину. Мнене је веһине, да се прево предлога пређе за сад на днсвни ред, почем he се скоро иредузети реформисане свију грана државне управе. Мнење је мањине, да се укину сви трошкови полицијским чиновницима нз разлога : што се реформе пе могу предузимати без прнстанва вааде, што се по свој прилидп неће псте предузимати на овој свупштини, што се трошковн нолицијскпх чнновника могу укルнути независно од осталих рефорама ; што су сресви и окружни тиновници за своју дужност врло доб́ро награденн ; што усвед новог закона о онит. самоучрави не морају често $y$ парод излазнти, што һе званичне послове брже свршавати ; што су у том обзиру до сад чпњене велике sяоупотребе й ітто је најиравщје, да свави жнви о свон a не о туђем трошву.
II. Ђуричвовић палаsв, да је предлог уместан: ${ }^{10}$ иршжеђује, кад поједини вуаи возу старешнну, треба да му и п, пате. Иначе за послове но sвапичној дужности пе треба пиаһати. Говориик наводи виие иримера, појшма довазује, ваво народ по то-

ливо дана и месеци ради на друмовима иаи чува граниду и живи о своз трошку, а капетан седи и прима своју плату. Где се врши државна служб́а, за поју је ппновник шаһћен, не треба народ ништа више да плаћа. За приватне послове нек плаһају приватни.
P. Tajenh: Сви дуди трсба да живе од своје зараде. Чиновници су добро награцени. Народ ради опште послове и из своје се гесе пядржава, а тивовник има и бсзплатан стан и пандура и коња, иа зар да му се још нешто плаћа? Кад он изилази у среа, у вашцеларији нико не ради. Има случајева, да кашетан веки неће ви четврт часа ла изиђе, докле не упрегне два кона п не поведе по два панаура, Да то је мнења одборске манине, т. ј. да сваки чиновния шлаћа што потроти.

Јов. Рајпииһ напомиве, да није баш много што чиновник потроші, веһ поред њега шха и вмет и биров и пашдур и др., те тано трошвоеи иреко годнне изнесу по $3-4$ хиб. гр. чарш. ва дочек мора се обично иараније све спремити.

Па. Стојановиһ примећује, да ниво шије против иредлога ; но одоорска већнна мисли, да треба причекати док се режормише пела уиравва струка. Ово је нав закон, воји се сал може решнти. За то је он за мнење манине.
M. Гарашании примеһује, да већина одборсва вије за трошкове ноандијских чнновнша. Министар је обећао, да Һе се иредузети оне реформе, иначе би одбор једвогдасно бно за уквдане тротвова. Ако
 сматрао разрешев од свог знења.

Мин. иредседник верује, да се радо усваја оно што шде па укпдања пздатава и плата. Но закон, о ком је говор, донет је пре три године, а то sa то, што је по етаром бидо злоупотреба. По данащнем закону не може бити онога што је пређе бивало. Пређе је било грдно много трошка, не зато, што је сам чшновник толико потропио, веһ што је ту јело $20-30$ њих о општинеком трошну. За то су пређе трошвови могаи износити и ао 10 хив: гр, чар. Данас је све ретулисано, колико се плаћа у име трошка за оброк, за коња и лр. И данае може бити злоунотреба, во и то само онда, кад норед вапетана још више њих једу на рачун општине. Но тада онштина не мора тавве нздатве шлаћати; а ако шаћа, пико јој пије крив за неразуменање закона.

Треба имати на уму, да ће среске старешине - кад им се укине плаћање трошкова - мање пзилазити у срея, алако не наһи узрове извинеша. И таво ова мера ноже ладо псиасти щротиву народвих интереса. У осталом овакво питање не треба од рамена решаватн. Кад постоји у законодавном одбору предаог о укинуһу вачелства и каво ои добро било, да стручна комисија ияради пројект о томе, воји 6и се пре састанка скупнтине поднео о једном од6ору свушнтинскоя, то би и ову стнар требало оставити до тог времена. Ako се укину начелства, онда he среске старешине бити то шіто су сад начелници іи онда he сама скушштина наһї да наі треба нешто вите даті, а не укпдати іІ ово што myajy.
M. Мидовановиһ: Ваада је учиннла моралну дужност, што је бранила полпцијскп кодегпјум. Она је a овде обеһада, да the peформе иредузети.

Но укидање трошкова полицијским чиновницима не смеће пишта тим режормама, већ их олакшава, За то нек се то сал реши.

Мин. председния обраһа пажну на умесни раздог г. Буричговића да се плаһају трошкови, кад приватви познвају власт. За то треба да се врати одбору, воји Һе псиитати, може лн оваво остати или не. С тим се неће ништа изгубити.

Сима Несторовић мисли, да једном важа ово пресеһи, јер је више пута у скупштннама ова ствар иретресана.

Скупштива одаучује, да се ово питане наново врати аавондавном одбору.

Cпрпетак у 1 час по подне.
Председких скуаиатике.
А. В. Јовановиһ.

## Cesperny

Ст. Д. Поповиһ.

> Подиисниці:

Bојив Радуловић, Сима Секулиі, Мил. А. Гаиниһ, Петар Катиһ, Ђурђе II. Ђоронић, Петар Ђуричковић.

CACTAHAK XLVII.
12. дедемора 1575. roдике

нрадсядalls
Димитрије Јовановић.
савमета

## ИА. Отојановић

За миннстарсвим столом : ирелселвпв министарства и министар увут. дела, министар градевина, цравде и сповних послова.

Почетак седнице у 9 часова нзјутра.

Као болестан одсуетвује Ранко Тајсић, на овупу имаде дововно посланика за решаваше.

$$
\text { Бр. } 619 .
$$

Секретар Алекса Т. Поповић чита протокол 43. састанка од 8. Децехора ов. год.

Сгупштина усваја протовол.
Ep. 620.
Милан Топаловић моли за петнајесто-дневно одсуство.

Скупштина одобрава.
Ep. 621.
Чита се интериелација Ниволе Крупежевића, Стенана Крстића и Димитрија Милетића, којом иитају щинистра грађевине зашто се пут СмедеревоМилатовачви не прави.

Пнтериелацаја упубује се одбору за модбе и жалб́е.

$$
\text { Бр. } 622 .
$$

Чита се интериелација Стевана Крстића, Крупежеина, Мидегића, Милојевића и Рајичића, којом нитају министра грађевине, вашто друга половива пута од Паланке до Крагујевца још трасирана није.

Министар грацевине прима интериелацију, но вели да пут није трасиран за то, што постоји шарпица иамеђу те аве општине, но онет ношто се бове са овим предметом упозна, одговориһе ивтериелантима.

Свупштина yпућује ову ннтериеаапију министру градевина.

$$
\text { Ep. } 629 .
$$

Никола Милосаввевић са још једанајест иосданива предлаже да судови општинсвн вздају и подписују исправе саужитељске.

Gкупитина упуһује овај предлог одбору финансщјскол.

Бp. 624.
Председник јавља да се прелази на дневни ред. Малу ии Гарашанин известиаац финансијског одбора чита иредлог министра фивансије и одбореко мишлене.

Пзвештај гааси овако:

## Народној Скушитини !

Бупетом за 1874, рачупеку годвну одоб́рено је 200.000 гр. нор. миншетру финанспје на повраћај ирихода веумеспо у васу државну утекли. Ова сума није бнла довоьна јер но гласу сравнителнива расхода за 1874, рач. годину при министаретву финавсије иалато је ия васе по тој партији по закьучењу рачуна 429.508 гр. и 16 пара порески дакле вите 222.508 rp . и 16 пара пор.

Овај вишав као ириход пеунесно у васу држанну ушавни, морао је из ове на основу вавона дотичним лицима или падлежателетвима вратити, јер у самој ствари пије ни щелстанао никакав расход, пошто су враћене само оне суме, воје су пеумесно у касу и ушле.

Па с тога част ми је предизити народвој скуиштини, да изволи ренитн:
,Одобрава се министру тнанасије, да иреко бушета у 1874 . r. издану иа гавве државне васе па повраһпј ирихода неулесно $у$ исту утекщу суму од 222.508 rp . і 16 пара пор. ставй у лріаавни
pacxod sa oвy ro, вace. ${ }^{\text {T }}$

КБр. 3969.
10. Сештемо. 1875 , г.

у Крагујевцу.
Министар quнarmoje, Коста Јовановић.

## Мнење одбора.

Одбор финансијсви добанио је книге из министарства финансије, из појих се уверио, да је ааиста сума, која се захтепа, нздата и да су се сдучаји, који се уизвештају наводе заиста у опој години дешавали. С тога таст му је народној свупптини предаожнти, да се владин предлог одобри.
28. Новемора 1875. г. Београл.

Иредоедмих одо́ора, Панта Јовановић.
Наосстиаау.
M. Гарашанин.

$$
\Psi_{\text {sanour }}
$$

M. Радовановић, Дня. Катиһ, Вујо Васић, J. Марковнћ, Адам Богосаввевић, Милщја Мияовановиһ.

Председниқ пита и скушштива усваја нишяење одборсво које је лонешено по вадином иредаогу. Бр. 625.
М. Гарашании ивнестилац финансијског одбора чита предлог минстра финансије и одборево мневе.

Предлог и мдеве гаясй овако :

## Hapoдној Oкупитннш!

Гад је окр. алекснначви Србкји присајулеп дошле су у сопственост нашег правитевства извесне земье у среау банском нстог овругя, а имено

у жестпма : Јарниду, Мелииву п околини варошице Бање.

Oд ових земака веаики један део уживали су и обрађивали више њих севана из оволних седа, а за то еу онет Турцима, док су они овај врај Србпје држали, давали десетак.

Сеьани ови остали су уживаоци шстих земава и после, пошто их је паше правителство добидо у своју сопственост, данто су й нему најпре давали десетак, а после, пошто је се десетак сауда у Орбији укинуо, плаћали су му годишње кирије по 4 гроша чарш. од пауга зембе, а по 5 гр. од косе траве.

Од ових земаља, ноје су реченим начинои правитеаству дошае у сопствепост, леада је известан део и под лугон неловосеһи му никанве користи.

Од ових земаља, на оспову највишег решења 0д 19. Деңемо́ра 1861. год. ВЕр. 2539, давате су на безплатво уживане за 6 год. сиромашния дудима ия окр. алевснначвог и иначе досеженицима, но то под условом да они буду дужни по пстеку шестогодишнен рона нсте земье чисте и пскрчене правитевству новратити.

Кад је овај шестогодишни рок истекао, и ове су земье уживаоцима њниим, из призрења на њнхово сиромашно сташе п даље на уживање нихово оставвппе с тим, да они плаћају годиmве варије но 4 троша од пиуга вемье, а од косе траве по 5 гр. чаршиски.

С погледа устанвог, екеномног, финансијског и с погледа пранчностн, министар финансије предложио је бпо месеца Септемора 1870 г. АБр. 6055

ондашној пародвој скупштини, те је она решила и намесници внажевсвог достојанетва одобрили су решење вародне скупштине : да се и једве и друге земье, о којима је сад било речи, првенствено без лицитације иродаду оним лицима, која те зем,ье и уживају и по ире проденсним вредностима на откуп за три годиве.

На основу овог највишет решења, воје је изашио 24. Oвтобра иете године, вембе о којима је тада решено и устушвене су у сопственост њихов"х уживаюца.

Но од времена кад је ово најише решење изашля па до сада, начелство окр. алевсиначког, ирема нзвештајима његовим од 28. Фебруара 1871. тодине К. : 541,10 . Јуна исте годиве К.Е 1747, 24. Августа исте тодиве $\mathrm{K} \dot{\boldsymbol{E}}$ 2228, 2. Септемора псте године К.е 2231, 15. Маја 1872. године К. 1234 и 1236 , од 31. Августа и 24. Октобра ове тодине 下Х 3093 п $\lesssim 10.285$, пронашло је још 14 гом, земаља, које су на папред спомепути начпн правитевству у сопттвеност доmac.
$O_{\text {д ови }}$ иронађених правитедствених вемака има их око 18 паугова и 1 и но коса траве, које уживају п обрађују приватна лица, зашто п они иравитељству пааћају од пауга по 4 гр. а од косе по 5 гр. ч. годипње вирије.

Осим тога од ових провађених земаға шма их ово 8 плугова, воје пиво не азорава те по томс ни иравитевству вс доносе ни једве паре хасве.

И једне и лруге од ових врона马ених иравитежствевих земақа вакало би иродати прве с тога, щто држави пе доносе ни тодито прихода, да се

њиме могу покриті и тропкови око управе сп ньма， а Aруге с тога，пто нипом на ви држави никакне хасне не доносе，а и једне и аруге јощ и с тогя інто нису＂равитељетву ви о，канве нотребе．

Осим ових правнтеьетвених добара ва．ьало ои продати и један плад у Бањи，који га држи под кирију Aтанаско Недељковиһ плаһајуһи ва то само 12 гр．чар．годишње．Овај плац вадало би продаті са равлога rope споменутих，а и с тога，ито бп он， ирема извештају начелства округа алегсиначког ол 1．Јуна ов．године ． 5187 требао опитини онамоињој за регулисање сокака п за дрвареду пијацу．

у цељи тој наређено је те су учињене и про－ дене нетих добара ；но ја сая дишлења，да се ова добра продаду，не као и она прва，процењенима вредностнма，пего путем лицитације，пошго he се на овај на甲пі，тао mто је и само начелство најавило， вшलе за внх кобити．

Ша зато част ми је предложити народној скуи－ แтини，да ова ияволи решитн：
－Obsamhyje ce anuистар कинансије ：
1．Да сва правитеьствена добра у срезу бањ－ ском окр．алексиначвог，која су у приложеном под \％списку означена，може путем лицитације про－ дати：І

2．Да повап од иродаје ових добара може унети у ванредин приход државнін．＂

A．E 6868.
8．Овтобра 1875．год． Веоград．

Mинистир фииансоје
M．T．Jанковнद

## Одборско мнење

народној скушзтини．
Ме申у зем．бама за воје је мннистар финансије под 8．Октобра ове године А．Е 6868 учинио пред－ дог вародвој скушштни，да се продаду путем ли－ цитације，пмају неве које уживају приватна аица но старом праву，а држави плаћају само годншну кирију по 4 гроша чарш．од плуга，а 5 гроша 0, косе тряве ；а нека опет，за које се у предогу важе да немају уживаоца ни арендатора．

НІто се тиче оиих земала ирве врете，које из－ носе 18 ндугова и 1 и но носе траве，одбор је учи－ нно приметбе госнодину миннстру，да неби онло празедно да се продају па лицитацијп，веһ да се ужпваоцмма по ироцеши уступе，као што је по ре－ шену законодавне власти ол 24．Оғтобра 1870．го－ лине учињено са земぁама подобне врсте у нстом крају．А што се тиче оних других земада，изно－ сећи око 8 наугона，треба да се сазна，јесу $A^{\prime}$ чи－ ста својшна државе，јер се то не види иа предлога， 0 чему је такоһе примећено г．министру．

Шримајуһи ове прияетб́ г．министар је пзјавио одо́ору，да узнма патраг овај свој предлог．

0 челу одб́ор овим и народву скупштину из－ вештава．

29．Новемора 1875，г．
y Beorpazy．

Ппаестияаи，
M．Гврапанин
Иреасеапия कин，0дбора Панта Јовановиһ．

Скушштипа усваја иишаене одбореко．

Bp． 626.
М．Гарашанин：Известияац финан．одбора чнта иредлог о допуши $\frac{82}{}$ ．закона Һумручког．

Пошто је одбор учинио на ово примедоу г．ни－ вистру，да овај иредог стоји у свези са другин пронисиза Ђумручвог усгројства тичуһее се превоза， то је министар финансије узео свој иредлог натраг да ово питане регулшше онда вад се буде пелокупно уетројеве Һумручво менало．

$$
\text { Бр. } 627 .
$$

Нзвестилац Гарашашин чита предлог мшшетра финансије в одборско миплепе．

Предлог и мишлене гдаси оваво：

## Народпој Скуиштини！

Из вредита на редовне непредвиђепе потреб́е целог иравитедства за рач． 1875 годину，има дасе нодмире следећи прелмети：

1．Hо авту министра иностраних дела 中К太 246 L плата и трошав агепције сриске у Бечу за лесепе： Abryct，Сештемор й Oвтобар ове године，о чем је у бушету за 1874．рач．тодину на нату нерсонала и трошкова само аа 9 зесеци ставвено бни 19．400．

2．Ho акту КЕ 3086 и 8088 ，лати оградској па нсшату аманета отети пзме申у Мајдан－ нека и Нереснице 28.941 гр．і 35 пара．

3．По авту К．⿺辶 3288，дати г．жиннетру уну－ трашњих дела ша нсшату транантве аустрщјске
 алевснцачком оА равбојника отета 35.756 ．

4．По авту К．Е 3294，датн пошти Gеоградекој на псшату аманета отети 0,1 раббојнива нзме申у Мајданпека ї Нереснице $380038^{\circ}$ тр．

5．По акту К，2585，дати ношти београдској ва псплату аманета，који је при истој пошги упро－ шашћ้ев 2567.

Норед овог главно казвачејство на мање по－ требе，које се чорају иа редовни непредвиђ，ени из－ датага чинити，издало је од 3．Јуна до 20．Августа тек．год． 50.054 гр．и 7 пара．дағле свега 140.000 гр．nop．

На гако је овај кредит пзцршвен，то је нужно да се исти са оволивом сумом повећа из тотовине државне касе；и за то имам часг иредложити ша－ родвој скушштиии да изволи решити：
„Одобрава се министру финансије，да из гото－ вине државие васе може пздати 140.000 гроша по－ реских на увећане кредита，одрефеног на „редовне непредвиђене потреб́е＂и то поред сума，која је бу－ петом на то име за рачун．1875．годину одрефена．＊

## КјЕ 5576.

10．Сеиремора 1875．г．
Крагујевац．

> Man\#etaן कананешje

Коста Jовановй．

## Народдој Скушнтияи！

Одо́ор финансијски расмотрно је иреляог ми－ нистра синавсије，којим тражи，да може нз гото－ вине државне васе пздати 140.000 гр．пор．на уве－ Һаве кредита на „редовне непрелвидене потребе ${ }^{\text {в }}$ за 1875．рач，тодшву，па је пашао，да треб́́ одо－ орнти издатве у тачкама предаога нод 1．， $2 .$, 3．： 4．，и 5．нзложене и то：

1．На паату и трошкове срисвог sастушвива у Вечу 19.400 гр．пор．с тога，што је на ово，само

за 9 месеци ставвен предит у буџету аа 1874. поји је због распуста нар. свушштиве остао да важи и за 1875. год., па сад се ова сума тражи за остала 3 месеца 1875. рач. тодине;
2. Тако нето треба одобрити издатке у тачнама иредлога под $2,3,4$, и 5 , којп скупа износе, 70.545 rр. и 23 паре пор., и то с тога, што по закону аржава јамчи приватним за аманете па пошти упронашнене.

За пснлату оваких ивдатака, који се по завону учинити морају, ставьа се сваке годиие у буиету кредит нод називол "ва неиредвиђене ррдовне потребе, ${ }^{\text {- }}$ и по томе и ови нащред споменути издатци требало би да падну па терет овог кредита, који је за 1875. год. рач, износно 200.000 гр, пор. Али како јс, по гдасу иредлоға нивнетровет, овај иредит за 1875. рач. годину сав изцриьен, то сад не остаје ниита друго, него да се у речи стојећи иадатци одобре из готовине државне васе, којп укупно износе 89.945 гр. ІІ 23. пар. пор.
 пор. за гоји се у иредаогу каже сано то, да је учинен на разве заве потреб́е од 3. Јуна до 20 . Aвгуста ове године, одо́ор финансијски држи, да се не може у решавање о овом издатку уиуштати дов се о ннжа не поднесе доста тачан преддог, у вом Һе се именовати нотребе, на воје је и сума колино је на коју пздано, ваједно са правдају һим раздовима. O овоме је саслушан и г. миншстар шнианије.
15. Октобра 1875. г.
y Веогряду.
Шанта Јовнвовй.

М. Н. Тераибзшиһ, А. Катиһ, С. Несторовић, Навја Ђ. Макеимовић, Bујо Bacuh, Міл. Миловановић.

Јеврем Марковй тражи објапнене односно оних дее хньаде шет стотина шестдесет и седам гроша цор. упропашһених у попти београдсвој, за пто вели Аржава ла плати, а не очај ко је учропастио, - не внди да се то оиравдава чиме год, нитй да има о томе тачног рачуна.

Панта Јовановпһ објашнана да је држава дужна да шатй све ово што коме на пошту нестане, јер држава свакоме трађанину за то јамчи о свима овия недостатцима а одбор се је вели из акта уверио да ностоје, за то се п морају платити, а доцније ако се има од вуда, ово се навнађава од разбојнина ї осталих криваца.

Јеврем Марвовиһ онет шита за оних 2567 гр. нор. јер вели нису однешени од разбојника, но украдени у пошти београдској.

Панта Јовавовпһ вели, опет да мора држава НАатнти,

Миинетар графевина, заступинк министра финансије вели , лa he донети авта, ия којих he се видети да еу новци доиста поврадеши и да се чини нетрага.

Jempex Mapsounh веаи односно оне утрошеве суме на агенцију у Вечу, да је мишлење његово да се та сума не одобри, јер ако се ово одобри онда треба да се іl остале суме одобре, које су у време распуега спупштине учвњспе.

Mittreтар председии ваде дя ғ. Јеврем saборавва да је опај лањскн буиет воји иије решен, иропао вроз евушштину јощ у 187/4. год. у Kраryjemit ito toate je ce бyдетy il areнција у Бечу इстановида, й да сад то пвје нова cimap по редопва


но бущету, само нто нпје у првој години за целу годиву сума рачувата во само за 9 мосеца а одма идуће године пуна плата за целу годину.

Јеврем Марвовић: Ако није то бнло опредсвено, онда није могда влада ни расиустити скупштнну, а скушштиа може да ради шта хоће.

Министар иредседиик вели да је распуштане скупштине уставно право ваадаочево, и о том нико не може снорити, у осталом не стоји разлог г. Јеиремов да се поводом распуста скупштине нише нлаћа, но стојп разлог његов који је мало пре навео.

Јов. Бошковиһ подпомаже говор министра иредседнива, а у нсто време изјавяује да је нишлене одо́ора умество.

Ђоровић иримећава да се ово дело врати одбору, да сва авта ирибави о томе боже размисаин и онда да скупштини на решење поднесе.

Нанта Јовановни товори да нема места иримедби Торовиневој. Министар је вели издао новце іи ово се мора одобрити, а што се тиче суле од 50.054 гр, и 7 пар, нор. одбор пије успојио, док се тачаи рачун не ноднесе, у осталом морају се вели платити и они покрадени новщи у пошти, а и они утротени па агенцију српсву у Вечу.

Председния пита, је ли свупштина довояно обавештена.
 оА оних 50.054 гр. І 7 пар. нор.

Застунник миннетра өннансцје, министар градевине одговара да Һе о тим шондима поднети навештај гданно казвачејство, воје је рачуне годашње

свриидо, и која се сума подмирује из суме па пеиредвиђене трошкове за 1875 . год.

Панта Јовановић одговара Ризвићу да је сума $0 \wedge 50.054 \mathrm{rp}$. и 7 пар. пор. учињена на разне мање нотребе од 3. Јуна до 20. Августа ов. год. да се у решавање одо́ор не може упуститй дов се рачун не поднесе вао што је вапред назано.

Председник пита и скупштина иајавьује да је дововно обавештена, и за овим пита усваја ли се инилене одборсто.

Скупштина усваја.

## Бр. 628.

Нзвестнац Мијанло Радовановиһ чита иредлот министра финанспје, за тим одборево мневе.

Шредлог и мнење гдаси оваво:

> Народиој Скуишттии!

Буцатом за опу 1875. рач. годину одређено је ва издржаване аржавних шитомаца на страни по свима струкама 192.260 гр. пор. и од ове суме г. министар проснете и цркнепих дела ири раснореду њеном на појсднне струде, олредио је па пзаржаване питояаца финансисве струке свега 26.400 гр. норесвах.

Поред ове суме, гоју је г. министар просвете и црьв. лела распоредом одредно, утрошено је на изаржавање шแтомаца Финаш. струве још 1292 гр. н 13 нар. пор. Оволиво јо више утрошено с тога,
 вемора 1874. год. АК 6644. држанном нитомду Мйjaнду Byjuhy oд 200 на 300, давае са 100 талира новпшено баагодејање, и што је по решењу пстог

министра од 4. Јунат. т. E.е 1278 Фннан. питомцу Кости 'Њорђевиһу на лечеве ногу дато 700 кр. пор.

усаед тога министар финансяје нма чает иред- $_{\text {со }}$ дожити народпој скуиштини, да изволи решшти:
„Одобрава се щнистру тннансије, да може 1292 гр. и 13 пар. нор. што је у рачун. 1875. г. на издржавање државних ивтозаца тннан. струке више утрошено, пего што је на то аа исту годину одрефено, ставнти на терет готовине државне касе 3а ову 1575. год. рач

## AK 5583.

20. Abryeta 1875. roд. Крагујевац.

Mumerap omeancuje
Коета Јовановић с. p-

## Одбореко мнењө.

Одбор фннанспјски расмотрио је предаог г. министра \&инансвје, којим тражи, да агу се одобри нздатак у 1292 гр. нор. који је учннен у рачун. 1875. год, на пздржавапе државни пштомада фин. струке ирево суже, која пије ва издржанане истих нитолаца одрефена, - па је мишлена:

Да суму од 700 гр, нор, sоју је речени министар ивдао пнтомцу Кості Борђевићу рад леченв ногу, треба одобрнти, јер се то нзвнњава случајем болестд, која пздатак оправдава. А тито се тиче onor арутог пвдатва, који проналази огуд, што је мпнистар питомду Мпјанау Byјйу повеһао благодејање од 200 ва 300 тааира годшшње, одбор ве налавн 82 овај вншак издатка опрзвлана, јер по

аавону министар није могао да повишава благодејање, кад на то нема одобрене суме.

О овоме је саслушан и г. министар тинансије.
15. Oвтобра 1875. г.
y Beorpaдy.
Нредседник фікан, одоора Панта Јовановић.

## Нзясетияаи,

## M. Радовановнһ.

ч.аввови :
М. Н. Терзибашић, Вујо Васић, Дшмитрије Катић, С. Несторовић, Иаија Ђ. Максимовшһ,

## М. Мидовановаћ.

Заступии зинистра фннанснје министар граЂевине вели, да је бивши миистар по овоме делу сасдушан, а не он, и зато вели да ои требало иреддог овај усвојити, јер питомци нису снабдевени са онолико колико би требало, но зиве сиротно и оно нто имају једва купују леб.

Мнлија Миловановић, не валази да има овди оиравдања, јер министар има право да се креһе само у кругу бупета, и чим то ирекорачи, он је погазио завон.

Застунии министра финансије министар граЂевина вели, да он незна вако је и шта бив. миниcrap вазао т. ј. је ли пристао нди не.

Панта Јовановиһ каже, да је министар остао ири предлогу да се одобри, а најпосле наво сіууіштина реші.

Министар иредседния држи, да свупштина иредходно узме у обаир то, да ова сума није употребьена на неку политичъу цељ него на пздржане једног патег шитомда, треба денщти веаи намеру п

цеж ондашњег мииитра, на по томе решавати, а цеб његова о́иа је користна и племенита ; најзад рече да треба ово усвојити.

Панта Јовановиһ вели, да је одбор руководио закон но коме се кредити бупета немогу ирекорачавати, али скупштнва може као заководавно тело да реши да се ова сума одобри.

Вурђе Торовиі пита чије то син штто је био питомац.

Јев. Шолуповиһ вели, ношто је министар буџет прекорачио то нека он ту суму и нлати.

Председник ставда на гласање, ко је за преддог наддин тај нека седи, а ко је за одборско мищлеше тај нека устане ; већина устаје. - Дакле свушштннско је решење, да се мишдење одо́орско усвоји.

## Бр. 629.

Председник јавьа, да су на реду предмети они који су у законодавном одбору свршени.

Пзвестилац Илија Стојавовић чита извештај о укинуфу началства.

Извештај гааси :
Народној Скушитини!
Законодавни одбор сравнио је предлог Милије Милонановиа о укинуһу началства, са иредлогом Илије Стојаповиһа, и у гдавноме нашао, да се ова два предлота у основу слазу и да их одбор усиаја. Но кано за формалии иреддог о преуетројству уиравне власти потребује времева п проучавања, то од. бор налазқ, да скупштина реши й шрепоручи влади да ову ствар узме у озбивно расматраше и формадан преддог сиреми аа идућу скупптину. Мефутнм

да бв овај вдадин иредлог као важан, бно што боде саремяен за скупштину, одбор је иишлења да се још на овогодишној скупштини изб́ере један одбор, воји Һесе па месец дана пре састанка идуһе скушштине у месту скушштинсвом састати и овај од владе формални поднешени предлог, као и остало што буде наменено прстресу скупштине, исиитати и скупштини са својим пзвешћем поднети.

Но ради лакшет извршења намереног иреобраааја одбор мисли, да би требало препоручити влади, да одсада места началника и номоћника, гоја ои се упразниаа не нопуњава до решења овог формалног иредлога.

На ово је дао пристанак предс. мин. министар унут. дела у име владе.
8. Депемо́ра 1875. г.

у Београду.

$$
\begin{aligned}
& \text { Нрелсеанан одора, } \\
& \text { I. J. В уковии }
\end{aligned}
$$

Ипвестиани,
Иаија Стојановиц.
Чаанони:
А. Магиһ, Рака II. Кукић, М. А. Гяишић, Ран. Б. Тајеић, Петар Катић.
Сима Несторовиһ у корист щредлога говори, да су началства непотребна, да су она само потребовала вад је попис војске од нихове стране био и поиис कудетва, а сад пошто је ово ирешло у рукама бригалира, то смо начисто да нам не требају. Треба да се пажња обрати на приход и расход државни и да се тражи враће, ирече и јевтиније суђсше. Народ мвого плаћа, ов плаһа, учнтеља, свештенпаа, адвоката, чиновника, новлнара, скушштину і све.

Зато треба укинути началстиа. Сало да се укину науалиици, номоһници и севретари, па је онет вароду од веливе важности и олакшаһе се по мидиона гроша. Противан је мишлеву одбора да се остави за идућу годину, но да се сад реши, а влада само да щромисли шта һе с тим вудима.

Миаија Мидовановић вели, да је иредаог јои прошле скушштине нодвешеи о укинуһу началства, но остао је нерешен. On се радује што је вада приетада да се укину началства, но песлаже се са мишлевем одборским, који ову ствар одазке за иayhy скушитину. Ништа вели, не смета укинуһу началства да се сад одмах реши, јер be се томе више иомоһи, да се пиди ла је се администратнвна управа повазала пиштавна. Дешицит је бно од три милиона нрошле године, а кад би се началства укинула, која троше три милиона, дефщцит би се изравнао. С тога је мишлена да се одмах начадства укину, а влада да подвесе иредлог шта he битн с тнм чиновницима.

Сима Милошеши, чуди се зашто су предлагачи далы предло за укинуће пачалства, вад и началници имаду отроман посао, вели : ето начланив Сарић ужички, кога је чича Данило вратио за началника из пензщје, пројурио је вао муна кроз онамошве срезове, а нарочито вроз срез рачански и златиборски голорио да се не бирају попоїи во вуди ирости непислени, лемдодеаци, вао да се у свупптини оре, дакде ето вашго су дотребнй да агитнрају ири ивбориза пародиих носаанива.

Јоваи Демитрјевић иримеһава на говор Симе Несторовића као да чиновинци нису вуди овдашњи,

да шнсу наша браһа, сннови и народ, и да не шлаЂају данак. Ои веай све што народ подноси то в чиновници нодносе, и нема разлога ниједног да су чиновници штетви. Но овди се види да је ово рупене, воје он не одобрава. Народ није посдао посданина да руше, него да подижу и утемељавају, и доиста народ то неһе дозволитн.

Панта Јонановиһ одговара Милији Мидовановиһу да није никад постојао онај дешицит од 3 милнона, и да је буцет у равнотежи био. То казивање негово тврдио је са буветским циярама у 1874. тод. но коме је ираход бно од $35,035.000$ гроша а pacx0д од $35,031.983$ rp. поресв. .

Адам Богосаньенић: Кал сви ми приянајемо, а и вдада признаје да су начедства ве потреб́на онда је сваки даяи говор издишан по треба с места начелства укинути, а чиновницима но једну годишњу наату нздати и одпустити их.
М. Смибанић слаже се са мишденем одоровям а у неколико и са говором Адамовим с тим, да у извештају одборском дода што шије калато да министар овия чиновиицима до идуһе године класе не даје, а с тим може држава да се оптерети. у осталом машлена је да се пачелства укиву.

Аксентије Ковачевић признаје да треба начелства укинути алй ведй да је одбор то руководшдо, што је онакво пввешће поднео, што у свим нашия законина стоји свеза тих полицајших ваасти како ђе дужноет вршити посебице, а како у оптте. Дакле кад ои се то ваједаниут иресек 10 овда не би се знало пити могло ма пита вршити. Oво је рувоводидо одбор, да оважво мишлеве лонесе, на шта је

министар пристао јер у начелству има одедења, инжинирска, казначејска, довторска. Све то треба иоделити и о томе размислити добро, на постаиити на место казвачејства, инжињиретва која су вам потребна нешто ново у имену које ои те дужности примило.

Министар иредседник говори да се од неколиво година јавда мишлење да се упрости администрација, као н. џр. да се укиву начелстиа. Господа, која су износниа овај предлог довазивала су ди је ово надлежатефство излишно и да само отежава вршење иравице. у овом духу појавио се један предAог и на овогодиињој скуиштини, и кад је у одбору иретрешеп, доиста и он, г. линистар нашао је да о њему треба озбивно размишьати, јер се не може тако на један мах изчупати један точав из државне машинерије не заменивии га ничим а да не буде пезгода у уирави, па с тога је иристао да се један одбор на један месеп дана ире састанка скупштинског састане, а ноднети се имајуһи щреддог од стране ваде о реформисашу управне власти преради и скушштини на решење поднесе. Зато моли посдапине као разборите вуде, као свесне ваступннке народа да на овоме не нагину, но да се усвоји мшшлње одо́орско, као што се је вдада об́еһала да he но преллогу олборовом учинити.

Нетар Турвчеония са разлога тих што бщ мање расхода, мане формалности и мане чивовника бнло, а ирздружујући се говору Симе Несторовића, мпाIлена је да се пачелетыа укппу.
Г. Буричковнћ превидав је вине пути у говору, но кад ои ретено да се и дале гонори онда Ђуричเкоић рече:

Скушштина има ирава да реши оһе ли се начелства данас укинути, а влада после нек доноси предлог.

Др. Ризнић незва одвуда долази та бојазан ако скушштина сал реши да је то страшво. Све што свупштина реши то није закон док Књаз не иотнине и тако не смета да скушитина реши да се начелства укину, а влада нека лоноси пројект доцније, иа ма бнло и аругој редовној скупштнни но за ову другу тодину да је неизоставно.

Илија Стојановиһ известилац законодавног одбора вели: Ја држим да није жека народне скупштине, да она доноси саsо такна зав.ьучења која се остварити не могу. Зна се да је за сваки закон нуждан приставак владин. Пристанак владин по мишлењу одборском о укинуһу начелства врао је добар ; јер установа окр. начелства није мала то је један стуо државни који млоге дужности врши. Те дужности на случај укинућа треба да се поделе меһу среским или окружним судовнма пли штедионнцама нди бако било, природно је, кад се нешто руши треба знати чиме га ааменити ваља. Свакојако мищвење је одборско овди вајбоље које треба уевојити. Ииаче нема те владе воја би могла друкче пристати и пзвршнті.

Новак Мидошевић подномаже говор Симе Милошевиһа й Милије Мияовановиһа а не усваја раздог онај ако би се начелства укинула, да Һе стати државна машинерија. Мишлеша је да се вачелства укнну одмах, а тиновници ва други посао ушотребе нл у пензију стане.

Живко Чолић слаане се са г. мипистром унут. дела, јер вели да је велива слобода дата, на нема
a0 Aa cтuma, ннaчe he cвe moryђпи byди дa cupeчавају и гнаве сиротину.

Јеврем Марвовић вели: Кад п скуиитина и влала пристају ла се једна уетанова реформише, онда је та установа сама ссб́е преживила, п кад је то тако, онда не трео́а млого товора. Да је државна машинерија као што треба Арутче ои се сриека држаня у овим приливама појавила. Допло је време да Сроија поһе болнм путен, а нана је дужност да јој дамо тај бо.би пут. IIто ире то боље. Немa вине оклевања. Обазрпмо се па прплике. Време и свет нас не чека. Питање овди вије о потреби ид не, но скупштина да репи да се укину начелства, а кад се укину с тіме да се samene, II то da ce y најкранем року опредеди.

Jевр. Hо.дуповпһ у подужој беседи доказује да треба начелства укннути, но иресећи то најеланиут као інто неки траже пије савесно вити эожно, но усваја мишлење одборско да се предлог идуһој скупптини од стране вдаде поднесе.

Никола Радовановић признаје потребу да се вачалствя укину, али нетнспути их на једанпут ни то није можно, nomто су началетва многе до сaдa дужвости врппла. \інплења је ла се усвоји предлог одборски, $и о$ коме he ce јелан одоор на јодан месед дана пре скупштине састати и рефоряу о свима управиим властняа саставити.
 qaserba jep jece ona morpeбa jom aa *iteora кнesa Михавла појавила, по протвван је да се то сада укине п придруалује се мишлену одооорекон. Оп вели, бапा да се то и еал рени, те валале нема која бн иаврнияа и сматрао ои ту вАаду ва елаоу.

Миаан Пироћанац чуди се како је могла ова ствар оволиву дебату према мишлешу одо́орском да нзазове и нему се чини да су началства оволика и овако уређена сувишна, али ла се онет не могу тако једния антом зорисаті, а да се пзбдиже пеорредели, ко te и како досадану дужност вршити. Срушити једву установу данас, а сутра кајати се тешко је и пезтодно. Овди пема раздога ни једног воји би скупштину овуражно да овај иредлог одма коначно решs. Каже се: һуприа ша супом путу. To је празна чраза, то није никавав разлог. Каже се : пзлина су, то може бити, али није још локазано. Останимо се вели, овакони неумесни разлога и сложимо се да екушштина донесе решене споје по мишлеву одборском. Оспу овога г. Пироһанац, нанео је ва пример ивборе свршене ири бирању гметова и одборника у Ћуирији и Веограду каво је мучно вршити закон који је на чринку руку нгдат.

Алекса Попови, питане о увинуһу началства повдачи се од две три године и све су вадде об́еhase, али онет је остано по староме. Ко јамчи ін за ову вдаду дa he остати to године. Зато је милења да се сал одма ово питање рети.

Bор申е Милетић тражи да скупштива закључи 0во, да вдада буде дужна оджах иредувети иреображај адмшнистратнвві власти \# поднети шлуһој скупштий иредлог каво да се престроји, тако да се укппу началства и на кога да се иренесе вихова радна.
M. Мидовановић у подужоб својој беседи донавујућн ненотребност началетва, сводї свој говор


да нема иишта, онда нека се лонесе решеве да се началства сад одма укину. Ааи аво скупштина доиста жели да началства укине, и да јој се ова жежа оствари, она нека усвоји миидене одборско које је и влада одобрида, а да је ово доиста овако тврди чл. 58. уетава земаљског.
Н. Крупежевић вели, ја не мислих да је све једно, ако се сал реши да се пачалства укину пли не, него пека сада скупштна реши да се уквну, па влада нека п не прими, онда је то , дојака морална добит, да народ зна до вога је крнвица.

Председник нита и скупитина одговара да је дово.бно обавештена.

Председвик изјаввује да жели постанити шитање, да ли пристаје свушштина да се преддог прими у начелу па ирема томе да се по одборском мнену одрели комисија, која һе да састави иројект о томе.

Ризниһ пита кад the се одбор изабрати и колико he дица у томе одбору оити.

Минастар председник предаляе питане овако, ко је ва одборско машлене да паже , за", а во је против нека важе „против."

Председник каже, кад би се оваково питање предложнао, ложе бити да би неко и иротиву свог уоеђева гдасао, пошто и одбор не каже да се иреддог одб́ада.

Сима Несторовиһ веля, предлог је а укпнубу начдлста, сад у начелу да се реши, да се вачалства униту, - па онда оно друго што иредладе одбор.
A. Ковачеввһ говоре о реду иитана он веля, одбора је мнене за ред, а ред је вдуч за реша-

вање задатака и одбор је мнења да се началства укину, али је зислио шта требіа на место постојећег ноставити. Зато је у договору са министром унутрашњи дела и донео своје мишлење да влада изради формални пројект по чл. 58. устава и скупштини ноднесе. Давле то је ред и он држи да је сваки за ред, и ко би био против реда значидо би анархију.

Јеврем Марвовиһ ограђује се тога говора Ковачевићевог ит тажп да Ковачевић узме реч натраг и да објасни шта значи то анархија.
М. Гирашанин тражи да скупштина гласа најире уопште да ли налази да су началетва потрео́на или не и да ли да се одмах увину или по шредходном каком споразумлењу.

У оволе нотномаже г. Гарашанина Јеврем Марковиһ, Мия. Милонановиһ п Дия. Балаитски. Oвоме питану беху противни, председния министарства и председиик скушштине, и вастаде песпоразумлеве. О питаву говорише још Стеван Д. Поповић сещретар. Нетар Буричковић, подиред. Ал. Здравковић, но при свем том вије се могло нађи ивласка. Гарашанин, Марковии и Миловановнһ, вище пута своје говоре повтораваше. Мия. ГАишић управба питања на прелседника, зашто ствар не оправи но све више у збрву доводи. Најзад министар председник учини
 да се предлог прими у пачелу тај нева каже „за,* а ко је против нека каже „протия.

Сіяупштина прастаје на ово питање, гоје нлада преддаже.

Председник станьа шнтање па гасање.

Гдасало се поименце, 109 гласало је „за" а 5 "протие."

Дагле решење свупптипско је ово: , да се преддог уеваја у начелу."

Председник ставља друго питање: ко је за одборско мнење што се тиче начина пзвршења самот щредлога, тај да каже „за, " а ко је за Милијин иредлог да се одма укину тај да каже „иротив." Тласане је опет бияо понменце, 106 тасало је „за," а 6 „против." Дагле скушитинско је решене : „ да $^{\text {п }}$ се постуии по одборсвом мишлењу.

## Бр. 630.

Чита се интернелација Симе Милошевића на г. министра спояних послова зашто Турци прелазе у нашу страпу н стову плачъају, да ли Турцн желе јевропски мир и оћемо ли се и ми држати политиве ове вао и они.

Мин. спобни послова прима интерпелацију на одговор.

Састанак је закқучен у 1 сат по подне п закаsан за cyтра у 8 и по сатн.

> IIpeлсомикк,
А. 'В. Јовановић.

## Cexperap

Ид. Отојановнц,
опуномотвви потпиониці :
Петар Катић, Сима Севулић, Војин Радуловић M. Л. Гашшић, Ђурђе Ђоровић, II. Буричковић.

## CACTAHAK XLVII.

13. децеибра 1875. год. у Беөграду.

## предомави

Димитрије Јовановић.

## cerpetar.

## Стева Крстй

ЗА министарским столом, мииетри: грађевине и правде. Доцније долаве председиия министарства \#1 министар сповних посаова.

Састанак је отворен у 10 часоня ире нодие.
Посланика иа скупу има 104.
Нису дошаи: Р. Тајещн воји је болестан, М. Кујущщућ й К. Атанащковић.

Поштя протокола пе б́еше да се чига, то се прелази па двении р戶л.

Бр. 631.
Сежретар Ник. Крупежевић чата иредаг М. Пぃ-
 поступна.

Ууућује се одбору завоноданном.
Бр. 632.
Секретар А. Т. Поповић чнта иредлог Боровиһа о томе, да отац кад има четири снна, иди потомака да се ослободе двојица од пааћанд данта.

Упућује се одбору финансијспом.

$$
\text { Ep. } 633 .
$$

Cerperap A. Поповй чाтт Һредлог Herpa Oreфановиһа й Aругова, о томе, да се она тачка у вакопу укине, што вели: „ако украдена ствар цређе у треће рупе, да је ирави сајбпја одузети не може."

У пућује се заководавном одо́ору.

## Ep. 634.

Секретар Стева Крстић чита предлог Уроша Кнежевића й другова, о томе да се бо.ье протумачи вакон, у оном смислу у коме је и писан, а то једа се порел друмова оставља по три хвата, за обшту потребу.

Yiyhyje се законоданном одбору.

$$
\text { Ep. } 635 .
$$

Секретар Ст. А. Поновић чита интернеладију P. Драгојевића и другова, којом иита министра граЂевнне, колико је новаца свупвено за спомен Кнеза Михаила, гди су нонци и кад Һе се споменик градити.

Министар прима да на исту одговори.

$$
\text { Бp. } 636
$$

Секретар Ник. Крупежевиһ чита интерпелащију Јечрема Марковиһа в Терзибанића, упућену па мипистра граћевнна, којом питају, зашто је по трећи пут мерена жекезнича ируга, инжињером Нонсеном и то онако неправилно.

Мишистар прнли, да на ну одговори.
Јеврем Марвови хоће да ту се на интериелацију тачно одговорін.

Министар грађевнне није иротиван да се тачно нввнди, но наводи, да је тај рад неправщдно учињен једним инжтниром, који је већ сад одиуштен ив саужбе.

5p. 637.
Секретар Ст. A. Поповaһ чіта уzаз Његове Cвe-
 нансије, да поднесе предог, да се извесним доставдачина, у име награде пзда но нодовин од оних

сума, што су вод београдског ђумрука у име вазни "а јесиап.
$\mathrm{Y}_{\text {пубује се финансцјсвом одбору. }}$ о
Бр. 638.
Нзвестнлаң закоподав. одбора Ковачевиһ чита: На састапку од 3. Децемора скупштина је щретресала иредлог Нлије Стојановиһа о измени ча. 60. и 75. зак. о старатеьетвима, на пошто је прево иямене чл. 60. ирешло се на дшевни ред, а иреко измене чл. 75. није се прешло с тога што је одбор донео овако мнене: (чнта) „Женндбу и удадбу пу• пиле, поред стараоца одобрава још и општинсви суд. * Па само да буде то, да о женидои и удадо́и пунияе решава т. ј. даје им одобрене сам старател, тако је враћеи преддог одбору, да га наново иретресе, и одбор је усвојио мнене оших посланика, који су поднели тај предлог, да се пушия жкне или удају без да се тразли одобрење и општшнcror суда.

По тозе имао би овај чл. 75. зак. о старатељству у аругој тачки да гаиси оваво: 2. тачка при женидби и удадои пупила, нужпо је само одобрење старатева, но овим се не мења \& 150. грађ. зак. Aадде вужно је само одобрене старатеба и више нивога.

## Бр. 639 .

M. Петроинћ није за тај предлог, јер вели: да је у селу общчај да се даје новац левојци иа би у томе сам старатед гаеда да се корнсти, во он је да се пінти поред старатека и општинскі суд.
II. Gpehковй sato je, да се пита старатев савет сродника, јер иише верује у савет сроднива но у старатеља.

Ковачевиһ, члан 75, а нарочито друга тачва стоји у свези са јот другим наређењима занопа о старатежству, а нарочито са члан 94. и каже, ово је предлог скушштии, а влада ће после довети формалніи пројект, пако he довести у свезу са осталим законсвим шаре申енима, зато је одбор и донео оваго мнење.
А. Поповић, у проплој седиици ми смо уб́ецени да тако треба узаконити, а што је се одбору врећало, то је рад тормалиости.

## (पyје се, усваја се).

Председник, вад се пешто хоће да се усвоји, треба да се зна шта је, у предлогу се захтева само одобрење старатежа, за удадбу вли женидбу пушиле, а у закону старатељскоя има велики последица од тога по чл. 113. кад се ожени пли уда пушиа, по одобрену старатевског судије онда је та пушиа одмах и пунолетна, а сад ако се то изостави да судија неодобрана, но старатеб само, онда не да нсярсне друго питање? Да ли се у таком случају сматра за пуноветну и да ли може да располаже, по закону са имањем, као пунобетна, зато је најбоље да ношьемо вадди на оцену. Јер има вшше нарецена које једно с другим треба довести у свезу.
М. Мияовановиһ мисли, да није онако вао што важе председвнг, вад старатеж то одобрава овда он јамчи аа пушиду својим иманем, стога је за олборско мневе.
A. Ковачевиһ, по граһаневом зякону вна се вад се постаје пуповетан, а старатељски судија ноже давати имаве ожененој пушнии у договору са ста-

ратевом псте на уживање, али отуђвати ве може дов пушила не постане пуноветна.

Председиик, чита ча. 113. и 114. зак. о старатежству па пита, жели ли спупштина у начелу усвојити овај шредлог, па носле hе вдада ноднети формални пројевт.

Скупштина усваја у начелу предлог по одборсдом мневу.

Нредседник, овде у неводньо одборско мнене допушава сам предлог, а у неколико од предлога одетупа.

Ковачевић, одбор неодстуна од иреддога само се нисмо добро разулели.

Нредс. разумодисмо се, но моде неко да усваја сам иредлог како тааси, а неви одборсво мнене и узима обоје као једву целину и поставьа шитање овако: ко је за иредлог по одо́орсвом мнењу, тај нека седи ; а ко је против, тај нека устане ; свін седе.

Дакле усваја се по одборском мнењу.
Ep. 640.
Предс. јавьа, да ижа једаи предлог претресен у Фин. одбору и позва известиоца да чита, предлог ratach:

## Народној Скушнтини!

§ 23. закона о чиновницима rpaljaвског peas, (Збор. ХVII. етр. 14.) стављене је у дужноет чиновницима пзрађпвати у месту й оне посаове којш ім се особено буду предавади, без да тиме задобију црано ни особиту навнаду.

Ааи неки од чиновнива нао і чравтнгантима који су на дојакошњим народвим скупштинама ра-

дили у месту стенограшске и остале канцеларијске послове скупнтннске ; ириали су нагрдду ия васе државне по одауди скушшиине н одобрењу мннистра финансије ; а ако су овај посао вршили ваи вруга нихово обичног рада, онда су примали поред Апјурне и подшоза, којим по закошу прниаа као п осталим чпновницима ио званичној потреби јони и номенуту ваграду, дакле две накнаде за једаи исти носао.

Oва одлуга свушштине, на основу које су ове награде нздавали није била регудисана законом, па ирема томе појавяује се могуһност разног тумачева т. ј. или да је степографски и остали посао канцеларвјсви посао скупштине вештачки врло трудан и скопчан са великим нанрезанем и по томе и да ааслужује особену ваграду нли противно томе, да је тај посао обичан, који у круг кащцеларијских послова сшада ирема чему да се и особена награда и неможе давати дотачним лицима.

Ааи како се признати мора, да је посао стевографа и иреписивача заиста врло трудан, заметан и скоичан са великим напрезањом оиих лица, воји исти обаньају ; то је сасвим ираво да им се у оваким приливама и особена натрада издаје.

На једно с tora, што и сама ова ствар roворі - иолреб́ одређивања награде, а друго п вато, што је потребно да се овн издатци, воји су већ учињени нао и они воји се у будуһе чинити пмају, на ову цеш оснивају на закон, пошто то захтева 8884. устројства гаав. вонтроде, потребно је, да се она ствар регудише задоном.

П по томе част ми је вамолити народпу скупщтину, да пвпліІ решити :

1. Да председништво народне скушштиве од ређује награду стеногратима и преписивачина за време рада скупштннског, и овз да им псплаһује из суме одређене на трошкове пародне свупштине и
2. Да се ови до сад на ово име учињени издатци цризваду у расходима државним за оне године, у којима су учињени.

## A.E 6205

28. Септембра 1875. г.
y Бeorpaду.

> Миниетар яашанемје, М. Т. Јанковй.

Известиад М. Радовановић, то јо предлог министра финансије, а одборр је о вему дао овако мишлење. पшта:

## Народној Скушитини!

Одбор финансијски расмотривши овај предлог налазп, да га треба у свему одобрати, с тим само додатвом, да се одреди највеһа мера до које се ова награда мозе дати, и то овако:

ШІефу стенографа до 10 динара, друтим стенографима до 8 дннара и преписивачша до 4 динара. И по томе тачка 1. иредлога треба да гласк овако :

1. Да шредседништво народве скупштине одређује награду стенографима и ирсиисивачима кад раде за време сдупттине, које һе им се ив суме на тромвове вародве скупшиние опредежеве нсидаћиmarif, il ro:
2. ІІефу стенографа дневно до 10 динара.
3. Маађим стенографима двевно до 8 дин. п
4. Писарима п преиисивачиха двевно до 4 динара.

На ово је пристао г. мин. финансије.
15. Оетобра 1875 . г.

у Београду.
Изпесінами,
М. Радовановић.

> Чааиоии :

Вујо Васић, И. В. Максимовић, Дим. Катић, С. Несторовић, М. Н. Терзнбатин.
Шредседнив, има ли ко да товори о овоме ?
Т. Ђоровиһ, хоће да о тој награди решава председник са секретарима. (Чује се, тако и јесте.)

Председник, да богме да he решавати иреседнив, подиреседник и секретари, јер тоје цео оиро скупитински, но у предлогу не стоји да се одреди шаграда и ономе који коректуру води, но само ва стенограче и иренисиваче њихове. Птампарија је одговорида, да она неможе свога ворептора олредити аа спупштиневи рад. О тога треба да му одреднмо награду, јер има врло много погрешака у стенографским белешкама које треба да се поправвају и прегледају.

Byјо Васиһ говори, да је дужав шеф стенографа Aa воді ту воревтуру, јер је за то плаћен,

Aяc. Ковачевиһ, у иротоколима свупштишсви има врло зного погрешава, он је каже пре неки дан читао, у једном иротоколу да шише, подиосимо овај иредлог од наме стрине и молино да га скупптина усвоји. Дакле оваке се ствари требају по-

праватп, а разуме се овоэе који то чвни треб́а и труа нлатити,

Стевап д. Ноновиһ говори, да треба коревтору натити онодико, кодико и државна штамиарија плаһа, а то је по 8-9 гроша пор. од штампаног табака.

Преседиин, је ли волва скушштина да решнмо (чује се, нежа се врати одбору).

Ј. Бошновиһ предаане да се за скупштинску архиву набаии -и једаи архивар који би скуиттннска акта у ред довео.
(पyје се: то је Аруға ствар.)
Председник: Хоћете ли да одредимо на табак штампаи по 4 двнара коревтуру ияи на дан.
(Чује се: на дан, а не на табак.)
Aр. Pиsнић товори да треба вратити одо́ору, да он о овој стнари размисан. (Чује се : врло лобро.)

Председвнк: Је аи вобна скуиштнна да вратим oacopy?

Скупштина усвоји.
М. Миловановић: Предлог овај према закону вије подпомогнут од 12 носланика, с тога се по њему не може вншта ии решаватн. Да.ве говорп да ои има о нему сасвим друго мнене.

Председин: Молим вас кажите ване миење ? Скушштина реши да се врати одбору.

## Бр. 641.

Председник позва пзвестиоца ваконодавног одбора да чита извештај одборов.

Пзвестилад Ковачевић чита нзвештај олбора по предлогу J. Бошковиһа са још 16 другова поји пред-

лажуу да се закон издани 1871. г. о шлаһању трошкова полицијских чнновнная, по званичној дужности укине.

Нввештај гласа оваво:

## Народној Скупитиви !

Одбор законодавни узео је у расмотреве преддог Јована Бошковиһа пославика, којим щредажке да се дзакон о шлаһању трошкова полицајним чнновницима издани 1571. год. укипе," а који је предлог скупштина у седници својој од јучерањег, нему одбору упуһен.

Поменугим законом одређује се, поред полицајни чиновника и осталнм чшноввицима трошак, кад из места гди стално живе ма куда у народизађу а на пме: чл. 2. реченог saroна одре申ује се, окружним срескм полицијским чиновншциа куда спадају, доктори, инжинери и иравтнванти, батадијоши командири, архијереји, свештена лица која путују ради ирегледања црввеног стања и пмања, гдавни кмет, пандури и кочијаши, и нашао је да је предло сасвим уместан, и да треба свима члновницима и слудителима, војима је шааћан трошак, одрефени законом од 23. Октобра 1871. год. сасвии укинути; од овога одбор иисай треба само изузети, лекари вад нзван места свог становања изиће у срез пли село, пандуре среввих власти, а овружним само ониа који коње морају држатн, и тако одбор има част иредложити народвој скунштини, да се речени вавои о трошвовнма чиновничким укиве, а само у важности остане за леваре. Што се нандура тиче, одбор мисли да је за бо.ье

дати им одсеном ия то то један дукат месечно поред досадане плате. Министар је председник саслушан но овоме иредмету.
12. Децемора 1875. г.

Београд.
ІІредседвих одбора,
II. J. Вуеовй.

## Нзвеститан,

## Аксентнје М. Ковачевиһ.

## чалнови:

М. А. ГАмшић, І. Катић, Р. ІІ. Кукић, Нл. Стојановић, Ђурфе II. Ђоронић.
Председнив нита: Има аи ео да товори о овој crвари?

Пои Стева предлаже да се и докторима укине по 2 гр. што заплаћују за пелцовање деце, јер вели да мдога деца помру не педцонана, само зато што им родите.в нема да плати доктору да их пелцује.
(Чује се: није 0 томе реч.)
М. Терзпбаић: Іошго смо јуче репшлй да се пачелства укиву, то за сада нека трошкови остану, док видимо воје не посдове начелства примити, па доцније определићемо нешто на трошак полицијских чиновнива.
А. Ковачевиһ: Овди се предлог износи у оноле што сад постоји, да се једном реши, а шта he доцније бити ниемо пророци да знамо у нашред, ваво he ce уредити нолицијске ваасти?

Нов. Милошевић пита је ли то за све чпновниве иаи само за нолицјсве. (Чује се: за све.)

Focta Радовановић: Ту се сномиву и номандири, и они су чиновници, шнма п шисарнма, но

старом, нева се илаһа, а капетану може да се и не плаћа.

Ник. Радоваповић говори, да правтиканти гад иду по срезу, да се вима признаје трошак, вао и павдурима, јер су опи сиромашни вуди.
М. Миловановић правдајући мнене одбора, одroвара Тервибашићу да ништа сад не смета, аво укинемо трошвове, даве одговара К. Радовановићу па вели, да су наши комаваири народне војсве боље и од официра стајаће војске награђени, јер се зна да они у тоднии највише до 25 дана иядангубе и за то 25 дана примају годишне по 60 талира, с тога предлдже да се ирини мишлене одбора.

ИА. Мојић слаже се са мнењем одо́ора, у свему, но још што додаје да поред полицијски чиновнива треба укинути п окружним лекарима трошкове, јер опі кад нзађу воме прпватвом наи општини, наплате по 5-6 дуката, то је много, а што важе К. Радовановић ла се командирияа остави да неплаhajу трошак, протнвап сал томе.
A. Ноповић каже, овај предлог треба усвојити но одборском мнењу, а кад влада поднесе формални пројект онда ће мо претресатв за официре, практиванте п папдуре.

Шредседник: O६ете ди још да говорнте?
(Чује се: доста је rоворепо.)
Онад нма реч иредсед. министарства.
Нредсөднік министаретва у дужем говору дожалује да је зрдо тешво говорити о ономе, іто је већ свуиштина напред уо́еђена; но опет сматра за Аужност да изнесе своје мишдеве о овој ствари. Предговоринци веле, да се чнне здоупотрсбе око

тих трошвова чнноиничвих, ја кажеу, да се не чине зяоупотребе но штете. И када би сад наједаншут упинули те трошвове, онда би било још веһе штете, јер би чивовници ређе издаанли и таго би бияо мвне шонтроде да се врше народни послови, с тога нислим да ои добро ошдо, да им се да но нежи доdatar ya maty на име tux трошвова.

Председвик: Пошто је свудитипа дововно ооапештена ја Һу станити на ваасание овако: Гio је за нредлог носданичви он hi седети, а ко је иротив предлога нега устане.

Іредседвнк минисаретва хоһе да се ноименце paaca.

Председиив ставва иятаве овадо: lio је за иредлог посданнчкі и одборско мнене, оп the нааяти „за," a ко је протин, оп 音 тако п казати „против."

Подпредседник: Ко је за то да се укину подицијски трошкови он he казати лза," а ко вије, он he вазати "чротив."

Петар Буричвовпћ: Пошто смо закључили говор, то ставите на гласаве овано: Ко је за предлог вазаће sа, а по је да оставе као што је бидо, казаһе протня.
A. Ковачєвић: Председник је ставно добро питане, во је зи предлог и одоорско мишлеше тај нева наже sa, a во је иротня иредлога пека важе против.

Подиредседния: Таго се питање и ноставва и ирозная релом. После прознвања.

Председни: За предлог гласаяо је 65, иротив предлога 32, а 7 увдржали се од гаасања: таво је иремог усвојен.

Даје се четврт часа одмора.
Носле одмора.
Бp. 642.
Председии јавда да шла свршених иредмета у одбору за молбе и жалбе и позва иавестноца да их ирочита.

Председвия одбора чита изнештај одо́ора по жалби Ниволе Besuћа и још њих осая новеревива ереза јасеничвог окр. ехелеревског, којим траже да се избор њиховнх послапика, уншшти.

Скутитина но мишлењу одоора тужбу одбацује д щредази ва дневии рел.

## Бр. 643.

Председишь одбора чита извештај одбора но жалби Ниволе Везића и још њих осам поверевика срезя јасеничког оврута сзедеревског, којия траже да се избор њихопих носланика, уништи.

Скушштина по мпплену одоора тужоу одбацује п прелази на дшевпи ред.

## Бр. 644 .

Предсе. одбора чита извештај одбора о тало́и Вује Вунанониа пз Годечева, гојим се жали на министра Финансије и то је станлен у данап одборско мневе.

Решење миниетрово иротивно је 7. тачви чА 5. закона о порезу, с тога предлаже да се она жалб́ да наддежндм мишистру да ои сноје решење исправн.

Сқупштина уеваја.
Ep. 645.
Предс. одбора чита азвештај одоора о модбн Tатомира Muдопука свеһенека, војом тражп издр-

жање од државе, јер му је парохнја мала, а оптереһен је са 9 душа, а служио је вао професор.

Одборско миене. По увереву минис. просвете молноц је био ирофесор у папим школама, а сад је као свећевик ударен шлогон у језик, ирема оваком неговом стану одбор налази да треба молиоду да се даје из државне касе по 60 тадира тодишне док је жив, на ово је и министар иристао.

Свупштина усваја мнење одбора.

## Ep. 646.

Іредс. одбора чита извештај, по молби Нмколе Ïвабиһа из Божурња, којим се жали што је њетов отад стар и слеп у данак грађанскп заиисан.

Одборско мнење. Решење министра финансдје противно је 7. тачкн, члана 5. закона о порезу, с тога иредлаже, да се ова зааба преда министру вадлежном, те да своје решене шсправи и жалноду даде ввдоволења.

Скупштна уеваја одборско мнене.
Бр. 647.
Предс. одбора чита извештај одбора о интерпелацији Мцјанла Радованопиа и Радшсава Симиһа на министра унутрашњн дела, којом пштају вашто немају болшщце у округу һупријском, кад је врло нужна.

Одборсво мнене има места питању, с тога треба миниетар да на ово питане одговори.

Усваја се одб́орсво мвене.
Бр. 648.
Шреде. одбора чита пзвештај одбора о шитерцелацијама Папајота Сандуловньа учравьения та

министра фннансцје, одбор је мишлења да има места иитању.

Сбупптина усваја одборсво мнење.

## Бр. 649.

Нредс. одбора чита извештај одбора о интерпелацији Тривува Милојевића, упранженој на министра ул. дела, одбор је мишлења да има места одговору.

Скушштина усваја одборско мневе.
Бр. 650.
Іредс, одбора чита извештај одбора о молби Живина Јевтића из Ћоначевца, којом шита, зашто се друм од Смедерева аа Крагујевац не прави, мнење oдо́ора :

Нитава само посланици могу чниити с тога иредааже да се иређе на двевни ред. Скушштина усваја.

Ep. 651.
Предс. одбора чита извештај одбора о жалби Јанова Топаловиһа пз Повпвовице, војом се жали на све ваастн, што му се шщје дало задоволења, у


Одборско мневе, неподноси довазе да је жалба онда пред надлежним министром, с тога иредлаже: да се ио 5. тач. ЧА. 101. зак. о пос. реду, uређе на двевни рел.

Скупитина усваја.
Ep. 652.
Предс. одбора читя извешлај одбора о молои Cтојие удовс Јаниа Oтојавонића из Креполниа нојон моли, да због оскудице за 2 тодиве није могаа


57

платити интерес управи фондова, моли да и дағе остане дужник с $6 \%$ инт.

Одборско мнене, да се ова молба иреда влади на оцену.

Скупштина усваја.
Бр. 653.
Предс. одо́ора чита извештај одб́ора о жадби Петронија Ивановића из У доваце, којом се жали на управу нароши Београда што му иије дала његове волове воје је он познао код једног рабације, нао и то што су акта нестала окривљеног Bace Пецића по овоме делу.

Одборско мнене, ношто је се мииистар иред одбором обећао да ће наредити шта треба по овоме, одбор предлаже, да се ова жалба иреда госп. миниетру.

Скушштина усваја.
5p. 654.
Нредс. одбора чита нзвештај одбора о модб́и суда општине белопоточке, којом моли да се узавони, да горосечу могу саме општине житевима дозвољавати.

Одборско мнене, ова је молба у виду предлога, а то само посланици могу чинити, то предяаже да се иређе на дневни ред.

Свупштнна усваја,
Bp. 655.
Предс. одбора чита иявештај одбора о молби Иauje Њетроина II још вих 7 учитеља иа Creдерева војом моде, да се стање учитежсво побобша.

Одо́орево мпење, пошто о овоме шостоје послаяияки предлози то предлаже, да се пређе на дневни ред.

Сдупшгина усваја.
Бр. 656.
Предс. одбора чита пзвештај одбора о жало́и Влајка Мшловановића из Тијања, нојом се жали на министра унутрашњи дела, што није ислеђена негова тужба, протнв Саве Исаковиђа иисара, због злоушотребе власти.

Одо́орско мнење, ношто је се министар об́ећао да he ову ствар извидити, то предлаже, да се да жалба министру.

Спупщтина усваја.
Бр. 657.
Предс. одбора чита извештај одбора о жалои Јеврема ПІдуновића из Бакионице, којол се жали па решење началстиа ужичког и решење мин. ун. дела, што иу поништило пресуду ошш. суда, прплаже и 3 прилога уз жало́у.

Одборско мнене, решење зинистра увутрапњи дела, иротинно је закону, Зато да се преда министру ла своје решене ирема лавопу нсирави.

Аксептије Ковачевия, пошто се казна воји су основи решена началетва, а који миввстра, то тражи да се шрочпгају оба решења.

Секр. Ст. А. Шоповић чита залбу уирављепу на мин. ун. лела.

Ааде чита решење уин. ун. дела.
И напослетку пита нзвештај начайсть.
Aкеентије Ковачепић, довааује у дужем говору да опщтинсви суд којп је наддежан за пливии дуг,

дадлежан је и за сиоредне трошкове й да је мнење одо́ора добро, јер по чд. 100. уетава, зинистри су за своја званичва дела одговорни кнезу й скупщтини, а по другом уставу чл. 1. о мщнистаревој одговорности скупштнна he поступити по чд. 103 . закона о пословном релу гласп: पита. И потоме треба предати дело министру да ретене своје псцрави.
B. Мапаревиһ, кад јс једном пресудио општ. суд, ко није задоводаи има ираво да се жали редом до миннстра, а кад он реши, онда се може жалиги и државном савету, овде није министрово репеше носдедне, да можежо дале да се упуштамо, у расматрање да ли је sаконо илй ве, други је пут тај, може се жалити и првостененом суду, а aво овај каже да вије надлежан онда касација ида расправити, које надлежан опптинсви нли првостепеви суд, пошто то није учшњено, скупштина није надлежна, у овако што да се упушта п према овоме мшнитар нема да да нивакав одговор.

Жинко Недић пита, је ли Полуповић из среаа нли пз окр. вароши, (чује се пз среза) вал је из среза, онда кад онштински суд суди, иде жалба среској власти ІІ ту она ради као касација и нено је решење воначно, а пто је опа жалаа пшла началству и министру то је венадежно, і по томе дста решена не могу пмати спле и важностн, но остаје репење среске власти, а решене начадства ін мин. има се сматрати да и непостоји.

Арагутин Рианиһ, говори у шстом емисау као п Недић п каже, да је решене среске власти као в насапије.

Иаија Стојановић, дели мишлене са Недићем a чуди се по ком је закону до сада пачалство п мииистар узимало овавове предмете у претрес. Против иресуде ошштивског суда, по $\$ 15$. дају се жалбе сресној власти и но шима скоро нема места жалои до сазо у \& 17. постуша судсвог, за три случаја и сад ако је општннскн суд противно овоме параграфу поступио, среска власт има само на основу 820. да пеправи као касациона вдаст протав чега нема места жалба.

Према овоме министарско решење треб́ да падне, а решене среског пачалника оснажи.

Министар иредседник, по објашнењу Недића ін Cтојановића, среска власт надлежна је за ковачно решене, с тога тражи, да му се упути ова ствар да је исправи (чује се врло добро).

Председник пита, усеаја аи свупитина одоорско мнење.

Скупштина усваја.
Bp. 658.
Нзвестилац чита одборско миење о жалй Недеька Белошевића из Троушања, против Јеврема Новаковића бив. началннка огруга рудничвог щто га је неааконом продајом имана оштетио п пто га је у капцеларијп за прса хватао и хтео отети ввиту по којој је вовде дао.

Одборско жнене, питане о пеуредним прода јала расправбају редовни судови а не скушштвна, аато предлаже да се прсђе ша дневни рел. A што се тиче аругог нитања, не подноси решење лотічног министра, којим би доказао да је ово питање

тамо распраныено предлаже да се пређе на дневни ред.

Crymimina ycbaja.
Бр. 659.
Известидац чита олборско мнење, о молби учитеља лозничких ва поболшање стања њихова.

Одборско мнеше, ношто је ово предлог, а предлог само носланици могу нодносити, то предаже, да се преје на дневни ред. Скупштива усваја одборско знене.

Bp. 660 .
Известнад чита одборско мнене о молои учитежа вароши Раче, одбор је мнена као и о молбл учигеља лозничвих, да се пре申е на днении ред.

Спупштина усваја одб́орско мнење.
Ep. 661.
Известилац чита одоборско мнене о молби Павла Јевриһа и још ших mест учитеља из Јагодине за побољшање стања њиховог.

Одборско мнене вао й о молби учитева лозничких и рачансвих, да се иређе на дневни ред.

Скупиттиа усваја.
Бp. 662.
Пзвестилад чита одборско мнење, но моло́н оиптине вар. Свиаајенца, да се установи гимпазијска ремльа.

Одо́ор је мнења, да се да вдади ва оцену.
Скупштнна усваја.
Бр. 663.
Извест. чита одборсво мнење о жалои Алексе Мијатовића свсһеника ив Неготнна, војом се жали што му се за три године нвје извидиаа туаба вод

ваасти среза крајинског противу невих горосечада, вели да је се за ово жалио й мин. ув. дела на пије никавва одговора добио.

Одборско мнене, пошто министар прима жалбу да по њој нареди шта треба, то да му се иста преда те да поступи по датој изјави.

Свупштина усваја мневе одбора.
Бр. 664.
Нзвестилац чита одборско мнење о молби општине оравичке, у округу полринсном, којом моли да учнтељ школе жубовијске врши службу у цркви оравичгој.

Одборсвомнење, скупштина није надлежна да одрефује, какве не и гди дужности учитев вршити с тога је мнења да се иреһе на дневии ред.

Скупптина усваја одборско мнење.
Бр. 665.
Навестил. чита одборсво мнење о жало́и Марте жене Раде Грајдића из Ђешнице, којом се жали што је министар финансије по иредлогу комисије, која је вриила пошкрипцију веһе од данка да ос1ободи.

Одборско мнене, да се уиути мин. фин. на да.би носгушак.

Слупштина усваја.

## Ep. 666.

Иавестилад чита одборсно мнеше о жалби Петра Ђорћевяћа овдашнег, војом се жалин, што га номисија декарска одрефује, да буде соддат пІ ако није адрав.

Одборско мвење, ношго ова ствар пије решена наддежния министром, то да се иреде на дневви ред.

Скупптина уеваја.
Бр. 667.
Пзвестиааі̆ чита одо́орско мнене о интерпелацији Раденка Арагојевића, ва министра унутрашних дела, којом пита, зашто варод среза звнждскег доноси дрва, ва канцеларију среску и чиновнике.

Одбор је мнења, да има места питаву.

## Бр. 668.

Пзвестиа. чпта адоорсво мнење по молои Милосава Вучићевића и осталих саужитева суда вароши Београда, за побоныане пиате.

Одб́орево мпене, ово је иредлог, а то досланици могу чинити, стога да се пређе на дневни ред. Скупштива усваја.

Ep. 669.
Пзвестилац чнта одборско мнење 0 заало́п Ђорђа Aниьа и још них 9 лица из Орашца војом се тали што им свсштепии напааһују но 12 ока ране пи на оне гаве гоје су ослобоһене од данва.

Одбореко мнење: ношто жалба пије бнаа пред мииистром да се пређе на дневни ред.

Свупштина усваја.

$$
\text { Бр. } 670 .
$$

Нввестиааџ чита одбореко мвење о жалбі Милупа Вудовиһа практиканта среаа моравсвог, војом се жали што је п поеле 21 roд. погрепком свештенива воји је ияпод негове старости у изводу ставио. Зя то је поднео н доказе.

Одборско ннене: пошто је ноднешеним доказма жалиод доказао, да је запста негово име Милап, а у протоволу је од а, начинено $y$, и да ижа не 20 но 25 године.

Мпење је да се ова жалба упути министру наМежпом, да сяојс решење исправи.

Скупштина усваја.

## Бр. 671

Нзвестилад чпта одборско мнење о молои Павла Зорића учитеља пколе венчанске, војом моли да му се с обзиром на то што је одпуштен из саузббе због иягуб́еног вида очпју да какна помоһ, да неби просно.

Одборско мнене: да се ова молба да влади на иризрене.

Ceymитина уеваја.
Бp. 672.
Пзвестилац чита ннење одобора, о моло́и Јеремије Обреновиһа и Николе Јованонића практиканта среза подгорсвог, појом моле да им се паата побољша.

Одборско мнење : ово је иредлог а преддог само носланнци могу подносити то да се пређе на дневнї ред.

> Сгупштина уеваја.

Бр. 673.
Пзвестилаң чпта одборево мнеше о жало̆п Аврама Петровиа бив, правтиканта суда врушевачвог којом се жаай на министра правде, што га је ия саужбе истерао.

Одо́орсво миење: ово неспада у круг спушштинске но ваадине васти, с тога да се преһе ва дненни рел.

Скупштина усваја.
Бр. 674.
Известияац чита одборско мнене о молби ИАије Петковиһа. изслужепот војника из Славаца, којом но друти пут моли да се ностави за инвалида пошто је $у$ војсци ударом коња за рад опеспособљен.

Одборско мвене: да се ова молба упути влада на оцепу.

Скупштнна усваја.
Бр. 675
Известнлац Ковачевнћ чита одборско мнене о жало́и Милоша Мирвовиһа и још 10 овд. фијакериста, којом се жале на овдашњу општиву и министра финансије што пм се наплаһује 120 дуката за чишһсье иијаце, што се виним воњима и фијакерина зауаимау и место и праве ђубре.

Одборско мнење: скупштина је не падлежна да одређује, на воји се начив чистота обдржава, с тога да се пређе ва лневии ред.

Сеуптттиа усваја.

$$
\text { Ep. } 676 .
$$

Известиааи Бошковиһ чита одборско инење о жалои Раке Петровиһа и осталог друштва занатаненон, иа Кірушевца војом се жале на мннетра финансије, што шије хтео да им потврди штатуте, аа шнхово подпомагање.

Одборско мнеше: минастар није одбио но уиутно, да своје штатуте потврде вод начеаства вруше -

вачког ; одбор налази да не има места жалби с тогя иредлаже да се пређе на дневни ред.

Скупштина уснаја.

## Бр. 677.

Известнаац одбора чита одборско мнене о иредAогу Bace Cтошића и Петра Ђуричковића посланика, да понтовски моет на броду прһнлоначком и даље остане, пошто је то народна потреба.

Одбореко ннене: предлог посланива Стонића и Буричковића заслужује иризрева, с тога иредлаже да се да исти влади ва оцеву п иризрене.

Скупштина уеваја.

## Ep. 678.

Известилац Ковачевић чита шввештај одбора, о жалои Навла Аиђелвовића начелвива среза драгачевског којим трази дозводу од скушитиие да може IIодуповиһа и Несторовиһа за увреду тужити, који су ови ириливом дебате о Рангу Тајсићу изговорили.

Одоореко мнеше: да се ова негова тражба одбаци и иреце на дисвни ред.

Свупитина усваја.

## Бр. 679.

Прелседнив: Састанак је закьучен, ја мнслим да сутра само одбори раде.
(Чује се: аипто свушштиба да неради.)
Министар иредседнив: Како је већ штампан иредлог, о изменама в допунама у грађ. поступьу, то се може ралити.

Председнив: Онда је сулра састанан у 9 сали пре подне.

Састанак је трајао до 1 сат но подне.
председмия,
Димптрије Јовановић

## Cenperap,

## Стeba Кретид.

## подпнснщци:

M. A. Глишић, Бурђе II. Ђоровиһ, Сима Секулић, Петар Катић, Војин Радуловиһ, II. Буричговиһ.

## CACTAMAK XLIX.

14. Аеңемора 1875. годиие у Веограду
\#FEAckAMA:

## Димитрије $\mathrm{b}_{1}$ Јовановић.

## *upzear.

Алекеа ' В Поновиһ.
Прнсустновали: председния министарства, минастар правде.

Одсуствују, ноји су добияи одеустно и Милап Пујущии, а Рапто Тајсић болестан је.

Састанак отворен у 10 часова ире подве.
Бр. 680.
Секретар Н. Крупежевиһ чแта модбу Јована Димитријениа којои тражи 12 дана одсуства.

Скупштива одобрава.
Ep. 681.
Председник јавьа да је дао осуство на 3 дана Жusву Creqanowhy sбог његових увуhaна.

Жュка Маленовиђ каже да је Живко лобно депешу, у гојој му јаввају, да зу је жена оиасно бодестна, за то је морао отиһи.

Сбупштина му одобрави.

## Ep. 682.

Председнив : Сад ирелазимо на дневни ред. На Апевном је реду аакон, о проширену суцена у оиштински судовима.

По пословном реду треби најпре да дебатујемо, прмали се овај запон у начелу, по аво нясте предлог прочитали, неви пвнестиадц предлот ирочита. (Чује се: прочитали смо, и без дебата у начелу примамо, јер смо раније о велу дебатовали.)

Председнин: Мояим вас, примате ли овај завон у начелу?

Скушштина прима.
Министар иравде примећава, да је скупштина овај предлог примида у начелу вад је он био предлог нојединих нослапнка, но примали га сада као предлог одбореки оваки какав је.

Скупштина приза.
Председник: Сал ивьестлад нежа чита поједине тачке иројекта, а јсдан секретар, ире申аиње §§-фе који се овим иројевтом замењују.

## Ep. 683.

Секретар Стева Крстић чита \& 6. закона о постушву судском.

Иввестиац Илија Отојановиһ: Одбор је пашао да но иреддогу, треба овај \& замениті оваво:
a, „да суде све спорове до 500 троша норесвих, а о пенокретностима и мениама до 250 rр. нор. нзувимају сй спорове а наследству, овим се не мењају варецења \& 242 . граћ. ноетушва, ано се парппчарі на врелвост спора не сдоже, еуд Һе је прево три вешнана сазиати.

6, да суде о служо́еностима полским, које су изложене у \$ 335. граһ. законика.

в, ta могу парничаре равнати и за веһе суме, оидо о непокретностима, било о луговина и покретностима, само квд парничари престану суду и пзјаве своју желу.

г, да могу по сагдасију парничара одобравати избране судове, о споровима до суме означене у тачки нод а, и наредивати кога се дана има суЂене шредузети и снршити.

Парначари не у овоме саучају бирати но једнога судију п по једнога заменика, а обојщца председника, деловођу бирају судије. Не сложели се у избору председиика суди редовни суд.

Судијама се плаһа по 3 динара дпевно поред нодвоsa ако су из другог места. Који судија пошто се избора прџми, без влжнога узрока на одређено време не дође да суди, то he га општинсви суд осудити да трошак и дангубу како судијама таво и парничарпма и сведодима који су дошли.

д, клетови седа, које са другим општину саставва, суде са два призвана одборника, ияи ако ових нема у месту са два поштена човева, све спорове у своме селу испод 25 rp . пор. осим спорова 0 неповретности и саужбености. Но овим се не мењају варефења пзаожена у \& 41. закона о устројству општвва и општненив ваасти.* -

Протнву иялена \& 13 . одбор није пмао шта да ириметі сем онога ияраза „иримаће иисмеге туаббе од дуди," да се ова послсдва реч ,буди замени са „днда. И по томе по предлоту владином и мвшлешу одборском имао би $\frac{8}{3}$ 13. да се замені овако.

Раденко Арагојеваһ пита шта је вазао министар.

Председник: Господин министар иравде доцније he казати овоју реч. Каже, као што видите, овај се 多 састоји ия 5 тачака. ол којих прва тачка гласи онако, а, да суде све снорове до 500 rp. нор. а у непокретности и меницама до 250 гр. пор. изузимајуһи спорове о наследству. - Овнм се пе мењају нарефења 842 . грађ. ноступка. - Ако се парничари на вредност спора не сложе, суд he иреко три вештака сазнати."

Никола Радопаповић има реч.
Никола Радовановић довазује да су општннски судови и до сада биди обтерећени пословима, а са овим предлогом да не им се носао учетворостручити, ношто је пајпеһи број шаринца у Сроији до 10.000 гр. Па према томе да се овия иредлотом не Һе помоһи онолико колико се мисли, јер се иардици не Һе моћи извршавати по 3 меседа, а тако исто ве могу бити ни "ресуъене пре 3 месеца. Мисли да треба да остане по старом до 500 гроша чар. а до толике суме да буде суђене и о неповретности.

Миан Кнежкенћ сааже се са првом тачком, но иије за то да суде ио меиицама, пошто себади незнају, іта је меница.

Адам Богоаавевић тражи, да општивски судови суде и о нешовретноств до 500 гр. нор.

Мнлош Рдишй подпудо се слаже са овом првом тачком, и мнсди да ова тачва под а, остане по иројекту; вели што f. Шикола Радовановиһ паже да има пајвнше парница од 500 гр. пор. да бапा $36 о г$

тог треба дати општ. судовима да суде до 500 гр. пор. ношто су马ене код окр. судова скуно вошта ; за пример ваводи, да кад једном сешаку ко убије вөла, да мора да упропаети и другог нола и кола док зод окр. суда дође до ирава свог.

Мисли да сваки пријате.ь ове земље мора казати да остане по одо́орском мншлеьу.

Милија Миловановии мисли, да кад смо дали самоуправу онштннву, да је сада следетнено, да дамо и шири круг суђења у општ. судовияа, наводеһи за пример да се баш тим ностизава оно јевтиније суlјене пто народ ohe, а не вао до сад да мора више због формадности шаьати, но нто доощја, - е тога је потпуно за щредлог одборевн.

Нетар Туричковић потнуно се слаже са предговорннком, но противан је гонору Миаана Квежевића зобот щјеница, за то, што мјенице не вреде по закону трговачком према севацима; но могу само вредити за Београд и остале вароши. Поред тога, он је й аа то да општинсии судови суде но непокретности до 10.000 гр. чар.

Иаија Мојић слаае се еа првом тачком одборског мнења, и побија говор Пиколе Радовавовића, докавујући да је баш оваго наређење за наш народ добро. (Чује се: доста је гопорено и настаје жагор.)

Председник: Молим вас, чујте, има још иријавдени говорнива.

Нивола Крупежепић тврди, да вема шп сумпе да је велива хасна по народ да опттинсви судовн суде до 1000 гр. чар. наводеһи, да је то најбобе довазао ГАиииһ. Веан да треба у зесто 500 гр. нор. Aa се стави 200 динара, због тога, што су вме-

тови неки разужевали, да је 500 rp . нор. равно 1000 гр. чар. а то није, него је више од 1000 гр. чаршнских.

Жнвко Недић sахтева да чује предлог владин, ношто је одоор нстом донео противно мнење.

Мииистар иравде важе, да је овде гдавио питане, да ли не делопруг општ. суђена иродужити до 1000 гр. чар. илй һе остати до 500 гр. чар.

Живво Недић важе, да се саглашава што се тнче нитана о покретности спора, но је и за то да општински судони суде до 1000 гр. чар. и о непокретности и о меницама, нанодеђи да he бо.ье кметовн о непокретности пресудити познавајући исту, но судије који п пенознају спорну непокретност.

Нредседник: Ковачевнћ има реч. (чује се: доста је гонорено).

Aксентије Соначевиһ прнанаје да је лоста говорено й да је сваки , тали говор излинан. Он је потпуно за одборски иредлог, но иримеһује да треба обратити у динарски а не порески течај.

Aлекеа Попонй држе да је потребније за народ, да оннтински судови суде до 1000 гр. чар. і о венокретности, пошто су таке парнице најскушље ін пајдангубиије за нарол; није иротиваи иредлогу да сулови општ. суде до 1000 гр. чар. о дугу

Известиаиц ИА. Стојановић мисаи, да је сувннио доказано да треб́ лати већи деловруг суЂена оишт. судова; обраһа пажну скуоштине да roворе они, који су ирогнвни овом премогу,

Петар Отефановнһ вели, да бй се нотпуно саожно са преддогом, јер што је иростије то је и јевтиијје суђене, но палази да сада томе није време, "Polotgair uaf, cisu.

е тога је за иредаог владин, да п даве буде суђене 10500 гр. чар.

Мијаило Гератовиһ слаже се са предлогом владиним, и мисли да је доста да судови ошштински суде $д 0 \quad 500$ гр. чар.

Mилисав Марговин тражи, да се у зесто 500 rр. пор. стави 200 динара.

Радепко Драгојевиһ захтева ди се каже, sо бе одрецивати вештаке, ношто то пије овде казато.

Милаи Пироћанац, у дугом и опширном говору са више иримера и доказа, наводи, да су: окружни, ашелациони и насациони судови поставжени нарочито за већу гаранцију при изрицану правде тврдећи да такве гаранције нема нити може бити код општ. судова. Ово се нарочито тврди с тим, што народ и па само санетоване и нава.яивање окруж. иредседника, тешко и једва се склања да о неговом праву суди избрани суд, и то саставдени из ових лица и оног места, одвле оһе парничари.

Миелі да је сад довоьно да леловруг општ. суђену проширизо до 120 дннара.

Ђорђе Ђороеић држи да је доста нејасно казано 500 rp . пор. Због тога тражи у место тога, да се каже 200 динара.

Радонан Мидошеваһ не одриче да he вароду бити орже и јевтиније суђење код општ. судова, но налазп, да щрема изаовном стану нашег народа, не треба дозволити да општ. судови суде до 1000 ғр. чар. За то уеваја предаог г. Широћанца, да буде суиене 10600 rp . тар.

А што се твче непокретности, пије зато да суде општ. судови паувимајуһи сдучаја: увратина, ире-

нашана, помицава биқега и тнм подобна, вели да сада оводико дамо, а додшије постушно можемо дати и већй делокруг суђења у општивама.

Наији Ратајац наводи, да су овружии судови одређнвалі избрани суд нарочито, што је јаче и праведније суђене иа саном снорном месту, с тога је мнења, да буде суђеше у оиттинсвим судовима до 1000 гр. и о повретности и непокретности.

Коста Спужић, одговарајући госп. Широћанцу тщрд, да народ има веће гаращије у суђење опщтинских судова, но окружних, пошто драгововно од суме веһе од 500 гроша чаршнсви оставьа, само зато, да се судв год опитинских, а не окружних судова, чопто му је тамо суцене брже и јевтиније. Сем тога приsећује да треба ставити у место 500 гропа норески, 200 динара, да би е тим избегло свако несноразумленее, мисли да треба олштински судоии да суде и о неногретностима до 200 дин.

Араг. Ризниһ сааже се са одоорским мишиењем, што се тияе нокретности, но држи да треба дозводити општинкня судовма да суде и о непокретности до 1000 гроша чаршиски због тога, што he ираведније суђење бити кад се извиђа на самом нарннчном месту и пад се прегледају снорног имање биьеге и на зссту се сведоци нспитују, него кад се то чшии у четири дувара.

Живяо Чодиһ сааже се са мишленем г. ПироҺанца, с тога што су вметовд, повећој частін вуди непнсиени й што по новом ванону и рђав човек може онти пяабрап аа вмета, на вели откуд се може поверитн, тажиц будима да суде до 1000 грота чар-

шиски вад је код многих сељапа, тодита сума сва имаовина,

Јев. IIIодуовић, мнели да треба да о́уде суЂене у општииским судовима што се попретпости тиче до 600 гр. или 120 динара, а о лјенщама и о ненокретностима иигаво, е тога што би се тиз велики посаю од окружних судова уклонно, које шлаћамо и морамо пааћати, даке наводи, ако се усвоји онако као што предлог гласи, да ће дуди дуго па и по 3 године чекати, дов до свог ирава Aohy, sóer тога што he ömт. судови бити иреонтере申ени и вато he се велиии неред изролити.

Панта Среһковиһ мишлева је, да у нарошиия опитинама гди има писмепих вуди, буде суђење ло хнааду гроша, а у селима до 500 гр. ч. и то како о ножретности тало й 0 неновретностн.
М. Терзибанић, сааже се у свему са говором г. Панте Срећвовића, потврешьујуһи псти још и с тии, แто у неким селима п вметови й одоорниці вуди су неписмени, а имају за инсара каку иротераницу па суде онако како им он аакон протумачи, па вели да he тамо свачега бити.

Ђорђе Милетй каже, да је за одо́орско митлене, но аржи да треба дати да се суди и о неновретности до 1000 , гр. чартисни, у исто вреле отнлана зебну због одутовдачева изврнена пресуда опитинеких, нопто се овни загоном н то предвидидо пиa beain, Aa пeva seeta ronopy a pasaory Jen. Illoдуповића.

Нодпре,т. Aлен, Здраввовиһ, слаже се са иред-
 много јевтниија ІІ бржа, но што је то до сада било,

јер су до сада многе формалности народ упронашђанале, й да су те формалности гониsе народ те је морао иһй адвокатима, а ови су их говнии те су морали пћи зеленашима, да узму новце, те да шлате алвопату, да му тужбу по досаданим формалностима начии. Каже да је бове јевтиније суђење, па макар се где год и непогодила иравда. Држи, да је доста о том говорено, па зато и предлаже да се ова ствар реши.

Известиа. Иашја Стојановић веаи, одопјам дагу од онптнских судопа, поју намете г. Пироћанац, да пезнају прано да суде, на , да су због тога поставвеш! окружии судови, важе, да кад су ноставвени окружни судови народ се пије пвтао, него су окруани су,ови поставнди министри, во данас варод ohe оваво суфене, с тога је излинно вине о томе товоритн, примеһује да треба ставити у неето 500 лр. норесквх 200 динара, а у место 250 гр. пор. 100 динара.

Председннк, молия вас, има јон иријавьених товорника, оһете ли да се још о томе товори (чује се, нсһемо, доста је о томе гогорено). Добро, кад нсһете вине да се о овоя говори, а оно моаим вас чујте говор г. министра, јер он но нословниву има ираво да носдедњн говори.

Мин. правдс паже, да нцје протнап у начеду, аа проширење суцена у оиштинскнм судовнма, но му се чини да је велики сков ол 500 гр. о,дједанпут повиенті 1000 гр. най од 100 па 200 динара. Аржй вао іІ г. Пироһанац, да је веһе јемстно $\$ 0$, , окружнпх еудова, воји с्рого по завону зорају

еудиті, него код општидских судода, где се по памети суди.

Прнмеһује, да између преддога одбореног и наређења \& 242. грађанскор постуива, има несьедствености у тоуе, што се дугови веһи од 500 гроща чаршисаи немогу докизпати сведоцима него исиравом, а за одевиване псправе, да ди је уредна нли ие, пеһе моһи чинитн опптинсви суд, који по панети суди, норед тога држи на нетреба дозволити да до толике суме суде опптинскп судови о својини, неповретности, јер се зато иште стручног знања, способност судија, правника и да се наука о праву својиве јало проиирияа, особито у носледне доба. Затим износи да је у иитању о ироширену суђеша у онитниским судовима и сам касадшони суд био полевен у мишлешу, веһина је била према саданнм приликама да не трсба проширивати круг суђеня општинским судовима, а мањина је бнда да треб́а. Осим наводења примеһује, аво скуиштива усвоји одо́орсво мишлене, овда треба дозволити, да се жал-
 суду, који Һе за исте о́тти васацвони суд, а то с тога แто и одбори ошттинеки нису стручни у законпма него и они често непислени суде по памети.

Iредседыии, моаим вас ораћо, скупштива је зак.дучнаа дебату, а г. миннетар дао је своју реч, с тога Һу ставитиина гласање.

Миниетар правде, желио би да се гааса поіленде, а прнстао је да се у место грошеви мету


Председник, дакле гасане һе бпти поимеиде и таво ставдам питане овако: ко је за предлог

владин да буде суъење до 100 динара, тај he казати „за."

Мин. правде, ја сам пристао да се повиси она суна у иредлогу од 100 на 120 динара и желно бих да се таво и raaca.

Председиик, дакле во је за иредлог да буде суҺене до 120 динара, нека каже за, а ко је ироткв тога, а да буле по олборсвом мнењу 200 динара ва заһе против, (чује се питање, за које спорове ?)

Предс. разуле се о повретностима, а о неножретностина гасаһемо посде.

## Настаје гласање:

Председшик, модим вас браћо, да објавим гласање. За предлог вдадин, т. ј. за 120 динара гласало је 18 посланика, а против предлога владина, т. ј. да буде суђеше до 200 динара гласало је 82 носланика и тако општнвски судови судиће о дуговима и 0 нокретностима до 200 дивара, а о ненокретностина и меничним аугониа гласаћемо после, а сад четврт часа одмора.

Носде одмора.
Председник, сал треб́а да гласамо о неповретностша, па зато ставьау питање, ко је за предлог владин да оуде суђене о неповретности до 100 див. нева ка末е sa.
(Чује се, сии смо за то не треба пласаше.)
Усваја ли скуиштива до 100 дин. закдучво.
Свупштина уеваја.
Предс. сад имало да гласамо о мјевичном дотрадниању. (Чује се, и то усвајамо).

Уеваја аи скупштина в ово по иреддату.
Сеуиштина уеваја.

## Бр． 684.

Секр．Илија Стојановиһ читя тачку нод б，да суде о саужо́сностима понсвим воје су изложене у \＆335．грађанског закона，（чита \＆ 335 ．грађаненот закона）．

Hon Ст．Попозй важе，ла има спронипх села која пемају шуме，па мисии да трео́а овде ставити и то да смеју сува дрва за огрев й из других оиитина и седа сећи．（Чује се，то је особена ствар）．

Предселник，давле усваја ли се ова 2．тач
Скупштина усиаја．

## Бр， 685.

Нзвестилац Напја Стојановй чита тачву подд и，да могу нариичаре раншати и на вс申е суме би， о непокретностима，бщло о дуговнма п покретностима само кад наричари «редстану и пзјаве суду своју жежу．－

Живко Нелић，недошида му се щтиананшја овон параграша，ноито пије за то да они равиају за већу еуму од 200 динара，него мисаи да ва ве申е суме могу чримити поравнење париичара које да суд општ．нотврди й да тавво има вредност јавве пс－ пране．А аа суме до 200 динара да је нораинене равно щзвршној пресуди．

Џрелс．молим вас о томе има нареъене уста－ ром ноступву．

Известиаад Пицја Стојанониһ каже，да Жнана Неаина оваво разуме，да пораввеве од 200 динара има снагу иротовола судсвог，давде снагу изіршие иресуле，а пораввене прево 200 днн．да се сматра вао неправа．

Пироћанац，нзгяеда му нејасна реч равнање іт мисай да је смисао овај，да могу судити спорове п аа веһе суме．Кал парничари пристану，да им ои－ штипсни суд о впма суди．Зато је рад знати да ди се овны хоће да општински судови иримају пораи－ нење и о њима дају испрвве．

Предс．каже，да се о томе говори у \＆15．тачен 4．rpat，ност．

Ковачевиһ，ово није ништа ново，јер се налази у старем вавону，а на име у \＆6．（чнта \＆6．в 18．） Затим важе，tа се са овни вишта пе мева，но је само друкчвја редавција у том，што је ирефе бнло $y \% 18$ a caA je $y$ \＆ 15 ．

Аимитрије Матия мисли，да овакав пзраз може остати，ношто управо вих суд рання，а таво је ка－ аато＂ $\begin{aligned} & \text { у uројекту．}\end{aligned}$

Иаија Gтојановй мисли да треба оваго вазати， норавнење учннено пред судом до 200 дин．раина се изнршој пресуди，＂а то с тога，што није ва－ зато да he општиневи суд тавия поравнена павр－ шиваті．

Широћанац мисли，да овако треба вавати ：„нар－ ничари могу се равњати иред општинским судом и aа ве申е суме；а место речп：„дуг＂，да се каже： －тражонна ${ }^{\text {п }}$ пошго дуг означава просто обвезу．－ Оваво вад о́и се ставндо значндо бн，да ошшт．суд иеможе да одощје луде，војщ до申у да се иреа вим pasゃajy．

Insosa Patonazomih beall，да pasyse oвако： вад лођ，два иарничара，па захтеаају да пх суд норавна，ако их поранња он he им вздатія ииемено
 бити сириена．

Прелседиик, давле да чујете трећу тачву вако гласп: в, „да могу парничара равнати и за веһе суме, било о ненокретностима, бщло о дуговияа и попретностима, само кад парничари престану суду и изјаве своју же.ьу.

О томе ивдаће суд парвичарима нисмено поравнење.

Илија Cтојановић чита тичку под г, да ногу по сагласају парничара одобравати изабране судове у споровима до суле означене у тачки нод а, и наређивати коса се дана ижа суђење предузети и евріпити.

Tурһе Торовй тражи, да се реч: "свршити" изорише, јер суд неможе знати ког Һe дана парншцу свршити.

Министар правде каже, да ои било смисла да се место речи: „свршити" стави реч: „наставити" (чује се, нетреба ни наставити, него да остане само "предузети.")

Нреде. је ли скупштнна зато да се реч ,сиршитп" иабрише, па да остане „иредуаети."

Скупштина усваја да се реч "свршити" избрпте, a да остапе реч , иредузети."

$$
\text { Бр. } 686 .
$$

Прелседине, сал чујтн други став: (чита), "шарвичари he $y$ овоз случају бирати по једвог судију и по једног замењеника, а обојица иресед-
 бору суда преседнива суди редовии суд.

Никода Радовановиһ зиели, да би добро бнло, кад се несложе, да им општиғски суд избере пре-

Мин. иравде вели, да је ири овој тачви бнло ово у внду, да се паришчари слоле на пзбрани суд и ва судије, и ако се на то несложе, онда ми суди редовни суд.

Јен. ІІодуповић зисли, да би добро бидо да се нареди овако: вад се несложе аа преседника, да избране судије изберу преседнива.

Аксентије Ковачевй вели, да неби ова тачга за општинске судије остала неразумвива, иредаже да се овако каже: , не сложте аи се у избору преселина, суди парниду редовни оиштинсви суд.*

Предс. пита, усваја ди скупштнна да се каже овако: „несложе аи се у избору преседиива, суди парницу редовни општински суд."

Скушштина усваја.
Бр. 687.
Нзвестидац Павја Стојзповиһ чита тачку 3., -судијама се илаћа по 3 динара дневно норед подвоза ако су из другог яеста. Тоји суднја пошто се избора прнми, без важног уярока на одређено време не дофе да суди, тога һе општински суд осудити, да наати трошак и давгубу, ваво судијама, тако і нарнияарима и сведоцима који еу донли."

Ғаже овде има одвојено мнене одбориика Раке டукиһи, воји иредлаже остане но старом 1 тал.

Рана Кукиһ каже, да је вато одвојеиог миилева, што судщје чесго иду и на удажена места 4 до 5 сата на не mory jeator дава да свpue шocao но морају ноһити II таво сву Аијурву потроше sa ручав, печеру и кревст, а за давгубу нм впшта ве остане. Зато је да осгане но старом 1 тал.

Ницја Мојщһ сааже се потпуно са редакцијом ॥ с тога је противан иредлогу Кукиһевом

Арағутии Ризий слаже се са Плијом Мојиьем да остане по редакцији 3 динара，но да се каже， норед нодвозног й путног тронка й גа се озвачи кој＂the ову лијчрну плаћати．

Милосав Вежкопнћ пита，мења ди се досадањи закон о избраним сулијама（впчу，не мена сл）．До－ Opo，that ce не мена，досадани се закоп тумачно двојано，пошто су једии држали，аа се у дијурпи састоји нодноз и трошак，а нени су，ла је дпјурна засебна норед иутног подвоза и трошка．Предлаже ми ее эесто 3 стави 4 днн．

Нввест．Илија Стојановић，код ове тачке имам ово да кажем，да судџја，ако зу је мадо немора да се призи．
 велика стнар，да се толико говори，него нек се ово нареди：судлјала се шадаа по 2 дин．вад су у месту a 1 o 04 кад су са стране．
 од 3 дши．треба одре иити н на трошая，ако су са cтране．

J＇в，ІІадуновиһ каже，кад оһемо јевтииије су－ ђене，онда је ло та 3 Аив．，а нодвоз и трошаг нева itx суд умери．

Musou Гаиииһ вели，азо оћемо да помогвемо народу и ако оһемо да недамо понода，да се сами вуай парннчарима за еудије наме申у，ошда је доета 3 динара．

Благоје Бижни щнели，да еал се одредї мала двјури，да се ьуди пеһе иримати，да на ттету

своју лругом суле，него he парничари морати ићи ошштиском суду，а тим не申емо номоһи народу．

A．Богосавьевиһ терди，да је ирема имовном стану и трошву наших севака，дововно 3 динара aijypue．

Рава Кувић папомиве，да не говори $y$ инте－ ресу своз，во у интересу народа и парничара，јер пико неће оставити свој посао，па ла на своју штету без дововне накнаде другом суди．

Сима Несторовиь салане се са мишленем Сиу－ жића и вели，да је доста овима пз места по 2，а са стране но 4 дин．

Полпредседник вели，кад се овим не мења аа избране судије који суле преко 1000 гроша чар－ нисви онда је лоста онолико волико Спужиһ каже， само ако је у том још разумео и подвоз и трошак．

Кіота Спужпһ，веаи，да пзоране судије небира да течу ванитале，но да народу буле што јевтииије суђеше，с тога је и предложно 4 дннара，што му je лоста за ручак，вечеру и кревет，а још му и 3 а сптне трошкове иретиче једай динар，а што се тнче нодвоза то је особено．
 вели，кал кажемо да су чиновнпци и сувише паа－ Һеши，опда бар ми нетражимо за пзборне судије， веливе награде．

Aксснтије Ковачевй саажуһи се са говором г． нодиресединви，да се ово не односи па оне судије који суде преко 1000 гроша чаршнеки лржн，да је
 одредити во 友е бву дијурну ндатити，нди врива страна идй обе，а то није иредвидено у 8440 ．грађ． ност，у ком се waile：
„Сваком судији нарничари плаћају, по 1 тал. на даи поред путног и нодвозног трошва, ако су са стране."

Араг. Ризвиһ, овде се каже ако су са стране a ништа се не каже ако су из места.

Џредс. држи, да је доста 2 динара ако су пз места, јер суде о маиим сумама и више нута само до нодне. А што се тиче питања, ко һе судщјама нлатшти, ја мшслшм да об́е стране шлаћају, а носле крива страпа иека накнади иравој.

Пзв. ИА. Стојавовиһ вели, 2 дин. мало је, ohe ди човев ди једе и пије ? 3 дии. доводна су иа таво нека се усвоји.

Председаик мисли, да треба чинити разаияу измеъу оаих који су нз места и оних са стране. С тога држи да је доста за оне иа места 2 дин. а за оне са стране 3 дин, и нодооз.

Благоје Божиһ пита, шта Һе бити кад се јелна нарница због многих сведока, мора пише дана да испитује.

Предс. овда Һе за свавщ дан добити дијурну, ша ма колико дана трајала.

Благоје Божиһ вели, кад се богат суди, па да судијама ручак, нечеру п добро их шочасти, онда му суде по вояи, а сирома иропада, с тога и постоји нарека:
„Какно печене, онако ти је и ретене. *
Петар Турачвовић мисли, да Һемо тек овда остати сьедствени вашем захтеву, да се мане члновннцима плаһа, ако ово о дијурни усвојимо по предлоту, нначе нэғдедздо би неправеддо, да тражимо да се мање чнновницма плаћа, а да се таво

шаћане, и на саме вас не односи. За потврду овог износи пословнцу, како је курјак казао овци: , не дам ја да ти јагше бојеш, но һу га ја аавлати."

Предс. закључује састанак у 1 сат по подне, а завазује за сутра у 9 сати пре подне.

Нрсасеани,

## Cexperap,

## А. В. Јовановиь.

## Алегса Поповв

> ОВЕРОВДАвAJY

оНуномотвни НодШисниц口:
М. Л. Глишић, Војив Радуловић, Турђе II. Воровић, II. Ђуричвовић, Петар Катиһ, Сияа Севулић.

CACTAMAK L,
15. Дедембра 187 . годиие.
afegerlasa
Димитрије Јовановић.
वanpers:-

## УропІ Кнежөвй.

Од минисгара дошли су: председник министарства, министар унутрашњнх дела и министар иравде.

Састанав отвореп у 9 сата пре нодие.
Бр. 688.
Секретар Урои Кнежевиһ чнта протовол 44. састанва.

Усваја се, само Н. Крупежевин прнмети да му је при дебатн код тач. 5. ча. 13. изоставдена мисао, аа то да треба нагред ставити ове рече: „няродна свупщтнна тражи загон о слободној штампн, а мада даје изнене пи донуне тога вакона.

## Ђр. 689.

Ceкретар Н. Круиежевиһ. чита ирогокод 45. састинка.

Уснаја се, во Н. Крунежявиһ овде даје једну ириметоу на стенографске белсшне, иа вели: Orе су скоро аванична радња скупштинска. ПІтампауу се у вваннчнн новниам на одштаннавају у засебиим дінитама. Са тога никако не дозводанам да једаи носланик по својој вови поправьа своје беАешке и да поираном нзтене мисао своју, вао што је радио т. Мидан Нироһанац кад је био говор о uредлогу r. Ilолуновића и осталих. Oи је ту upeвуко цео свој говор и изяенуо га тано да нзеледа да се нешто нодмеһе скуиштин.

To ce види нд бележака (чнта их.)
Шредседиик објашњава да нема места щримедо́и Крупежеваћа, јер је вастан сваки послания да контролине прегледа и поправва свој rовор. Док се закон не измени мора тако шһи.
Н. Крупежевиһ одговара да посланив може пощравити и дотерати сиоју мшспо и нсправити погрешке. Али вема ирава да измене делу мисао и Аа што нодлетне свупштини. Тога закона вема.

Председник упубује ша чл. 48. пословника, но коме свави товориик има ираво исправљатн свој roвор.
М. Пироћанац чита вако су бележиди стенографи а чита и нсиравву на вели: Сви видите да јо смисао један само друге речи. На то имам права, јер стеногрвфи често ве ухвате прави смисаю. Таво еу uре у моме говору место 100 дннарских пара ставиди 100 cantuma. Y оните вад се robopi o ирав-

иим стварима, о техничвим изразима и т. А. тешко је уватити прави смисао. С тога и дато је ираво говорниву да исиравва свој говор. Смисао ироменуо нисам нити шкоме дозвоьавам да боья зна од мене шта сам нисаио. Смисао говора мора се бележити онако каво је. Секретар који хоһе да наноди речи посланичке мора их навести у измени, а не као што ради r. Крупежевиһ.
Н. Крупежевиһ одгонара да је читао протовол иа у то време требио је г. Пироһанац да иримети шта има а не сад.

Урош Кнежевиһ чита стснограшску белешну и нсиравку Широһанца ша велі: Нема нивакне разаике. Смпсао је једаи пети. Сва је разаика у штилизацпи. Што товоре нени да је г. Пироһанац подметнуо нешто скупштини, то не стоји, веһ напротив он одоща рфаве мнсли од скупштнне

Председиик захтева да се чята знинични скупштниски потокол, па о нему скуиитниа да решава a нe o Apyros पesy.
H. Кіруеженй најавдује да није заќележио овако, пако је у иоправци Пироһанченој, па чита нако је аапиедо.

На то иико шшшга пепримети а иредссания опомену Крушеженйа да други пут не нзноси на иретрес степограяске белешве, јер су оне века поАувваничпа радва и не долазе у претрес скуиштнневи. (Чује се: врло добро.)

$$
\text { Бр. } 690 .
$$

Севретар Урош Кнеаеввһ чити yoaбy noсаа"ида J. IПоаупомића, војщ због саабоста трали 20 datha одсуетва

Otoópara ce.
нrotokozin nay, caya,

Bp. 691.
Секретар $\mathrm{y}_{\text {рош }}$ Киежевић чита предлог свој и осталих о женидо́и свештенства, које се има иавршити у споразумдењу са духовпом вдайу. Hehe ди се то, онда да се уведе цивидни брак.

Сима Несторовиһ тражи да се пређе на дневни ред налазећи да је жалоспо потрзати женидбу попова, као да смо све свршили.

Помаже га Панта Cрећょовић. (Вичу: одбору.)
Уроп Кнежевиһ одговара да је скупштина ренияа једном ово нитағе. То треба поштовати, а не може се прећи на дневни ред.

Нодиредседвнк А. Здравдовиһ налази да треба овај предлог преко зипистра просвете упутити духовној насти, те да се размисай о шему.

Пошто иредседник објасни да треба упутити одбору на после решавати је ли то питање канонично или не, скупштина зак.бучи да се упути одбору законодавном.

Ep. 692.
Сокретар Алевса Поповия чнта иредлог Жике Миленошй и Илије Ратајца војим се валазн да се ио пароду чнне грдне штете и пеправде уаимањед ујжа, па нродаажу: да свуда буде мерщца од 17 дутлова иди кашнва, па 16 да су онога којп неде а 17 -та воденичарева.


$$
\text { Бр. } 693 .
$$

Cerpetap Haија Ctojaновиһ чита upeasor Mrдовна Cnacuha o томе, вако треба сеосве дуһане ограничити само на продавање оних артівла, воји еу пужни ла селске сомесве, ожолне п иутниве потребе.
$\mathbf{y}_{\text {пуһено одбору занонодавном, те ла се сајуаи }}$ са предлогом о укинућу дућана.

Бр. 694.
Председнив јавља да треба сад щрећи на дпевни ред, на вели: стали смо код тачке која говори водико треба платити изборним судијама који су из места, а коливо ониза, који су са стране; даље, ко һе да плати и кад, да ли цре иди носле сврмене парнице. Ништа није свршено; да продужпмо. давле да гласамо појединце о једвој ствари.

Тепа Марконић прнмеһује, да не може бити јелиа плата ва онога у месту и онога са стране. За то - вели - треб́а оетати при редакцији, иа ономе воји је са стране дати јошт и подвоз.

Председния објашњава, да треб́a најпре гласаги за судије из места, иа после за оне воји су са стране.

Сиужић шрнмеһује да плата не може бпти једна и иста, и ва оне пз места и за оне са стране.

На иитане председника, скуиштина реши да се плаһа по три динара онима судијама, воји су из места rде се суди.

Мпјана Радоваповић и ноп Стева Пошовић иримећују, да нвје треб́али толита дмјурна, јер - веле - вичемо на чивовнике а овамо сами товарнмо варод.

Председния за тим пита: Коливо he се дати оним судијама, воји су са стране.

Секретар Ст. А. Попонић разлаже да би најправтитние бпло да се у ихе подвоза одредй наннада па сат удалена. Oстави лї се друвче, т. j.

да се плати подвоз，онда сваки може тражити во－ Аико оһе и правити већи но што је．

Рака Кукиһ вели：Не треба мислити да се пар－ ничарима помаже тим，што he се свести 3 динара．Треба оставити судијауа по талир дневно．

Иначе，ови ће бити принуђени да свраћају на конак код парничара，да се не ои трошили，то he бити узрок，те һе се судщје повести и биће при－ страсни．

Драг．Ризнић предааже，да се судијама са стране норед дневнице илаћа по 2 динара у шне нодвоза．

Потномаже га Жиыо Чолић．
М．Тератовић разлаже，да не треба дати више од 2 динара，јер 亡e се грабити ко he бити судија， натураће се парпичарияа，па һе судити криво．ШТо се тиче трошка и дангубе，то 敨 определити саме судије ирема дажнии пута．

Н．Радовановиһ вели：Усвонди емо три динара на име ране и дневнще，за оне који су из места． IIто се тиче ових који су ван зеста，њнжа на име подвоза треба дати по два дннара ако су из првог оближнет села，ако су из трећек удаљеног села по три динара．

Ал．Поповић，побија разлоге Pase liукића и вели，ла и 20 динара дали судијама，они Һе онет свратиди на вонак вод парничара где механе нема， мисли да треба судпјажа дати по 5 дшн．

A．Ковачевиһ разааже，да треба имачи на уму вредност парпнце．Зва се вели，да суде судовв овде до 1000 троша．Або се свниа стане рачупаті под－ воз кад дофу на кочијама，иретс解е дара меру．

Сванојаво треба останити онима са стране но пет динара．

За овим на питање преседника скупштина ус－ воји，да се судијама поји су са стране плаћа по 5 дин．дневно на име двевнице и подвоза．

Преседиик ирочита редакцију треһе тач． 86.
дим．Милетиһ иримети да треба одредити，но Һе да шаһа трошкове，да ли крива страна или обе．

Преседшик објашвава，да је сад на реду то нитање．У уита затим скушштину да лй да се уна－ пред нолаже дијурна．（Вичу，унапред．）По томе раз－ лажуһи како се пезна колико һе дана трајати пар－ ница，те судије могу чинити злоупотребе и узимати од париичара велике дијурне；нита，всби ли боже било да оишт．суд нашлаһује дијурну овда，кадсе иресули ствар（чује се，боље унапред）．

Вујо Васић，позивајући се иа ирактиву вели， нека се снаког дана кад се суди узима унапред дневница，вао и до сад，па онда неможе бити зло－ употреба．

Предс．чита релакцију тог члана，воји гласи ： „Овај трошак нолажу уваиред обе парничне страве по пола，а после крива страна платиће другој по－ ложени трошак．＊（Чује се，врло добро）．

Прочита затим редакцију целог члана а при－ мећује вод речи „из једне општнне＂да се сматра као из једио места，те судија неможе имати више од 3 дин．

Бp． 695.
Нввестиаац Илија Стојановль чита да．ве тачку A，и измену \＆13．која гаасп ：
„А. Кметови села, које са другим ошттну саставьа, суде са 2 иризвана одбориива или аво ови нема у месту са 2 поштена човева, све спорове у овоме селу испод 25 rp . нор. осим снорова о ненокретности и служб́ености. Но овим се немевају наређења изложена у \& 41. зак. о устројству оиштина и општинсяих вдасти.*

Мијаило Смияаниһ пита, да ли по томе има места да се незадовољни жале код општ. суда шли не ? (Чује се, долази то доцније).

Нреселник вели, да he се ставити у редакцији место 25 гр. нор. ддо 10 дин. закључно ла може кмет и 2 одборнива у селу пресудити.*

Раденко Арагојениһ примеһује, да место речи ${ }_{n}$ вмет, " треба ставити "кметовски помоһник" и носле треба знати који су то поштени дуди и во һе то одредити да ли збор?

Министар правде одговара, да тако стоји и у општ. закону. Општина и пметови зваду воји су ноштени.

Предс. иредлаже да се ставе речи: „два доwаһнна."

Петар Катић, противан је томе и налази ди је боље казати ,Ава поштена човека, " јер шма поштених ноји шлаһају данак.

Живко Недић разлаке, како по устројству општина и општинских власти има општина где има по 4 -5 села у сва саставьају један општивсви суд, а имя опет само по три судије, вмет и 2 помоћника а чланова нема, па пита, ко һе бити тај кмет селски, што һе да суди са 2 одборнива ? Ту моле вели, бити неправде. А и што се тиче израза пдва по-

щтена човева, " незгодно је, и питање је: ко ће то дк одреди?

Іо завону зна се, да ови буди оценују само нотрице. Дакле, зашто неби остало тако, да о томе суде оиштинсви судови.

Овде се усвоја још једна мана сума, воје пема y 85.

Илија Стојановиһ вели, зна се да у сваком селу вма кмет нли помоћнив. Давле то је ираво дато нему да га врши са 2 одборника, или аво их нема са 2 поштена човека.

Коста Сиужић налази, да треба казати у тевсту : кмет села или кметовсви помоһпии у загради.

Аксентије Ковачевић вели, зна се да се у селу зове селски кмет овај, који је вмет ияи помоһник. Има седа где кмет има 2 номоћника, а сачињавају једну ошштину. Нитане је, могу ди и ови шомоһвици да суде о овнм стварима.

Пошто се разуме да је свави номоһшик кмет у своме селу, то је добра редавција и нетрсба је мењати онаво, ваво предлаже госи. Спужић. Што се тиче она 2 лица, кмет ће увев на саставву узнмати 2 најбоқа грађанина.

Ту нетреба зебсти.
Mилија Миловановиһ, слаже се са одборскид мненем и вели, до сад је иравтиковано таво, да свани члан у селу илй засеову суди до 100 гроша чарш. и противу те осуде давала се је жалба оиштинсвом суду, То се исто важе и овде да кмет и Ава човеда могу судити до 50 гроши нореских, а противу вихове пресуде даваһе се жалба општинceox cyay.

Мин, правде иримећује, да то треба да остане само за потрице, а пе и аруге ствари.

Миаија Миловановић одговара, да треба то не само за потриде, но и за дутове до 100 rp . чари. (жагор).
K. Спужић, одговара Fовачевићу да трео́а у закону написати јасно, јер има села тде нема и кмета и помоћника. Пабад н. ир. има два члана и иреседника, али мајур село има свога помоһника, а принада општнни шабачвој. Питам, хоһе ли важити пресуда тог помоһника мајурачког? (Чује се, xоћe).

Иавестилац Наија Стојановиһ, одговара Милији Миловановићу па вели, предлогом владиним пде се на то, да иресуда кмета и два човека до 50 гроша пор. остане снажна. У осталож чл. 41. устр. опитннекөг өетаје за потрице до 100 гр. ч. те пресуде пису извршне одма.

Чита затим чд. 41. па вели, да треба остати ири предлогу. (Врло добро).

Јован Радосаввевић пита, како he се за она села, која су сама за се. (Чује се: има о томе даље.)

Іредседник прочита ту тачку.
Скупптина усваја.
Бр. 696.
Навестнлад Илија Стојановиһ чнта иредлог за измену члапа 13. воји глася:
„Општнневи судови првмају и туабе и одо́ране усмено, а писмено туабе в жалбе ирпмаһе само од Аица која нису ия нсте општнне, саслушапају парничаре и сведове јавно, нввиђају парннде иросто пресуђују и одмах иресуде пскавују усмено и јавно,

а иресуде своје пзвршују сами. Аво воји сведок иди вештак, не би на позив суда дошао у одређено време, а ивостанав не би важним узроцима оправдао, општинска власт казниће га од 2 до 10 динара. Сваку пресуду дужпи су ошшт. судови у протовол суцена завссти којега не форму прописати министар правде а и вапнсмено парничарима издати, кад којп од парничара то захте и прописпу такеу нлатити.

Ако би се пресуда морала из непокр. имања изврпити, онштннски суд писаһе дотичној вдасти нолицијској која һе пресулу извршити, но општим правилима о пзвршвну иресуда.

Пресуда кмета селскога (кад се општина ив више села састоји) одмах је изврина, нако се изрече. А тако исто пзвршне су и иресуде општииских судова, гоје не прелазе вредност преко 50 гр. нореских."

Нивола Милосавьевиһ иримећује да не треба правити разливу измефу лица на општине и оних са стране, но треб́а усвојити да се жалб́е могу поднашати писмено.

Војин Радуаовић помаже исто па пита: Вапто је лавше примати услене но писмене тужбе? Треба дозволити да се примају и писмене па бшо тужидад иа општине иай са стране. Што се тиче казни за недолазак на позив, ја сам за то, да се ирви пут казви са 2, други пут са 5, а треһи са 10 динара.
A. Коначевй номаже Војина и веаи, треба усвојити да се иримају писмене тужбе и жалб́е, јер би судови лакше расправдали парнице а они и онако лахом саслушавају људе на протоволу. Дакле лавше би ни било прнмати ппсмене тужбе.

Но говорићу о казни сведока који не дођу и казни парничара, о којима пишта пије казато.

Чата 8 327. крив. закона о недоласку на повив оиштинског суда па вели: о педолаеву парничара нигде ништа није казано у закону. Зато треба одредити казн и за њих. (Чује се: то има у закову.)

Васа Стошић: Поред пазни за недолазак сведока од $2-10$ динара тражи да се уяакони, да се може газпити до 2 дана затвора.

Hobar Muдошевй иротиван је томе да mory данати писмене жалбе и дица из оиштине, јер би се отворидо широко нове нискарачина да адвоцирају да потстрекавају људе на нарнипу и тиме би се штетно народ. (Чује се: врло добро.) ШІто се казни тиче валазн да треба ставити од 2-10 динара.

Панта Срећвовиһ одсудно је против тога, да се дају пнемене тужо́е и жалбе од Аица, која су ту из општиие, јер тиме се народ уиропашћава и штети. Са тога је вели и било до сад скуно суфене. (Чује се: ирло добро.)

Нзвестиац Нлија Стојановић номаже Ковачевића што се тіче парничара, који ве дођу на рочиште, на вели да треба узаконнти: да се може пресудити и без онога нарничара, који ве доһе на рочиште.

Apar. Ризнић слаже се са тим и вели вен се дода: .суд һе пресудити по иренешеним доказнма.*

Иаија Мојй остаје ири том да се уевоји редакција. Побија мпење Војиново, који тражи да се тужбе в жалбе могу давати пи пнсмено, јер би се вели тиме одуговаичвле парншце по $4-5$ година.

Живко Недић противан је у начелу писмености вод општинсвих судовя. Но писменост треба усвојити само ва лщца са стране, но е условом, да се они ве морају позивати дично на суһеше веһ да се суди по тужо́и и да је зан обавезно саопштанане пресуде у суду. Ипаче увела ои се пећа писменост.

Никола Радовановић такоце је за то, да постоји писменост за аица са стране. Слаже се с Ковачевићем да треб́а уметути у закон и казну за парничаре кад се казне сведоци. Протинан је томе, да се пресуьу.у парнице без сведока и парничара, јер би се овда кварила пресуда, кад парничар оправда изостанав.

Арагутии Ризниһ, усваја иринето́у Ковачевића али је иротиван томе да парничар мора иредстати дичпо, кад да писмену тужбу, веһ по њој и довазу треба изрећи пресуду и саопштити је прево надлежног суда.

Влад. Павловиһ слаже се с Ковачевићем с тим, да се ономе, воји са стране подноси писмену тужбу саопшти иресуду ирека неговог ошшт. суда и одкад му се саоншти да се рачуна рок.

Војин Радуловић тапофе је за иримсто́у Ковачевиһа, а остаје зато да треба примати писмене тужбе, јер аво се то неһе, онда не треба учити нікоду.

Андрија Перуничић, разлаже да не мора тужиоц доһи па рочиште кад да писмешу тужбу п довазе, веһ he се потом судити.

Подпреседник одговара Војиву и веди, нетреба допустити да свави пнше писмену тужбу. Тим ои увели по селима пискараче, воји незнају шта шишу
" којй о́n завађали спет. Недајмо да се они уплећу у народне нослове.

Војин Радудовиһ пита, како ои изгдедао суд коме дошло да суди о ствари од 1000 гр. а овамо нема ниемоводства.

Шодиреседиив одговара, да то зависи од свести народше.

Живво Чолић противаи је томе, да жалбе и тужбе буду писмене, а пије ни зато да париичари не буду личво на рочишту, јер се неби могли суочити где треба.

Изв. И. Стојановић чита релакцију, паква ои требала да буде по иредлогу Ковачевића.

Преседник затим прочита прву тачку, чл. 13. коју гласи:
„Општинсви судови примају тужбе, одоране и жалбе усмено, а писмене тужбе и жалбе примаће само од аица која нису нз псте општине, сасаушавају парничаре и сведоке јавно, изниђају парнице просто, пресуђују и одмах пресуде псказују усмево і јавно, а иресуде своје извршују сами. Ако који сведок или вештак, неби на нозив суда дошао у одређено време, а изостанак неби важним узродима оиравдао, оншт. власт казниһе га новчано о, $2-10$ Аинара."

Скувштина усваја.

$$
\text { Бр. } 697 .
$$

Изв. И. Стојановиһ чита другу тачку \& 13. која 1ласи:
"Crasy пресуду дужни су отыт. судови у протокод суђена завести којега Һе шорму иронисати министар правде, а п наиисмено парничаржма ия-

дати кад који од паринтара то захте и прописну тавеу плати. "

Затим чшта одвојено мнење Ранва Тајсића и осталих, који предлажу да општине саме извршују пресуде ия непопретног имана.

Араг. Рнзнић, усваја мнене одборске мањине али с тим, да се раздвоје селсве од варошких оиштина.

Heмогуһе је вели, да оишт. судови по селима извршују тавве цресуде, а то због паљевина, убиства итд.

Павле Вуковић, раздапе да и сада при извршену иресуда сав посао раде општинсии судовн. Шолидајна власт вели, увек нише општинском суду те овај попише нмане ит. д. а она иросто објави. Зашто то неби вршиди сами судовн. У осталом оставимо ми то полицијския вастнма да врше, иро-тив-речимо ономе, што смо тражнаи увидане началстеа.

Неттар Ђуринвовиһ је за то, да онштине саме извршују иресуде из веповретног имана, једно с тога што хоһемо самосталност, а друго зато, што полиц, власт сама при изврнењу и незна гли је земяа, ви водива је веһ опет шита општину.

Muaија Muаовановиц, кавује како је до сада правтиковано па вели, огружни судови пвшу началcrиу, началство вапетаву, а овај опмтинском суду те општиа премери и поиише имање. Све што јо то учињепо, утиии је општинсви суд. Давде вашто тоаики формалитети ใ Баш ти чормалитети н то што полиц. эиноввици изацу у народ, зарад нзаршева кошта народ грдних жртава. Чишовиия дође у село

зарад извршена и учини трошак. Нема дужнив поваца. Чинонник се враһа па доце доцније и по други пут те прани трошкове п уиропашћава вуде, вад дакле суд онштински пресуђује онда нека и изврши, нека пише сам окружном суду за интабулације, нек огдасп продају непокретног имања птд. Тако исто век општ. судови извршују и пресуде окр. судова а не полиција.

Илија Ратајац слаже се с Миаијом и вели, треба да пресуде извршују општински судови, а пе полиција те да се чине само два трошва око долазка а овамо нодпциа не може да нзврши ништа без кмета.

Живко Чолић, налази да кметови не могу извршивати ту продају иикако јер има много торлалности које вмет пије вадар извршити. Заго се слаже с Ризниһем да то зогу чинити само варошке општине. -

Адам Богосавяенћ је зато, да оиштина врши те пресуде, вад може вели продати вола од 10 - 30 дук. што веможе комад вемье од 10 дук. цес. не треб́а да се аруга вдлст меша у наш посо.

Рава Кукй је против одборсвог мнева, слажем се велй у томе, да би оило јевтнније кад би општ. судови изаршивали пресуде. Али питаве је, могу ди то извршнзи сви судови? За вароши и приsнајея да mory, алй док седа буду за то upohuhe јои 10 и 15 година. Ита ту формадвостіи много. Нма случајева тді се над једвоу врши више иресуда, па троба чанити после расправу с ножцея. Одкуд he то знати кметови?

Нигола Радовановыһ каже одсудно, да внетови немогу вршити продају неновретног имања, јер вели: продаје се често имање од $1000-2000$ гр. па и од 100 дук. пес. где he пметови да пувају те суме? Боле је да дамо судовима олағшиду. Нек суд само нопише па преда полицији, а не да орине шта һе са шовцима, кад нема ни касе ни тврде куће и чије је прапо прече.
A. Ковачевић правда мнење одб́орске манине, на вели : оно је умесно, јер све што год се ту ради, ради општиневи суд. Подиција ппше суду, те овај извршй и ночне и процеву и све. Полициа само објавн у новинама и дође ва продају, где кметови опет ирисуствују. Ааи треб́а и овде имати на уму то, да се говори овди о извршењама до 1000 гроша чар. Завоном је ироиисано за колииу вредвост треба објава у новинама. Овди нетреба на оволагу вредност, јер рок неће бпти веһи од пет дана. ПІто се тиче оних равлога, да кметови немају каса, имајмо на уму то, како кметови покупе по толики данав, па се никада неукраде нз неговог запеядија, док се овамо краде из тирдих каса.

Дакле остајем при томе да ошттискп суд може навршивати иресуде и делити повақ повериоцима.

Пзъестлац Илија Стојановиһ обраћа пажњу на велике торналности, које се морају вршити ири продаји, па налази да би се огрешили да тим оитеретим каетове п навувлн бі грдне штете ва них. dato је да остане но миену одборсве већине јоит 3А коју годану дов се реформите упрани струва.

Мтинстир правде објашнава, да је немогуће да сада дати оптт. судовима да изиршују пресуде

из неповретног имања. Има вели и сувнше формадитета и тешкоће које кметови не могу савладати. Хоһе ли се измена, влада задржава право да постуши по ча. 61. устава.

Авсентије Ковачевић вели, чини ми се да тамо стоји, да ваада може узети предлог натраг.

Министар правде објашњава, да по чл. 61. устава влада има двојако право, нли да уаме целокупан предлог натраг, или ако се не усвоје поједине памепе и допупе може се вратити иројевт и траднти да се усвоји само оно , што влада мисли да треба усвојити. Нисам казао да се цео предаог узме натраг.

Затим на питање иреселнива скупштина реши да остане по предлогу, т. ј. да општински судови немогу извршнвати пресуде нз пешовретног пмања. Бр. 698.
Пзв. И. Стојановиһ чита трећи и четерти став § 13. поји гласи :
„Ако би се пресуда морада ия неногретног пмања извршнти, општинекн суд ппсаће дотичвој власти полиц, воја фе пресуду извршити, по опптпм правилиза о извршену пресуда.

Пресуда пуета селсвог (кад се општина пз впше села састојп) одмах је изврина, како се пзрече. А тако исто иавршне су и пресуде опитниви судова гоје не прелаяе вредност преко 50 гроша порескнх."

Нико нинта немаде да иримети.
Бр 699.
Изв. Наија Cтојавовиһ чита прву тачку है 15. roju raaci:
"Противу пресуда општинсних судова у споровияа прево 50 rp . нор. дају се жалбе прево оишт. суда о,до́ору општинсвол."

Панта Cpehковнћ валази, да би другче треб́ало уредити и то овако, вао птто је негда бшло поротско суһене у Душанонов завонику. Н таво би кавао оваво: "противу пресуда ошштисдих судова у сноровна преко 20 динара дају се жалбе прежо општ. судова поротницима да они иресуде.*

Аратутии Ризнй нацротив обара то и вели: не eтоја то, да је веһа гаравција вод поротнива но вод одбора. Доказује то псвуствои, пІ ведї: таво је, sa једног порота вазала да је грнв зa уопетво, а судовн нађоше да нема дела.

Мијанло Радонанонић наводи, да су по селима
 Осия тога, нмати ту еродетва, пияме imp, Зато је
 ској вдасти.

На питаве, свупштита усноји да вресуде судске расматра опит. одбор.

## Bp. 700.

Наиестшав Мапја Crojanonп чшта дабе став, д се жал6а може нgјанита усмено одмах чих се çomuти иресуда it то he ce crantrit нa протовол.

Eatoje boath uитa, зa roauво се дапа даје 2 2 a 6 ? ?

Нл. Chojamomis ofromapa, inea to y ansony if to $y$ \& 16 .

И таво уепоја се п аруга тачва


Бр. 701.
Нзвестыаад Наија Стојановй, чита трећу тачву roja raaca:
„Опитински судови на ирамьепу жалбу издаће уверене, ако парнпчар то захте. ${ }^{\text {a }}$

Усваја се.
Бр. 702.
Пзвестиаац П.аија Стојановиһ чіта четврту тачву ноја raaci:

> Противу норавнања учіненога по тачки под 0 , § 6. подносн се жалба надлежном ирвостепеном суду. Решене встово о толе одмах је изнршено. усваја се.

## Ep. 703.

Навестнад Плија Cтојановић чнта нету тачву soja Paaci:
„Противу избраних судова за дела под $\quad$, у 8. 6. вазначена, нема места жалбл. Не нзбрани суд дужап је за 5 дана иредати по једап домад пресуде паринчариыа, а један помад са осталпи актамя предати опитиневон еуду па чушвве

Усваја се, само Раленro драгојевиһ прннети да у тексту треба пазати, "иротияу "ресуда чзбранагб
 A0Ma. - To ce ненраr\#.

Bp. 704.
Пзsectnaaи Hanja Gтојanobel чита чл. 16. гоји osraje.

 се сада дају талб́ одоору, а не среској навсти.


диа. Прела томе деси尼 се да жалиод, у року ол 6 дава неће потревити вивога $у$ срезу да му иреда ※а. $16 y$.
 Iређе је вели ностојало вачело усмености ири суЂепу вод оншт. судова а сад је §-ом 13. одетупдено и уведена пнсменост за оне, доји су са стране. Півд то стоји, онда у \& 16. треб́а у неето $\boldsymbol{z}^{\circ}$ д над је казана пресуда кавати подкад је саопштена пресуда."

Помажу то пето Петар Ђуричковиһ и Наија Стојановнћ. (Вичу: треба то да дода.)

Baco Машаревић важе треба још додати да тало̆я кад се преда пошти на повратни рецепис да ce cмatpa tao an је дata cyay.

Іредседвик иримећује да о томе нма наре申ења y постушу.

Нанестілад Нлија Стојанони чита за тим вову
 сеті овако:
, Жидбе се дају зи 8 дана одкад је тресуда шрничарима сдопитена, доцшјје поднепеда жалба не прима се." Скупиттйа усиаја.

Cactarale samayqeн y 12 catif y ноднe, a cyтрашњи аиказат у 8 час. пре полие.

IIp-doczami, A. B. Јовановн

Exppervep
У. Гнeaternit.

## потіпоици:

Byphe II. Boposin, Bojum Paдyaozah, Cuma Cezyauh, Herap listuh, Петap Бypurkouиh, M. A. Гaumuh.

## CACTAMAF LI,

16. Децемора 1875. године у Веограду

## neractans

## Димитрије Ђ. Јовановић.

## omarivar.

Нук. врупежевиһ
Посланици свн. Миниетри сви осим мшниетра ироспете.

Састапак је orвореп у $9 \frac{1}{2}$ часова пре подне. Бр. 705.
Секретар Стеван 2. Поповй чнта протокол 46 . састанва.

Скупшттна усваја.

## Бр. 706.

Сегретар Ник. Груиелевић чита уваз Његове Светлости да Србија може приступти међувародној телеграфсвој копвенцији, закљученој у Петрограду.

Председиия предадие, да се тај предлог упути финансијеком ия звконоданном 0дбору.
M. Глитй веаи, да је боље ушутити једном oдб́opy, јер браже няе.
B. Bacaћ: Треб́a да нде одоору завонодавном, јор шал нешто аы се уаавонн.

Ma. Crojarobuh: da ce neofr ofin osdopa cadoasбада, пегя нае аипонодавном.
M. Maдоваповвһ: Зато, mто је ствар законека if он је да вде одо́ору зановодавнод.

На питане председишь скупшиита упучи предA0г 0д6ору ваЕонодавном.

Бр. 707.
Сееретар Ст. А. Поповиһ чита мoaбу Cиме Песторовића, гојом тражи одеуетво од 21. тек. мес. на 10 краја скупштине.

Свупштияа му даје.
Сегретар У. Кпежевић чита предог И.лије Јокановиһа да посланици меего 20 нмају 10 гр. нор. Аијурие.

Свупитина упуһује предлог одоору финансијcrox. -

Ил. Јовановй xohe да товори.
Шредседнии му каже да Һе товорити, вад буде дошао вегов предлог из одбора.

$$
\text { Бр. } 708 .
$$

Севретар А. Поповиһ чита предлог Tore Гaaвошића, којй гласи:

## Іреддог

> народној скушатини.

Пошто дојако скоро свуда у варошима и варошицама ностоје читаонице, али по мом мневу прия виленнане су, с тога, што поједіна лица тамо на ту деж вааһају гди вако је тавса одређена, негде но $40,50,60$ гр. чар. а ту само имају част долавити опа лица која ову плату учине; ово је једна једита по све за у оштте грађане ненравинност 34 то, што вије сваг у стану ирописану таксу да подоаи, а има саупаја таквих да оно сваког пи неприма.

Завонй нами веде да свакп грађанин шма подједнака, права у овој ирактци нащротин. Зато предлажем народвој скуиштини да й остади грађани

แмају ираво y ностојеhе читаонпце учествовати, пв
п ако пе положе проиноу таксу, веһ нека улажу ирема својој имуһност.

Mолия нар. евупштину да овај предлог у смпслу правде и иравичності као хитан реши інао доиуну читаоннцала у занону лода.
16. Децембра 1875. г.

у Веограду.
\#peasarist in uap. gocaauag Bока Раввомй.
Председвик ватне установе, за ла се пређе на лыевни реди Скупитшна усваја.

Бр. 709.
$\mathrm{y}_{\text {рош }}$ Кнежеви чита:

## Іредлог

мародној скушатиня.
Hопто је народ. свупштива установвена да се у общте аа народни шнтерес стара, вао й за поболшаве стана наших у опште занатлија, сматрам да ои и овај продлог к урелби јеснафских донупити требало, што би стане шашим спроманиня занатдијама ноб́дниало, а то је, да се сви занати од остале мануфавтурске в шнекулатнве радње науаму, те да могу бар коливо тодиго наши спроманин занатлщје са својим ланатима споју породицу пздржаватн, пошто дојаво поетојеһим овим начинои свог

 нате, "а пошто му г'а ванитаииста пз руке отргао, норед ланноатурске и шнекулатиние радне; і ово

спромашко живлене одуаниа му, sa који је он још но $3- \pm$ године безшаатно свог мајстора сдужно дов је научио, на сада скапава.

Зато преддажем пародпој скупштини да овај предог као допуну постојећој уредо́и о јеснаөима дода п реши: „да се занати у обште од остале нашред поменуте радње одвоје, на да се зна на чисто, ко је бојаиија, ко је Һурчпја, абацвја п т. д. а папиталисте нек остану на остале шненулатнне радне, ио ови се ништа бапा не спречава ираво аавона о саободној радии.

Са опим предлогом надам се да he спушштина ваћй доводног одзива, зато модим да се вао хитан oraaci.
16. Дещембра 1875. r. y Веограду.

Hpeataray it vap. uocsamas Вока Гдавошй.
Председин: Главошии предлате да се нооштри уредба еснашска.

Скупштина одб́цујје иреддог.

$$
\text { Бp. } 710 \text {. }
$$

Cesp. Ст. Кретић чнга:
Народној Скущитини!
Учптељы наших основных швола молиаі еу у дище прнлнва ла се устапови пензвони шонд за ынхове удовице и сирочад, улагањем у тај тонд од пааһа учитедспих.

Tasво уарузење аа осигурање сиротвих nородщца треба й Аржава, колико год може, да потномогне почем учитеди са својом малом паатон не


сие нихове смрни, ногде живеті. А донета је желети да се да могућпости да се сваки, колико толико, састара вако һе му жена и деда по смрти ноһи зивнти.

у министаретву просвете има један иројект о уетановењу таквог тонда, за удовице и спрочад учитедску. То се можо још прегледатн и дотерати, па да се скупптини иа узавонење подвесе.

Ово треба тим пре да се учини, што на оснону тачке под 2. 8 20. ностојеher аакона о уређену наmих основния пкола од 11. Септемора 1863. год. (Зо́ор. XVI. ст. 61.) удовице и сирочад учитедска " еада ны Аржавне касе уанвају издржане ио одредби миннстра просвете и то се у лржавни бунет ставда, нто народна скупштина одобрава и тај додатак ирнлнчну суму нзносв.

Нрема томе част ми је иредложити народној скупштинй да изводи решити:
„да се влада новове, да спреми и свунитиии поднесе сходан пројект $„$ п пенаијоном фонау за удовшңе и епрочад наших учитеља основиих шкода, " на да учітедн п учитељке улажу пзвестап проценат, онако као што и државни чиноввици чине, од својих плата, ия нога Һе улога, и деца учитевава основних пнияа, аво су без оца остала, пензију уживатнг"*

## 15. Деңембра 1875. год. <br> y Београду.

> A. Maruh.

Ctyпाтина упуфује финаве. одбору.

Бр. 711.
Секр. Ст. Д. Поповиһ чнта :
Пародпој Скуиитинии!

## преддог.

Тачка 4. § 471. постуива судсвог у грађапсвим нарицама заменена је иямсном и допуном завона од 24. Деңемора 1873. год. и у истој је побројано све шта земљодедац неможе вадужити и ита му се та изврнеше ирссуде судске у пощв увети и иродати веложе. Ово је лено нарефене завонско с којим се иде на то: да се земљоделди сачувају од задуживана и иретераног интереса ; али у треһем ставу истот закона важе се, имање овде побројано неможе пи сам вемдоделац продати иди ма којам начнпом отуфити. Ово је за sемдолелца врло штетно, а ево заито : ни ирннер, Мидутии нма 2 пауга sexae щуһевног паада ин два пдуга ораће побске aемaе, њетов комmuja Mиаивојо хо友е да одели једног сина, на лаје Muяyтиву за пола куһееног шлаца 100 дук. цес. да душш пет паутова ораһе поьске вемве од које би се у велико радеһи користно, али му загон забрапује, на зора да трин. Други принер, један земьодедац има само три пдуга, па раdeһи и мучеһи се зарадно је 20 дук. цес. готовог новца, рад бн бпо да вупи јелав дан ораће sемде, алі номнсли, ако дам ово 20 ду末. цес. за sем.ьу, cвahinte же сутра пена нужда па без новаца морам скапати, јер земву немогу да иродам ін таво реши се века ми стоје готовн новди ; иа цосле с дана на дан трошеһи по мало за пзлшшне ствари потроши све ; сад је остао и без имана пто је хтео да куии й без новада што је імао. - Ималй би још доста

пттетни примера за земьодели г овоме да паведемо али за сад да се огравичимо на оволнво. Ocim овог ванопеног наре申ења има још једно штетно ва вембоделца нарсђеве (упутетво) госполяна министра щравде oл 4. Феоруара 1874. тод. ह 354 . у ком је он тумачеһи треһи став доияне закона, у 10 . и 11 . тачки свога упутетва казао, вако и ва вој пачин земдодедад може потврдиги тапиуу кущцу на проda"y my semay, на mad продавад cвy ову कорау нспуні овда је скоро све потрошно коливо има за земьу да ирими. да би се све ово боје је за зем.ьоделца врло штетно й уоитачно одвлоннло ін да бн сваки тмао право својия нманем распоаатати вако хоће и капо за добро нађе, ноје му право и дустав" земадсви даје, иредажемо: да се треһи став зякона као допува § 471, поступва судског у трађанским парницама који је узвонеп іІ $\begin{gathered}\text { жинот сту- }\end{gathered}$ дио 1. Jануара 1874. год. увине ; тако нето да се огдаси 10. и 11. тачва уиутетва г. мииисгра иравде 0А 4. Фебруара 1874. год. Х 354. за неважеһе. Ређи he noju OA 1. 1. нослaнusa ala he после лемकоделди да продаду сву яемду, ади ово нестоји, јер нико никоме неможе бити веһи иријатев вего сам човек себн и својој тамплији, а аа раскошне постоји закен Heju mory и нод туторетво доһи, алі овако доста смепно пзғдеда, да се поред они раскошни и нерални туторује свпма лоји су вредви, поштени и печалии, што ни у једној земыи неиостоји.
 oraaci.
15. Дедембра 1875. г.

Београд.

Вадд. Павдоввћ,
Мнјанло Радосавлевиц, Bлaroje Boжah,
Мидосав Вељковй, Андр. Перувичиһ.

Пресединк ставља на гласање иредог и скупштина га уиуһује одбору ваконодавном,

Бр. 712.
Сепр. У, Гнежевиһ чита:

## Народвој Скуиитике!

## Предлог.

Од правтикапата свију струка и нандуря којш пащу гранщцу чувају, нико у државној служби вије рфавые шаатом паграђен, као пто нам је свима о томе познато, а мшого посла и терета имају.

Зато нотнисати предлажем народној сяушштнни ивладу Његове Светлости молия да наволи решитн, да се стане иравтнваната т. ј. ниова плата побоьша иа мавар се побраяй боан и епособнијі да у нстим сауабама остану. А таво нето да се и паата пандура који сраницу чувају повасв, вато што се са досадањом немогу да нздржавају, а веливн терет и ривик пмају воје нм иживот на највећој опасности eroju, a sбor mase mate не mory ce y ту служббу вредни и поштени дуди да нађу. Зато је пуждно и потребно да им се пдата волико тодико поve申а.
16. деңембра 1875. г.

Београд.
Народин носаашик, Нетар Өтефановић.
На иитане иресеанива сцупитина уиуһуje предаон одбору фннапсцјском.

$$
\text { Бр. } 713
$$

Cesp. As. Поповй чirra uajaby cesp. H. Крунеженй којом моаи да га скупштива разреши од дуаноеті сепретарсве.

Изјава гаасн :

## Народној Скуъинтини!

у најбоаој намери у јучерањој седници желио сам да обратия пажну народне скупштнне и вао секретар и као посланив, на пзмененя говор у стенографсвпм белешкама једног поштованог посланива; но зато сам од r. иреседииа добио опомену, коју осуду не мшслия да сам заслужио.

Дубоко нотрешен, захваљујем народној скуиштини ва датом ми поверењу и модим је, да ме разреши о, дузності сеяретара.

A ја се враћам на носаанияу кдуну, одағле һу и даме по жогућству заступати интересе народа. 16. Децемора 1875. г.

Веоград.

## ( ) иоштованем

Нигола Крупежевић, селр, нар. снупштане.
II. Буричковић је вато, да се оставва на секретарство веуважн.

Ал. Поповиһ мисли, да не може бити увреде, због које мора дати оставя, тім ире, щто је и M. Гаишић нвјавно иреседпину неповерене, па је овај одбно, па нек одо́щје и Крупежевнћ. Оставка да се неуражн.
C. A. Honobah acior tora што би се дангубиaо, док ои се други севретар бирао, энена је да се прсђе на двевні ред.

Hияола Крупеженй сматрам аа дузност оно да ивјавнм, јер сам држао да сам као послания it cerperap дужан бпо да иянесем ону crвар иред свуиштин і да у томе нисам ниита носмео.

На питане преседниа, скушштнна неуважана оставгу и ирелази на дненни ред.

Ђр. 714.
 брати вомесари за пзвиђај здоупотрсба при избору носланика?

Председник: Пал још једна жнло пв округа јагодннеког иа онданњу оер. вааст, та кад се то y oдо́opy sa моабе и жа, абе репи, ошаа he ce peтити за све, ито је учињено ири паб́орима у опрузнма: ужичкол, чачанекол и јагодннедом,

Jeцp. Mapkoenh: П ја сам то хтео пнтатн. Питао сам толино шута шредседиика за нодб́е н жадбе, а он вели да не могу да реme ту ствар, што не може да се добави министар. Но пека се та ствар што пре нанесе на анепни рел иред свушштину,

Прелседвив: Добро, ja hу тледати.
У. Кнелсвй: Мпелия да одо прво треба ренитл, јер је одаино одбору иредато, па адо има још

 до тога да се саслуша министар, а мнелим да не
 могда би скунштина то одма да узмо у претрес.

 aиције?

M. Мпловаповиһ пита иредседвика одбора ва-
 носв иред снупштаву?

Председиив завон．одбора Шане Вуковиһ：Тај дредлог није дошао одб́ору законодавном．

Предселиик ：Ако се предаог ве вађе，изва－ Whe се пз стенографеви бележака，па Һе се одюору иредати．Сал да преуемо на двевни ред．

$$
\text { Бр. } 715 .
$$

Изв．завои，одбора Пл．Стојановиһ：По иред－ aогу чдан 17．sанењује се овим：
＂Hayseht ey прони суanje й овле она шста， која су набројена у \＄52．овог закова за судије првостененог суда，осим аво су парнияари внали и иристали на судеве，таво псто и за сведове важе нравнла ол \＆208．до \＆246．гр．ноступка．${ }^{-1}$

Скупитина уеіаја．
Бр． 716.
Пввест．Наиа Стојановй чита пзмене п допуне y upojerty roje ratace：
\＆19．，нротну решена о забрани или задр－ зању дужпина с пута，даје се жалоа одбору оп－
 суде aјје．

1．ано дужпив вије пивако сасаушан，наи
2．，ако поверитев неми впкаквих доваза за своје травене．$=$

 таже：aso није оА вета иоследна реч уsera．

Предеедапя：Opato бп дооро бидо да се жаже：
 تттит
 може жаити．
※ぃнго Недиһ мисли да ои се тиме стнар оте－ зала，но треба，кад општински суд стави забрапу， овда да је дужаи ия за три дана п пресудитп．

Затим допушавајуһп сној говор вели：Оло́ор на пр．реши，да забрана пе постоји，а оп пије падле－ жан，но онштиньи суд．Сад може когод доквзати да нжа ирава на дуг，ала кад одбор то споро ре－ шаша，дужник he отићн，овда пашта му је заорана？

Председння оојанњава скупштини говор иред－ говорника．

Haja Byвовић：Ho поступу судском тако is стоји，т．j．за три дапа да се мора оправдати за－ орана．

Жіиво Недић：Оаравдаве овако разучем：вад се тражн забрана，за какав дуг，суд општииски треба одмах да се сазове，да парииду иресуди，да будй не дангубе．

Председпия пита нма аи 12 посланика，да пот－ номогву Heauha．

B．Toровмh mсай да је таво ін по старом ва－ RoHy．－

Hsв．Hл．Gtojanomis чura so 14 ，вавона 0 foc－ тушуу сулевом．

Прсдседнив обапнана да по предогу 末ивва Недиа иротииу иресуде опитивског суда нема таибе 0．6िण ：

A．Kоваqенй је sa то да се moase жалитा вa 3 дапа протвву пресуде општинеког суда одбору



A．Поповн：Г．太irnso Недиһ тражия да се у－ дтие § 19．и има прапо，ва пр．жялиод се жали

протие забране одбору. Олбор тек у месец дана he се састатн, а опај који је тражио забрапу, мора аа три дана оиравати. Суд пак незна хоће ди одбор sабрану понаштити иди не. Зато треб́а овај \& 19. ysunyri.

As. Kоначенй: Ти раялоаи нестоје, Како суд да везна, вад је председиив сула са одборол, вад се о забранщ ренана ?

Ap. Ризий: Кад ја в. ир. кажем: Алекса мй
 нео инвакве доказе, sap он да се не може далития одбору? Ја сам за то: вад дужвия није саслушан,
 sоже жаднтн.
II. Bysomh caame ce y tom cayqajy ca Pusunhes.
 Суд Һе пресудити ствар ире, но што he тужяа доһи пред одбор. Нашто само тожарити одбору посао. Ја cas ta ce тај of 19. укнне.
 помопну?

 иредлог, знена је да овај чдан остние, јрр оинтинскв судовй вришди би забране ва пахет.

Председиш пита, пма лы 12 посланива аз цоднoyorny 3. Heaiha.

Hema.
Је ди нодва свупштниа да се наже: Има меета
 нанисе?

Дим. Matпh: Мисаим да то не треба усвојити. Р. Милосапвевић: Много је преко 20 динара. Дім. Матић: Т. председния помиње обнчне парнице. Друго је то кад ко кога на путу задржи, наводећи да ду је дужан и ту треба да има меета жалби, вао шито је у иројевту и пашисано.

Miл. нравде: Mоже човек оити оерамоћен за 10 гр. зато нев остане по редакцији.

Скупштина усваја редакцију.
Бр. 717.
Павест. П. Стојаповић чпта :
8 20. пжало́е иротиву пресуде и решена ошшт. суда расматрају и решавају у последњем степену иредседавајуфи или најстарији члаи општ. суда, који је у ирвол сућеву учествовао са четири одборинва.

Ове одборииве (судије) а осим ових й два замешика, бираће одбор из своје средине свагда на три месеца унапред.

Дан суђепа овог другог суда одрецује иредседвик ошщт. суда ваво ва парнияаре и њине сведоке, тако да друго суђеше чора бнти најдаље до 30 дана од дана иршјаиьене жалбе, онако састављен други суд извитие ствар п иресудити. Нресуда овог суда одмах је павршна, чия се јаво пстаже. И ове пресуде sторају се вавести у протокоа суђева.

Овде има одпојено мнење Ђ. Ђоровиһа: да се
 суде отшт. суда расматрају. И Петра Катића: да се одборнщимя иааһа по 1 дивар пз oumт, васе oa једног предмета.
 пандуру, овда је право да ін одборниву тлаһа врива страна по 4. . 6-0м.

тROTOK0A日 एаF, еES\#.
C. Hectopounh: Aro ce xohe да је o,toop нека аделација, опта нема смпсла, да иресуле општин. суда расматра са 4 одборннка онет председнив општ. cyдa, на, pasyme ce, ty he jom u Heron meap ontu.
 а ових петорпда да бирају нзмеђу себе прелселввва, иа то да буде авезаиија.

Устаје вине пославива,
К. Спужиһ сааже се са Несторовићем, само масли да би ири другои суђеву требао да uрисуствује и І члав опш\%, суда, ралй тога да објасњавя
 што могу после оншт, тисари решаинт.

 добро бі бнио, да се одоор ради суцења подели у више оделена, јер нма у општниаа по 16 - 18 одборшнга.
А. Коначевић, мишдења је да остане шо редакдијв зато, што he се при другом еуһешу онет нснитнватн сведоци. А на ирпом судењу раднао се усмепо в кратко. Дакае нужно је да има у одбору једаи, а то је иреседанв опнтинсвог суда, у коме општина. нма највише вере, ноји he примеһaвати сведову, војщ ба ва другом суhem Aрyrojage cвeдочно. -

Насад ва Боровйсно одвојешо мневе, да се одо́орнщцна што шлаһа, јер них моне опитива оставитд од нудука вда од apyror kaznor теmког носда. Над им се нешлаћа боле бе стварі расма -

трати " не申е се грабихн, који he yhil у овај $A p y$ тй суд.

Араг. Гизнию, сааже се у томе да се одборницима питта не пааһа, јер одбориици врше опнтниске цосдове безшатно. П то треба да је нева позајмща Сааже се са Несторовићем, да нијелан судпја опит. суда не участвује при суцењу у одбору. Налази да је добро и што Спужиһ вели, да се одбор нодели у више оделења, нарочито но варошвым општннама.

Јов. Рајптиһ, нотнуно се слаже са Араг. Ризниhem.

Благоје Божиһ мшсаи, да пи кмет треба да је у одбору радн објашњавана, алп без решавајућег гдаса, иначе писари би са одборннцима решавади.

НА. Јовановиһ је зато, да обе парнычне стране бирају по два одборинка, а ови сами сео́н преседнива. - Парничари да нм плаћају по два динара дпевно.

Herap 'Вурнчвовпh довазује, да неможе бити іІ говора, да иреседнив ошштиског суда суди пу одбору.

Нетреба ни париччарн да бирају одборнике за суђене, јер то би бно ивбрани суд.

Одборницниа треба шлаһаті по 2 днн. дневно, fep be неко ал 1 дианция да се парнияи, па није ирано да Арути абог њега дангубн.
А. Поповић, што се тиче плаћања имя раллога II sза " и "иротнв." Ааи је врао мучно одредити начї тог шлаһања. Адо буде на дан, одборницв he paasaачити crвap, a аво буде од предмета, онда
mory они наговарати вуде да се парниче, да штто дише имају награде.

Н ја сам зато, да у одбору не суди преседвик сула, јер он he се трудити да остане кағо је он иресудио.

Неуместно је што Наија Јовавовиһ вели, да парннчари оирају одборнике, јер један нарничар обичво he бпрати оног, који he бити на нетовој етрані.

Известилад Наија Стојановић мисли, да не скушштина цогрешити ако реши, да и преседния опแтнисвою суда неучаствује у одбору с тога, што бін он бно кинтрола, ако сведог гоји буде другојаче сведочпо, што һе ствари објаснавати и щто једаи преседиик не зоже оорнути и наговорити 4 одборникі.

Ник. Радонановић, шнсам за то што Боровиһя веди, да се одбоорницима шлаһа. У одбору треба да преседава предс. оптт. суда, јер он неможе 4 одборнна наговоритн, кад he if тако нисар, тоји је бно ири првом суфену, читати и писати у одбору. Он је за редакцију.
II. Сребкоид, мени се чщви сви иредтоворницд аамишкају да је то суђене као Rод ирвостенених
 судење иросто н устмено. Ту нема гевтера ші пїсани алписника. Аво нод одбора сведоди једнога
 параняара і сам нирнинар. Њресединя, војн је једном судно немоае вубл за собом она 4 одборнива. Нема места ди што $p$. Ковачеши, вели, à he преседнік ощштинског суаи ай у одо́ору ствар обја-

сњада, јер шарншнари и сведоци сами һн ствар оо́јаснаваті.
 да се но веяиким онштиама одор подели ва више секција нии одедења, ради бржег рада. Нисам заго да се одборницима щлаћа.
A. Ковачеваћ, у већем делу су Сроије одо́орници непименн. И ја сам у мојој ощщинй одборник л мени би годшло да грађанетво додази ва врата іІ моли ме. Ааи веђнном су дуди нешисмени и мо-

 вовиһ каже да нема иротокола, нема никагинх заинснива, јер стојл нзревом: форму шротовола прописаһе мпвистар правде. И потоме пресуле и жалбе заводиһе се у щротокол. И онда казо ће одборници усмено да пзвиђају жалбу? Дакле мора звати шисара. Свд аво скупштина има вите вере у писару, но у кмету, може одбацити редакцију.

Кад преседнив општинског суда ченй у суду щ одбору нешрвду, по закоиу о устројству општнва 20 могу sахтевати збор и ироменитн вмета. Но томе несяе преседник општине обраћати одборниве.

Нив. Мілосавдевиһ, као год што се треба старати да неораведиа иресуда неостане у сназп, тағо нсто іл у одоору треба право да се суди, зато је тамо нуддаи кмет да објасњава. - Ја сам за редакцију.
Р. Мнлошевиһ, протнван је да у одбору судй и кмет, јер је оп веһ једном ствар судио нарочито и с тога, што he ce ca mметоиа скннути віедик osговорност.

Одбориицияа треба плаһатн особнто кад се узме у рачун то, волико би нирнічар нотрошно кад би sа 501 гр. морао ићн окрулпом су,ду.

Живво Чолиһ, чуди се ваго се може qпелирати опде, тде је і пресуфено. Иза вели, вуди који he казати цисару оиштинском, ево ти ноловина одрли само иресуду. Он је зато, во нзгубн вод ощштинcког суда, нек бщра којп год хоһе суд у срезу.

Живк Недић, сааже се потпуно са Срећковиһен у томе : да вметови неучествују прн суђену у одбору.

Нетреб́а се бојати тога, што су одборннци пеинемепи и да he ce повијати sa haroм, јер одбор није вно васациони суд да расматра иресуду са ваконске етрапе ; во наново суди и һати рекие : пиши то капо је иресуцено.

Одоорнщцма треба плаһати али само онолшво колико б́н ов дао надннцу другоме да га заменіи у копању или другом раду.
' Б. Боровић, има опитина само са 4 одбориива и зислпи да треба шлаһаті одборнщциа, јер аво је одо́орник дужан служити цркцу и општину бадава, иије дужан поједине.
C. Несторовй брани своје мишлене, да пмет нетребя и у одбору да суди. Од нисара се нетреба бојати, јер ов пише оно што му се ваповеди.

Нисам звења да се одборницима плаћа дов се не видн, каzо he се варод овоме вавону одазвати. Доцније аво се внди да треба, ласно не се додаты дa IM ce waha.

Паја Вуговић, зато што народ може сад кметове цад год хоһе да збаци и друге да поставн; мнења
 суда учествује у суђењу у одбору.

Нисал зато да се одо̆орницима пааћа, јер то је вихопа дуапюет одборска, а по селскпн оиштинама обично у нелеви дана једаниут суфене бияа.
C. Hecroposтb, тто се тиче онога, да he cвсдоци на другостененом суду дагати, слажем се са разлозима г. Cpe申ковића.

Шредс. Да ставия ствар на гдасање.
Сима Несторовй је иреддожно, да у другостененом суду суде пет одборнива, а кметови да неучествују.

Мин, иравде, пристајем да се гласа, а иротив предлога немам ништа.

Преседник, вад г. минвстар нема шишта иротиву предлога Несторовина, овда нитам оваво : ко је за то, да може у другостепеном суду судити и један из ирвостененог суда тај пека седи, а ко је за иредлог Несторовића, тај нека устане. (Behuна устаје).

Дакле \& 20. рласиће овако:
"Жалбе противу иресуде и решења општ. суда расматрају и решавају у последњем степену 5 одборника. *

Сал долази други предлог, да сами одборници бирају себи преседника из своје средине. Пристаје Аи спупштина на то.

Спупшттіа пристаје.
II. Степановиh, а шта be биті вод оних онाIтина, ноје имају свега 4 одборнива?

Нреде, тy he доћи sамененици.

Пристаје ди свуиштина да се одо́рр подеди пи више оделења у всһим општишама？

Сбупштина пристаје．
Aаје се четврт часа одмора．
После одмора．
Ep． 718.
Секр．А．Пошовй чита кнежев ужаз，војшу се овлашһује министар војепи да поднесе овогодишвој народној скушштини шредлог，да се \＆38．о устрој－ стеу војске дода ：да се болничарима по 10 гр．пор месечно издаје у име награде．
$\mathrm{S}_{\text {пу }}$ hyje ce oaбору कинансфјском．
Бр． 719.
Cezp．Ct．Крстй чита внежев указ，қојим се овдаm申ује министар војни，да поднесе овогодишњој народној скуиштини предлог，дда се шадато нов－ чано иродовољство болничарима 1865－1873．ряף． год．ирзана．
$\mathrm{Y}_{\text {нуђује се }}$ тнанснјском 0, tбору．

$$
\text { Бр. } 720 .
$$

Секр．А．Шоповнһ чита указ кнежев，појим се овдашһује мнистар војени，да ноднесе народној скушштиви иредлог：„да се учшњени ивдатак ирево бушена па оспетлене и огрев шумара у 1871． 1872. 1873．iн 1874．рач．г．одобри，＊


$$
\text { Ep. } 721 .
$$

Gerp．A．flomoвић чюта укав внежсв，којим се омашһујс министар војени，да ноднесе народној скупштіні предаог，о установлену резерне ва ста－ jahy mojesy．

Yayhyje te oдбору законодавном．

Бр． 722.
Секр．Н．Крупежевић чита ннежев укдз，нојим се оваашћује миннетар војни，да подвесе народној свушштини предлог，да се допуви \＆88．о устројству војске．

Мин．војии，то је да министар војни може да репи по sакону，да се створе шволе аа старешине народне војске．

Y вуhyje се одбору аавонодаввом．
Бр． 723.
Преде．пре но што би прочитали прву тачку， чА 20．добро би бнло да решимо й другу тачку ис－ tor naparpaфа．

B．Cтошиһ，ја сам мишлена да се виже у овој 2.
 по．aжу．

Преседник，пошто је усвојена ирва и аруга тачка 820 ．то he оне гдасвти оваво ：„Жалое про－ тиву иресуде и репеша општ суда расматрају и ре－ щавају 5 одоборника．
„Ове одборннке（судије）а осим ових ІІ 2 заме－ неника бираће одбор $н 8$ своје средине свагда на 3 меседа напред．＊
„Овњ одборниди изабраће на своје средине једног за преседина за делу тромесечву периоду．＊
＂Behe omштине могу и више ова⿱䒑х одб́орсқих оделева нанменовати．＊

Cвупштина уснаја．

$$
\text { Бр. } 724 .
$$

Нредс．сад чуіте трећу тачву \＆ 20 ．
Туриее Боровић，молим нисмо решили 8 аи ди－ јурне．

Предс．по предлогу се не ндаћа дијурна，по нна js hy ставнти на гдасање овако：но је saто， Аа ее оло́орнпцдма не плаһа дијурна：耳ека сели，п ко је аи предог Topounhe日 пена устане．（Bећина сед．дi）．
dakie copmeна је eтвsp да ее пешatha．

$$
\text { Ep. } 725 \text {. }
$$

Навестиаац НА．Стојанонй чита тре申у тачку 8 20－0r roja basace：
－لlan cyheшa onor dpyror cyдa oдpetyje uред－ седник општ．суда，пано ва парнияаре н нине све－ дове，таго и за одрецене судије и олорннке，таго да друго судене мора битн најдале до 30 дана од
 видиће ствар и иресудита．Шресуда овог суда одма је извршна，чим се јавно искаже．И ове пресуде sорају се завеств у иротовол суђева．

Раденво Арагојевиһ：Овде пије предвиьено кад ове cyдuje псће да дођу на суцење．Тако псто није цредвифево за сведоке у парничаре，ша зато треба и овде да се ирплене наређева है 13．овог ойин－ tiei satsoна．

P．Maлошевиһ：Memi се чиии да је ведиви ров за 30 дана．

Ал．Попопић：Не треба зебети од онога што ъите Раденко，јер је прописана казна．

Baca Maџаревй：Кад је већ усвојен \＆19．мора се казати и жалбе по зибрапи и онда ко he позн－ вати одборнике，јер овде се каате аа суђеше，а при saбрани нема iшfa da ce cyди．

Ceymmтвиa yeraja tpehy tauky．

Бр． 726.
Пзвестилац Иавја Orојавовић чита \＆ 23 ，воји paact：
 штниве васе од сваке губеће стране тақсу：
a．，на врелност снора три процента；
6．，за издату иресуду један динар；
ゅ．，за ма．лш печат по нет пара диварекнх ；
г．，са расматрање пресуде у друғостененом сулу диа Аннара ；

A．，за сваки потрошени табак н штамнан позив но 10 нара динаревнх．＂

Byјо Васиһ примаһyје да је бо．ве место три процента да се важе：три од сто．

Миаан Кнежепй：Много је да ее $\begin{aligned} & \text { другосте－}\end{aligned}$ неном сулу пааћа 2 динара．

Hоп Ст．Поповй салже се са Кнежевйем и вели доста је јелан динар．

Uл．Стојановиһ：Жало́a се даје uреко 100 гр．， дакде вије м много．

Hoи Cr．Понони：Мисмо оранилй човека овде да веплаһа чиновнну велики трошак，а сад како изгдеда кад хоһете да га оитеретимо．

Председий：У 4－ој тачви требало ои оваво аа се каже：аз расматраве и суђене у Аругостененом суду два дивара．А ко тражи џресуду шатиће је－ дан динир．

Нодиреаседтив：Ја певнам штв ово аначін 8а Hisaty пресулу jeдаи дннар．（Buyy：ва пнемену）． Па дооро таво нека се наже．

Ид．Cтојановић：Ја разумея за снор，свршени код лругостеленог суда да шаати 2 динара；а после


Byја Bacuћ: Ја нисам господо кад којп од нарничара ааттева нисмеду иресуду онда да шлати, а кад не захтева, онда да непааһа нинта. Иначе опінннеки судови могу да кажу: ти мораш да платищ за иресуду твоју два динара, јер је на штету твоју наречена. Давле ја сматрам кад захтева пресуду.

НА. Стојановић: 0 томе је вазано у \& 13.
 гди се каже да се усмено судит.

Председния: Је ли водна спупптина да се у другој тачци под б каже овако: „за сваку щщсжепу иресуду но једаи динар."

Рава Кукић: Ппемена се пресуда и пздаје, а не усмена.

Милот Глшшић: Ја саз у одбору, кад сло ову етеар претресали, овано разумео, да he ои платштй два динара само зато, што Һе $2 a$ ce ópasyje другостенепи суд, а аво хоће и иисмена иресуда да зу се нвда, нлатиhe особено. Али зацедо oн неће тражити пресулу, пошто нема вине доме да се жали иротнв ве.

Председник: Она тачка под г нека гласи овако: , si суђени снор у другостепеном суду диа динара. Дакле само се једашиут напдаһује три од сто, а не дванут, ми да се расматра и код одбора п rод општинског суда. Sa сваку пресуду динар се илаћа, која се прнни паниемено, и треће, вал се жали одGору, онда аато плаћа два дннара.

Миниетар грађевтве: Кад се каже о 0, сто," то вначи да требл избројаті сто, па од те стотыне


сто" то значп, да треб́а избројати стотнну, па онда додати одозго 3 и тако нева се каже три „на сто. ${ }^{*}$

Прелседник : Према овом објашњену г. министра
 за 100 rр. подпун, а иначе кад ои се казало на сто, онда о́и треб́ло да је сто и још 3 .

Затим чита онет \& 23.:
„Општннски судови наплаћшваһе у корнет опmтинеке касе од ма воје губене стране таксу:
а., на вредност снора три од сто;
б., за сваку нздату писмену пресуду један динар;
в., аа мали печат по пет пара динарских;
t., аа cyheн спор у другостепеном суду два Аннара ;
А., за сваки потрошени табак и штамнани позив но 10 пара динарских.*

## Бр. 727.

Известиаад Илија Стојановић чита है 24., воји raaci:

Ажо өншнинеки суд најдазе аа 40 дана иресуду, пошто постане изнрнна, нензвши, може се парничар жалити одбору, воји Һе одма валожитд суду. да у нопом року, који несме дужи бити од 30 дани иресуду пзврии, ако се и у овоме року пресуда не пзврши, а тако нсто ако одбор нађе і у ирвом рову да јебило небрежења, казниће взмеђу судија онога, по је крнв, од 5 до 50 динара у полsу




Радона Недиһ мисли да је всаиқн рог оставден sа пзнрнене иресуде, а п одоор неће казнити кмета зато ве треба ни ставити у закон.

Baддисаав Павдонһ пита тано he парьнчар ва вепзвршене пресуде да се жали одбору, вад он нема редонне селвице? Hero нев се каже да се дало́а даје иребо општинсвон суда.

Иа. Стојапоинһ: IIто г. Павловиц важе, не стоји, јер је то иредвйено у завону општписвоя, тде се каже да је свакв одбор дужан у почетву године да одреди дане, кад ће своје саставке држати.

Mилос. Mapковй: iaд се пресуда у одређеном року пензврши, пшташе јо да ли ће одбор за 30 дана доһі да расмотри иресуду, јер вад се зна да нема нивакне користн, буди the наћи други свој носао, ma нełe rohu.

Рака Кувић іримеһује Недићу, ぃто важе ве треба останпти одбору, јер нема ко да извршн, Одбор тражи рачуне од кмета сваке године. Клет мора даті рачуни о својој радњн.

Ариг. Ряанић: Редакција је добра, само место 500 гр. пор. да се таже 200 Аинара.

Не треба се бојати да одбор пеће доћн, јер има за то ироинеана газна.

Скупщтина усваја 824.

## Bp. 728.

Павестиадц Нл. Стојановиһ тита \& 27.
У тачки под $a$, ва грају да се дода ово : , , иву-
 exyima)."

Тачка под $\sigma$, да се замени оваво:
„11 $6 ., 38$ ирюцепияе предхете непопретности, поји вреде вине од 100 аннара и Аруге cпopose, bojit "релаве суму од 200 Аннара."
y \& 192. д2 се дода оно:
-Облигац口је бд 200 , дннара могу потирђивати и ошнтински судови, и тако потврдене вреде као juste исправе.

Председннь: Овде да се каже до 200 динара
 rat"je заводе у онај протовол, где се и иресуде заноде ?

Ракд Кукић: Нек се заводе, тди се заводе ири-


Председпив: Дакле усваја ли се овај в само да се назпе облигадије до 200 динара.
©пуиитииа усваја.
P. Muдошевй: Разуде аи ео ту иt интерес?

Председник: Гaавно јо сумя а интерес је сшоредна етвар. Нал се облигација потврыуjе до 200 дннара аайучно, онда се питерес не рачуна. Но
 200 дннара cшera if 24 Аннвра ннтерес зa две гоАнне, онда мора се ния овруаном суду радн иотарhema
 каже се: пресуда је клета селсвог одма иявршша, ним се саопити, а тако псто павршне су пресуде опит, судови, ноје не прелаяе вредност цреко 20
 оіл бидо да се стай само аа нољретност, а, ва ненонретност да дма места жа.аби на опттивски од60p. Ha wa koanre нредностн ова бная.

Жинко Недић: Тамо код \& 192. добро б世 бнло да се каже: не само облигације до 200 динара, вего и друге обвезе и утоворе до 200 динара, да потврдује општинсви суд.

Скупттина усваја овај додатак \& 192-ом.
Председнив: Онла о́и \& 192. гаасно овако:
„Оо́лигације до 200 динара закьучно могу потерђиватв и општнневи судови и таго потирцене вреде као јавне псправе.

Оио вреди и за аруге исправе до горне вредности.

Скупштина усваја.

$$
\text { Ep. } 729 .
$$

Преседиив, Ковачевић иредаже да се може жалба давати одбору и протнв пресу,а о вепокретности пенод 200 динира; али нии смо решняи, да је шепод 200 данара чресуда ошштиског суда коначна, да зато да префемо на дневни ред, па до године који буле жив, нев иредаже.

Пзвестшад Ил: Стојановиһ чпта прелазно наредење:
„Заков овај ступа у жпнот 1. Марта 1876. г. Oве спорове, sa поје су по овиж изченама надлежни општинсди судови, а жојю се затеку вод другн вдасти пли судова, кад овиј saкон у двиют етупи, довршиһе нсте ваасти пли судовн."

Паја Вуковић, вавано је saто да овај задон етупи у зинот 1. Марта 1876. г. тто је министар иравде каяao, ta he uрошнсати фориу вако he ce протовоаіІ додити. Дase вазано је, да се ске измене овіх параграфа евоје ваједно с оним, што по стаpom постушку ocraje if ta ce печатаjy y saceoнy
 п остаибено дотае, што ће до тог времена моһи бити rotobo.

Gкупи!ина усваја.
Бр. 730.
Преде. сад пдамо допуну код тачве 3. и4. \& S. устројетва оврулипх судопа, гоје имају свезу са горним :законом.

Пзнестиацц Илија Стојановић чата: да се у 8 8-мом окружних судова, па крају друге тачве дода ово:
„Rојі по вредності прелазщ 100 дннара."
A тако нсто 4. тач. петот параграфа на врају 20 ce A0дa:
"Hayamajybu mosere cayzoemocti, Roje cy Ho
 дови. ${ }^{-}$-

Іредс. усиајају ай се оде две доиупе.
Cryпuтtian уеваја.
Ep. 731.
В. Торовнћ, теб́a да се важе : вагон овај сгупи у живот 1. Маруа 1870. roд. да пма свеве са оним sаков0м.

Нлија Grojamonth, да се овај делогруг општииcisex cyдона ия грађанског постуша и о сауабено-
 део, 18 дя се дода овом азвону, како оп се внало


Min. прапде oбchara da he cвe преmтамintil if


Cbyumtrina jelisja Topornheny uриметоу.
II тазо je оиај закон сиршен и усвојев. frotesait il ay, viyil

Бр. 732.
Предс. б́раћо, Његова Светлост потиисала је загон о печатњн.

Скушштина се одазва са „живио !
Састанак је закључеп у 1 сат по подне и заказан у 8 сати пре шодне.

нренседвиг,

## Димитрије Јовановиь.

## Cexperap,

Никола Крупежевй.
Подпнсници:
Typђе II. Ђоровић, Војин Радуловић, Сима Секулии.

## CACTAHAK LII.

17. Деңембра 1875. год. у Всограду.
apmeriani
Димитрије Јовановић.
onkratar
Стева А. Ноновй.
Присуствовали су: гос. миннетар шредсеания, гт. мщиистри: војни, просвете, грађевина ї спољащних дела.

Почетав у 9 и по час. ире подне.
Бр. 733.
Секр. Илија Стојановић чита протожол 47. састанва.

Y craja $^{\text {ce. }}$
Ep. 734.
Живво Стевановић тражи јои 10 дана одсуства због саабості своје жене.

Одобрана му се.
Цветко Манић траап 15 дана одсуства абог слабості свог детета.

Oдоорава му се.

Аимитрије Мидетиһ тражи 20 дана одсуства због споје слабости.

После прихетбе г. Буричковаћа, да би требало дрозвати по сииску све посланике и видети, да ли има доста посланика за решавање

Свушштина одобравв Дим. Милетићу 20 дана адсуства.

Коста Спужић моли да одсуствује од 19. ов. тесеқа до завључења седнще ове периоде скупmтнисяе.

Зб́ог поновд ене приметбе, да треба вндети, коАнко има и воливо не остати посланива, ако се некима одобре одсуства, ириступи се п прознваву посланика и иреседиив објави, да пма 115 посда\#ина на каупама скупттинекем.

Носле говора неволико носланнка о одсустау r. Спужића, свупштина зу одобрава, да може 15 дана одеуетвоватн.

Atенеа Поиовй моли због слабости своје жене да одсуствује од 22. ов. м. на до враја ове перноде свупитинске.

ИІ овде је вођеп подужи говор, да ли се може одсуство дати і најпосде скуищгита одобри А. Поповиһу тражено одеуство.

Mnjaнло Гератовић молін за 8 дана одсуства због својах нажних послова.

Hocie гонора гг. 马уричкоивЋа, Jев. Maproвnha, Joнarobuha it Apar. Pusunia, da cy пречи onmre-
 дајави, да услед пеодобраваша од стране свупштине oaycraje ot cuor тразена.

Секретар Нинола Крупежевић ияјави, да и Јак. Поповиһ, Стева Кретиһ и Нлија Стојановиһ траже oдcyerbo.

Скупштива одаучује, да се пређе на дневни ред. Бp. 735.
Севр. У. Кнежевић чита уваз негове сиетиости, Бојия се онаашһује минпстар कинансвје, да поднесв предлог пиродној епупштии, да може издати ив готовине државне щасе 10.000 дук. пес, у помоб босанско-херцетовиној сиротињи, која је у Србију пребесла й да се та сума стави на расположење миниетру ун. леда.

Свупштииа јсаногадспо одяучује, да се учини преддожени нвдатак на одређену цеш.

$$
\text { Бр. } 736 .
$$

Миниот. трађевниа одговара на интернелацију Наије Jоканошиа и др, абог неких һуприја, зграде ужичве полупинавијо и абог новаца среза здатиCорског и ирпжског нокупжених за ироседане не-
 полугиниазје враћен начадству, да се допупи и да ее пачнни предрачун, по отуда још није дошао. на одобреше мин, гран.
 вूо вештачкн носао отночеті традати беа тачног пројепта, који оируапи иштинер вије досие да


 тапй паав ва ужичку поаупимшаздуу. Што се тиче Apyma, sa motu je nosymieno 2000 дук. цес, нмя 4


стави плав и иредрачув. То је непојминно. За то пли шека се друл прави шаи вежа се вовди врате народу, гоји һе сам традпти оно што му треба.

Мшн, граф, наномпне, да је у $\mathrm{Y}_{\text {жиду једап стар }}$ нижแњер, воји у велавом ужичвом округу има доста носла іг воји не достена да склопи шлан иг иредрачув за помевути арум. Уједно папомвње г. министар, у нас има махом подинжињера, који су сврпили само нашу велику шволу и који немају невуства за прављене шаанова о просецашу друмова. у осталом мнннстар је намеран одродити компсвју. да састави иројент о том друму.

НА. Јокановй иртмеһује, да Забучје није тако стряенито, а оне степе дају се дано рушити, што могу и ирости вуди чинитн. Нघје дакле узров досадањем пераду у тешкоһи посла, већ у освудщцп
 нера : један онај стари, гоји вије у стању да гради планове арумова и други маађи, воји је пекуд на страпу послат. - Преза величнни ужпчког окруса вије могуће да једаи инжинер свуд стигне и да посвршава све послове, За ужички округ треба пајмање трн инаињера. Комисије не требају, нећ радена ьуді. За рад се може употребиті и тодиви енет из Восне Хердеговве, војі је сад тамо.

Mев. граһ. принеһује, да сад нема ни једног шнжинеря на расположену.

Министар председник иајав.ьуje, da be ce тиeАати, да се пошље тамо і! маађ⿺𠃊 it cпособан інзинер.

Скуднитиа се задоволава одговороя тос, мвн. грађевина.

Бр. 737.
Минист. грађенина одговара на интериеладију Петра Плиһа, Идије Стојановића и Мнлосава Вебвовића о срађивану земье аржавне код брестовачке бане о народном, а не о држанном трошку. У одговору веди т. министар, да је до 1872. год. народ суседних опитина подизао и оиравдао ограду ого атара поменуте бане. Те је године предложено од стране начелства, да се то вршін о лржавном трошку, но како 1874. г. ствар вије триеда одлагања, а министар није пмло на расположсьу за то 55 хи.а. гр. ч., колиго је предрачув за ограду, јаркове и ваније износио, то је народ оправно у колико је нужно бидо. Кад се псизта, може ди овај атар бити без ограде нан не, онда he се наредити што трсба и апо буде и одсад потребе да ограда постоји, ваpoдy be ce плаћати надница.
M. Beдковнћ папомине, да је носао заграђкнава због камените земде тежак, но да по народ не би добро било, да не буде никавве ограде, веһ нека се заграђује као и до сад, само нев се народу за рад плаћа.

ИА. Стојаноииц сматра, да држава треб́а самя ла пздржара своја лобра, јер није пино дужан да ряди аабадава. Но како ова земда постоји у сред сннора, није потребе да се ограদује, веһ вао и за свако друго имане иска важи и ва то државно добро оно тоо онштина аа ограђыване нареды, а нонад воји бн се онде догао употребитн, нека се употреби да друге гориствије дежй држанне.

Спушитна одлутује, да се пре申е па дненни ред

Ep. 738.
Мин. грађевина одговара на интерпелацију Косте Нејиһа због пута од ІІане до Бање, и иримећује: да је опружна и среака власт наредила, да се тај друм гради ирема изјавьеној жеьи народа, но министар грађевниа, кад је то сазиао обуставио је грађење, одредио пз министаретва једнол инжннера, воји је об́ллежену динију прегледао и одобрио, и уверио се да саграђени део друма иродази кроз земьипте где је тешко друм израдити.

Коста Пејић ирияећује, ла варод није тражио тај друм, већ каметан ІІукић, и да су вбог грдних терета два човева ногинула

Министар грађевина одговара, да је капетан само у договору с народол и окр. инжињером, а не по евојој води, могао тај друм градити.

Скупштина одлучуіе да се пређе на дневии ред. Бр. 739 .
М. Радовановић, пзвестилиц фин. одбора, изветава, како су ИА. Стојановнһ и други цитали г. мивистра финансије, хоһе аи поднети скупттини изештај о незаконом шошису буди у данак, и каво јефдо́ор мнена, да ша то питање треба да одгонори r. таншетар.

Минисіар грађенина, застуинив мнн. финансије, наомиње, да се све жаабе о незаноном уивсу у dant yпу уују минпетру कинансије, који ослобођава онноје треб́a ослободити према завову. И данае ce 0 पषासम.
 пряда о попшспвашу, жудстна. Треба поднети свупщтия нзвештај о saкоиитости пли о пезавонитоети

тах правида, и ако се не he да подвесе, онда је ннтерпеланат науман полићи тужбоу.
II. Стевановић примећује, да се за његов врај није јоп нинта нопранияо и тражн, да се ослободе спротнна п други који су противзаконо у данак понісани.

Министар граһевнна: Министар яниансщје био је овлашћен, да ирошше она праввла. Aво скупштнни хоһе да цени, јесу ли ова шравнда завопита нди не, он де нх довети и предатв скушштни.

Свушштина се вадоводана тия одтовороя іи обеҺањем г. министра.

Бр. 740 .
 II. Стевановиһ титло нбог незаконитог уииса у даван удовица беа снна и др. и каво је оло́ор мненя, д патану има места.

Горња одлува скупштинска важи и за ово.
Ep. 741.
Извествлац финансијсног одо́ора нзвештав о швању P. Тајсиһа о некпи новчаним актима, вја се чувају у Аржавној васи несто новаца нздяпх протпвзагоно, да шитању има места.

Упуһује се ғ. министру कинансцје.
Ep. 742.
Известнад фннашснјског одбора извентад о пнтању Тривуна Милојевиһа о наплаһщвању и 20 тр. од стране еметова, одборника й др. прназом држања среских евупштна, да пнтању нма мта.

усваја се одбореко мневе.

Бp. 743.
Нввестнлаң знконодавног о,бора чшта одборевв ззиештај о иредаогу миптетра тввансије о учинения пвдатнима за нензнониране и унанредепе чнновннка за 1874. и 1875. рачунсву год. Извештај гдасн:

## Hapодиој Скупитияк!

Пред одбором фннансвјсвни налази се предлог下. минветра фннапсијс, нојим тражи да му се одобри, да може из готовине дранвне васе издати 457.950 гр. пор. за поддиреше разних иядатака 1874. и 1875. године.

Пошхо су у овом иредлогу суешави разнородин ицдатци, тичуһи се разиих бупетсвнх позщцја, примећепо је г. мінпетру Финансије, да за оваку врету надатака шарочити предлог са шотребния објашненем шоднесе.
 нео је зассбии иредлог и објаинене за позицају „на пензновиране чивовннка," па чега се внди: да је у рач. 1874. тод, неняноннрано 40 чиновника но свима струкама државне уираве, и да је тия чиновницита, од поји је сшисав поднет, издато ва име пензије за рачупсву 1875 . год. 315.813 rp . п 32 пар. пор. Па како овн пензнонери ннеу могді доћп у буиет аа 1875. рач. годщну абог распуета свуппитине, то се сад тражи, да се овај пздатак стави на терет готовние аржанпе касе.

Аа.ье, шоднео је sастушния зинистра фниансаје предлог іІ објатнеше ия за нознцију "па унапреҺоне чиновника," ия ког се види да. је у рачупсвој 1875. години издано свега 175.529 гр, поресвих на

унаиређење чиновника у 1874. рач. тодинй по власала, и на периодичге повнице плате проресора и телеграфиста, као и на регулисаше ирошесорских плата по новом закону. Па како и ова сума због распуета скупштине иије могла ући у буцет за 1875. рачунску годину, то се тражи одобрење да се ова сума од 175.529 грона пореских стави на терет Араавне пасе.

Што се тиче оне ирве познције на пепзнонирање чиновника, одо́ор се уверио из буиета за 1874. рач. годнну, да је „ва нензнониране чнновнна свију струка одобрено 45.000 гр. пор. п одвојено „на нензнопирнње саветника, министара и носданика, као и на мишистре и носланиқе на расноложењу владе ${ }^{\text {а }} 40.000$ гр. нор., а пз списка у 1874. рачунској содини пензнонираних видй се, да годишње пензије свију нензиошираних лица нзносе у 1874. рач. год. 315.813 гр. и 32 пар. нор., од воје суме кад се одо́щуу пензије лида у списку нод 1 п 4 именовани, што чинї 20.271 гр. и која Аица као бивиіи министри падају на терет другог вредита, онда остаје 295.542 на терет кредита ,на пензиониране чинонника свију струка, " а овај је кредит буцетом за 1874 . рач. годину одобрен у 45.000 гр. нор., каө што је напред казано.

IIто се тиче опе аруге шознције на увапређење чиновннка, одбор се уверио, да јебуџетом аа 1874 рач. годипу одобрено „на аванзовање чиновнива по каасама, ї на пернодично повншеше шаате профеcopa ⿺𠃊 телеграбнста" 45.000 гр. Пор., а из иредsога се впди, да повишице плата увапређених чиновнива у тоднии 1874 . по васама, периодичне по-

вишице плата ирофесора и телеграфиста, као и на регулисане професорспих плата по новом закону, износе 175.529 гр. нор. од гоје суме кад се одо́шје она у 83.129, на периодичку повишиду илата професореки но старом п по новом закону, по етруци мииистарства иросвете, и она 3000 гр. нор, на периодску повишиду плате једног професора војене академпје, на основу закона, - овда остаје на унапређеве чиновиша по қласама сужа у 89.400 грона пореских.

Као итто је познато, народна свупнтина иридиком оном, кал је решида о овлашьењу, да министар финавсије ноже у 1876. рач, годиви чниити издатке до одобрења буиета за пету годнну, закључиаа је и то, да се испита и оцени, да ди су буџети за две прошае годнне прекорачени, й ако су, пма ди до нога за то кривщце, и ако има, на кога поименце нада одговорност за носледице тога иревораченога буџета.

С tora одбор фивансијски ирестав.ьајуһи овим фактично стање ствари, част има иредложати народној скушштиии, да наволи наредитл, да се ствар ова иреда завонодавноз одо́ору, да он, еходво наведеном завьучену скупштннском, и ирема постојећим аановима, непита и оцени нма ли у ствари кривице й одговорности до вога, ша о томе своје мшлеше полнесе.
14. Децембра 1875. г.
y Beorpaдy.
Нредсединд оид, одбори, Панта Jовановаћ.
Hsвectiasat, M. Радовановні.

Yanoor:
 вовић, П. В. Мавснмовлћ, Byјо Bacuћ, M. Н. Терзщбаmиh, J. Mapzoвиh.

Miraija Minoвановй напомиње, вако је у 1874. годиии одобрено на пензнонирање чиновнива 45.000 гр. पор. но капо је мпнистар не држећп се буцета, ноірошно на то 315 хи.б. гр. нор. и тиме нзиграо
 начин, што је на крају бушетсве године пензиони рао толиво чнвониика, воливо је само могао сумом поја му је стојала на расноложешу и којом је могао иаатити буде за једип десец дана. Овде је saкон ногажен. Зато कинадсијски одбор иредааже, да ту ствар вснита sавонодавин одбор по о њој донесе своје знене.
 бора вели, да сви знамо бо је за то крив н даномиве, каво је свупштина до сад одбациаа $2-3$ иренорачене нозације. Мпелп, да треба вадау умолшти, th за шрекорачене суме аржаву हод лотाчног бив. мивистра обезбеде.
А. Ковачевић папомщње, да ирема уставу, занону о минист. одговорности и одредои бунета од 1858. г, есушштина треба да реши: одобрава ли вли не ове пздатке; па аво не одобри. онда нека лакоподавни одбор пепитује, нма ли вривице пли пе, до
 Ааде решнті шта треба.

Преседнив налазн, да би бнло невгодно, над ои снупптнна иретходно нешто решия и носле сдани одбору, нонез е ретешея неваконите радне мнннетроте долази интане одгонорноств. Зато нека завонод. одбор претходво ствар раснотрн.



већ само то: хоһе аи скуиитива одобрити опе пздатке илй не. Носле тога треба одбор да види, је лі повређеп устав п има ли кривице шли ве.

і太. Недй призеьује, да је решавање о одобравану или пеодооранану издатава условљено е тия: је ли рађено по завопу иди ве. Докле законодавнв одоор то не прегдеда, не ноже се пазати да. Аи је аяконито или не.

Скупиітна одаучује, да се усвојй одборсво ннене, т. $j$. да се ова етвар ушути завонодавном одбору и то као хнтна.

Bp. 74.
Пввестилад هинанспјског одбора извештава о шнтернелацији І. Вуговића и још двоице о данашу патрада пекпм официриа ва ревносну саулбу, да нมа меетв питању.

Mин. војїі одтовара одмax, да је но буиету


 је неву суму да ту дев на расположењу, 撞 он ју је расположно, да Аи ираво наи не, о томе бе внати
 да суде. Мптाистар ес трудно, да ираво ради.

у oдбору фитансијском иримеhero је да би ту
 ва то. јер пије убећена, дя официрима треба осоGirmes malpmata.
 нлетар ияјадьује, да те суме не hе дише бити у бунету.


Бр. 745.
Известилац финапспјског одбора чита одбореки извештај о ирекораченој буџетској позицији (за 1874 . рачунску годину) одре申епој ва путпе, подвозве и селидбене трошконе финас. чиновнива.

Tај извештај гласн :

## Народној Скуаитини!

И законодавии одбор прегледао је но оддуці скупитинекој преллог г. министра финансвје : „а се па терет нотовине драавне касе стави у расход 17.738 гр. и 35 пара нор. колико је у рачунсној 1874. г. на путне и подвозне трошвове чиновника више потромено, него што је буџетом па то сума од 40.000 нр. нор. одобрена. *

Законоданин одбор поред осталога, ироучпо је но препоруци скупштинсвој и дотичви иротовол седнида скуиитинских, кад је закон од 15. Јануapa 1874. год. репाавап к о члану 16. закона тог, на који се дотичеи ирелиог нозива. На етрани 626. протовола свупитниског од 1873 . г. нема ништа сноменуто о каввим трошвовима за нотражнвање вајма, मено ее ту просто каже само то, да се речепі 16. чл, завона о заложннцама одобрава.

Кад је гос. зивнстар финансцје имао бупетом за 1874. г. рачупску одобрени вредит у 40.000 гр.
 нопнниa, опta јо требао да се држн те суме п према ној троши в прн пзашнжажу Ави чіновника у Joнлон и Шарна ради тражеша зајми на заложвнце ; най ато је анелио да му на то инше трсба, да се


могля иреко буцета на дијурне иреко 17.000 гроша норес. потрошити више, него што је буџетом одобрено, овда би се по таком начнну поступања, могло и вине потрошити, па после само да се одобрава. -

Кад се овде није на буџет назило, ма да је г. миннстар финансаје у овом елучају чл. 16. закона о заложницама овлашћен да зајма тражити може, дочем је за то више начина било, а не да се и та дна чнновника, на још на онако дуго време шалу, - законодавнй одбор нашао је, да се помедути предлог за пздатак 17.738 гр. и 35 пара пореских као вишан иреко одобреног кредита, одобритн не може. -

O овоме сасдушан је и дотични зинистар и ов је то знану иримшо.

Нз оло́ора өннанспјског прпдружнлй су се мишлењу овога одбора 4 члана: Адам, Мпдшја, Једрем и Вујо Васић; Мијаило Радовановић и остали чаавови остали су при ирвом мпшлењу, ког су у навештају вновои иянели.
28. Повембра 1875. г.

> у Београду.

Предсеякаг одбора,
Hsoceтилам:
Ако. M. Ковахевиі.

 Рака II. Кукић.
 Һен, да трали зајма; но вако му је одређено, ко-
 Прекорвчни вадон, одгонораи је ; ствар је чнста. IItа аначи то: одре申пвати овоаиву п оноапву суму, а овамо трошнти више и то вакпадо одобраватн? Кад свупштина пије била на оқупу, нитта није сметало мннветру да тражи одобреша код државн. савета.

Ар. Ривини не спори овлашһене за тражеше зајна; но не одобрана шго је буиет ирепорачен. Ако мнивстар пије имао нонаца ва то одреһених, требало је, да тражи одобрене од сеупштние, а не да сам прекорачава бупет, којп је условъен ча. 63., 64. II 6б. устава іf за поји кад се престуши одконара минстар вневу и свушштини. Кад би се ааведя тацна чравтива, онда буиет не би ништа вредео. Ако који династар пије шгта иредвндео, оп с тога не треба да мисли, да је одрешених руку ия да сме трошити нолико хоһе, веһ, да се обратн, ако вема скупптиве, Аржаином савету, воји одобрава трощвове ия шешредииених пздатана. Ірема томе изда тан ле треба прнанаті, а зиинстра осудити на паяfame il sa razeme ycrazs.
М. Терзибыин. Од министра се захтенало, да традки аяјам. Зајам пе доносп инко на ноге, нећ га вава тразити. А квд се нешто тради, то је скопчано е трошковима.
A. Rosaчеини. У одредо̆и буноти, в̊今 8., 14, и 19.

 бндо скупштине, да одобри пеки пздатак, био је ту Аржаниц савет, коме се миниетар могдо обратити.


савета одоо́рена, већ је сам иреворачио будет, а тим је и уетав новредио. Мисли, да скупштина не може ниваво тај издатаг одобрити.

Застуннв министра финансије, нз досаданек говора вяди се, да скуиптина иије вояна, да одобри онај нздатак о војим је реч. - Нздатак је тај учннен ва основу члава 16. завона о заложнидама, ночем је ния министар био овлашһен да учияи зајам, не питајуһи, дојим һе пугем тражити зајам.

Фнвансијски и заководавши одбор нису у овом нитању једног мнења, јер један вели, да се издатав одобри, а други да се неодобри. Ово је иравно титане. Ilta Һе бити, ако скупштина неодобри тај издатан? Државно Һе књиговодство водити неку уображену суму, коју треба министар да плати. Ко he осудшти тог миншстра па плаһане? Влада нема на то ирава и сул he шето тако казати. Зато нева се овај издатак урасходује, а скупштнна ако аржи да је миннстар поғазио закоп, нева тражи својпм путем да се стаар иввнди.
M. Мидованоиић налази, да ва мипиетра који jе ирекорачио бурет, нема аругог суда до скупштине. Скупштина треба да препоручи влади, да се нандати ова суда од оног, гојш је узров штетн.

Ст. A. Ноповиһ иринећује, да нз оних 40 хид. гр. нор. одређених ва редовне потребе, ве могу се нодмиривати дзванредвй издатци, као што је тражене зајма, гоје бива може бити једанпут у 10 годнга. За то нма тоанција „ванредни нздатци, ${ }^{4}$ појщ се беа одобрења аржаввог савета не щогу чинити. Из извештаја се певиди, да лй се министар обраһно "मytozoain nap. cisy.

држа. савету или не. Овлашћен законом да тражи зајам, министар је мислио, да је смео чинити оне издатке на чнповниве п многи иравници у сяупштини мпсле, да ниједаи суд псһе осудити министра аа ову ствар. Aво је министар смео тражити зајма, овда треба само претресати и оддучити, да ли је нужно бнло да се нотроши 750 дук. цес. на рачун трошкөва око тражења зајма или се је могло с мање upohil.

Балаитски, уноги посланици шримећују, да је требало да министар тражи одобрења од државног савета ва ову суму новаца. То не стоји. По уставу министар се обраһа државном савету ва неиредвиђене бупетом издатке. Овај иак издатак предвицен је, јер се вели : толидо и толиво на путне и селидбене трошвове, на било то у Србији или на страни. Савет нема ту шта одооравати или неодобравати.

Аруго је питане, да ли је требало тражити одобрења, ако је сума недовоьна. То ваьа испитати. И говорник нене да се народве паре узалуд троше. Но ипак, кад се овавве ствари решавају не треба гледати на дпчности. Пре $10-15$ дана одобрена су пежа прекорачења бупета. Скупштина треба да је вао оно Ареонат који не види иред собом ииканву личност, већ судй саму ствар. Говорния неһе никота да правда ; али где се удара на личности он не даје свога гласа.

Кад he ствар да дође до суда, онда је нетреба олаго узимати, јер вако Һе битн, вад суд паже : министар се ослободава од плаћања.

Не стојп ні оно, што је нево принетио, да се еав посао могао свршити с $5-6$ дук. Ta и кад се

50 дук. узајмљује, нико не доноси на ноге, веһ се морају толиви туђи прагови да обијају. Држава не тражи зајам онако, вако наномињаше г. Byја Baсић, већ се мора ићи од једне банкареке куће до друге. И од сад кад будемо зајма тражнли, мора hемо тако чииити.

Byјо Васић, ако је министар желпо добра земьи, требало је добро да размисли, како треба тражити зајам, а не изаслати вуде воји ће се тодико време ироводити но страном свету и трошити тодико без ичијег одобрења. Требало је отворити стечај позвавни ирево новина стране кредиторе. Говорния и опет вели, да за то неби требало внше од 6-8 дук. Ако је баш хтео мииистар путем којије изабрао, требало је да тражи одобрења од скуищтине, која би му тропкове исто тако одобрила, нао што та је за тражење зајма овластила. Што се тиче питаша, ко һе судити за ово мшнистру зна се, да Һе га сама понтрола осудити на идаһаве пепризнатих пздатака.
II. Ђуричковић. Ово је са свим правно иитаве. Ако је министар имао овдашћења од скушштине, да чини зајаз, ов га је могао тражитн на начин, ноји му се чинно вајаоволнији. Они који су дали миниетру оно ованыеше, бнли су исто тано посланици као и ми сад. Каво би било, над би смо ми сад овластили владу ла тражи зајал због грађење жевезиице, па доциије да доце други који пеһе то да иризна? С траженея зајма скопчани су трошвови. Скуиштиа је требала да предвиди трошвове, који Ђе се учинити. Кад то ввје учвнила, оставида је ствар минвстровој памети.

Товорник је мнеша, да ову ствар треба да нспита један иравники одбор, јер he бнти неагодво ако скупщтинско репене падне па суду и да на Аржаву падну још тавсе а аруги трошковн,

Aр. Pизнвћ одговарајуһи r. Балаитском одбија од себе, да оп има па уму дпчности, кад говори о овој ствари. Нишије се пме пије спомепуло у свуиІтинн. - Но чл. 90 уетава (гоји говорнив прочита) јасно је, кавве издатке има држ. савет да одобрава. Ірема томе не стоји, што рече г, Ђуричковиһ, да је миншстар могао тражити вајам како хоһе. Gкушштина није решида, да се зајам трали по Jевропи. Требало је, да је мииистар за оетварене аајма нсвао од скупштине потребна средетва, а пе сам по својој воби да ради. Радеһи таго мотао је иааслати луде $y$ Eursecky, воји he тамо седети 3 године и тражећи зајма потрошити три хид. дувата. За то предлог ваяа одбацитн, а дотлчви министар да одғовара за повреду устава.

Јев. Марновић: Министар је ирекорачио закон. И ако је бно овлашһен да чини зајам, требало је да иредложи скупштини начии вако he се доһи до зајла й којим ће се новцима навриити. Bише од одобрења суае није енео троиити. Нмао је пачвна, и пута да се помонне, по није хтео. Суд овде пемя ннкавва посла, веһ влада пли главна вонтроде шма се ностарати да се пакнади издати новац-

Ал. Ноновй надаян да бп смо ваздли, да је министар врив ия да није иаврино задон. Давле свакојаке би бно трін, та нввриио шли не нзпршно закон.

Мин. иредседник. Неки наномину, да се овај \#здатав, о коме је реч, могао предввдети и да се могло радити све по завону. Oво је немогућно. Тражење зајма завпси од околности какве су у воје време. Према придикдма и зајам се лакше или теже остирује. Mоже се на то потрошити ненад хиьаду некад 200 дуката. 0 овом пздатку оило је пре у скупштнии усмена говора, но у протоколу се није ништа саб́ележило. ІІ министар није то ириметио.

Нстин је, да је требало тражити одобреша од свупитине за троинове око зајма но но треба бити тако веправедап, па осудати за опо што се премашнло ла учини. Да је зајам нађен, нико не би ни речіи ироговорио.

Диа еу пута, кад се тражи вајам: нди се изапиьу своји буди наи се трази прено вомисновара, дојияа се даје 2 или 3 ироцента. Преко својих Аудй мане је трошка, а прено приватних нзноси и пиеко 2000 дук. ц. За то је влада пасаала ваше कуде й да су ови иашай дајам, било би јевтиније, но иначе.

Aко се хоhe с правне стране ствар да ненита, T. ј. да an he се министар позввати на одговор, онда je Apyea exbap.

Шосле тога пристуии се пониеничном раасању. Противу шредлоги дадавог г.дасало је 76 посаавива, sa иреддог 22 , а 13 су се уздржаді̆ од гасања.
(Четврт сахата одмор.)
После oднора.

$$
\text { Ep. } 746 \text {. }
$$

Навестия. фни. одбора, М. Радовановй навещтава о иптерчелацији Милије $\mathrm{Y}_{\text {рошевива због пе- }}$

ноднешена пројепта о реалама и због установља вана још 2 разр. гпмн. у Зајечару, ла нма места питапу.

Упућује се влади на поступак.

## Бр. 747.

Мин. иросвете одговара на интернелацију Николе Милосаввсвића због Maће Поповиһа, б. учитева. У олтовору вели г. министар, да би бове било но учитеха, да се о пему интернеладија није подносида, јер, вао што се ниди из акта, он је 17. Aприла ов. г. дао оставку, а дов је био учите.s (од 1865-1875) добивао је за свој школсвй рад све саме "приличне " оцене. У Студеници је чинио многе пеуредности и по извиђену доказало се: да је веһи део еремена ироводно ван школе; да се у меани картао; да је у меанској кујии проводио време збијајући сајтарије с куваром ; да је распиривао свађу мефу будалама које се доводе у нанастиру ради дечеша; да није хтео држати полугодшшњи испит; да је у Majу својевояно распустио даке, да не би изасланик држао нспит; да пред Петровдан није слео лочскаті ср. начелннка, вметове и ђачке родителе рад испита, веһ се понудио поштару, да место постниона однесе аманетну пошту у Карановад, и ta среској власти није хтео лати списав фака, рекавши да га нема

Народ оног враја няјанио је, да ве даје нише своју лецу учите未у Muhu; за то је ои прелештев 1. Авг. 1874. у Ђунис. Доцније, вад је негова стнар извиђена, кажнен је губиткон месечне паате у корист шк. фонда. Није пстнна, да је кажњен без сасаушана. Нему је саопттено извиђење 20. Јуаа ир.
г. у Студеници ; али он вије хтсо ништа да одговара и ни на шта да се подпише. Ово сведочи протовол среске власти од 20. Јула 1874. г. б́р. 2960.

Аа није ова интериелација изишла, можда би г. Mића могао онет добити саужбу; овако викад.

Спушштина се sадовољава одговором г. мнн. иросвете.

Бр. 748.
Мин. просвсте одговара на ннтерпелацију Аврама Јовановића и Стев. Павловића, свештеника, вбог фонда за свештеничке удовнце. У одговору вели г. министар : ова је ствар попретана више пута на скуинтнама. Још 1855. год. решено је, да се храна, која је 1864 год. прикупжеша на непредвиђене потребе, не враћа народу, већ да се употреби на основање фовда за уловице и сирочад свештеника а у будуће да се щупе добровобни щрнлози за тај тонд. Год. 1859. пак репи народна скушщтина, да се ти новци и други за учитељски фонд предаду пародној олагајни као ванредан ириход, као што је од хране и лобивен па рачун ванредних државних нотреба. О тога се одлучи на скушштини 1864. г., да се влада умоли, да за сирочад п удовице свептенива и учитела оснује фонд улагањем од стране свештенства и учитевства, номе Һе држава помагати пево време неком сумом бея ивтереса, дощле се тај Фонд не осиажи. Год. 1869. изашдо је рсшење, како the ce од равних тавса свештеничвих поставити основи том Фонду, и да be се одредити томисија која the ту erвap ретуаисатн. Тако и данае стоји.

Прнкупжени повци, 2500 дук. Ц. дати су на внтерес; но како је то малена сума, од ве не може нико јощ ништа уживата.

За подвошеже пројегта не ноже r. министар дати сьоју реч; но свагако ће гиедати, да одреди стручну комнепју (и од финансцјских ћуди), поји he све расмотрити и иредложити онако, вако he of гомарати цељн.
М. Миловановић примеһуje, да су интернелантп ишли ва осигурањем једне власе вуди без обзира на Аруге млоге сиромашније. Министар нити може нити сле употребьавати народне паре на щриватне цељи. पиновници, гоји би радили на проједту тог ゅонда, шааһају се народини новнем ; за то се не слеју ва приватне послове потрзати. Сеештенщи, аво им треба неки фонд, пеба га сали пснивају.

Мипис. иросвете, говор r. Миаије ияаитан је. Нико не вели, да he се из државне касе овај фонд основати, веһ фе држана сало пека правная пронисати. ІІто интернелапти даеяе неви зајам без интереса, но решену ирефашњих скупитина, то јоп није дело, и ствар би дошда свакако прел скупштину.

Ot. A. Hoновић, чуди се бојазни гос. Миаије да се народне паре ве утотребе па приватве деви и што he qиновнщци радигі на саставаању ииојекта за тај фонд. Пикакви новци до сад нису том Фонду без интереса нозајмьнвани ; хоһе ли то бити нли не, то зависв од свупштипе. Нто се оног другок тиче, sиа се, да се за такве нослове употреббују чиновннци у не ванцеларијско време. Сазо яа врао важне владине пројенте ослободанају се чиновнщци од обнчнога канцеларијсвог рада н спремају оно што пм је као комисији на израду ирепоручено.

Миа. Cпасић притећује, да ни на фонд за чиновничве удовице не плаћа парод пишта, ночем се од наита одбија пзвесни проденат, којим се сви пздатци подмирују. Држава водн контролу над тим чондом, а народ за то не сноси нивавви терета.

Скушштина се задоволава одговором гос. мин. просвете по овом иредмету.

Бр. 749.
Секр. Ст. A. Ноповић чита интериелацију Симе Милотевића и др. на зивнстра сиов, деаа о томе: 1, зна ли г. министар ла Турци чине зудума и на нашој земы ; 2, сме ли се јапщја Арином возити; и 3, хоһе ли парод ср. рачансвог сплу сплом одбити, адо Турци и од сзд усираве слетње и оружјем се послузе нао што прете ?

Мин. спид. дела, боји је доб́но иринатио ову интернелацију, одмах одговара на исту, над се сазнадо, да Турци схеһу паовндйн на Дрини, миннстар је о томе иисао мутесарифу зворничвои, а 9. ов. мес. ия српсвом посданику у Цариграду. Јуче је дошао одгонор из Зворника, у ком се велін: да је нисато, да се Сро́и поји наове пиз Дрину не узнемирују. у јелно пита дутесараф, где је ово било, како неби остаии без казни они који су еметали Србима па Ариви.

Bp. 750.
Ман. сцовн, дела оловара на шнтериеладију Пана Салуронића због ова 2 лица из Црне Баре поја су у Босни аатворева. Усбед тнњених ворава, јаввено је гос. министру посде два дава из Цариграда, да је наређено, да се она два Ороина пу сте, а у исто време јавно је и валија босански да

је нарефено, да се паши буди цусте, 11. ов, мес јанно је шабачки началнив, да је турска власт предала на Рачи Луку Пуманца, а Тому Јерчевиһа није за то ттто је 6. ов, м. умро.
I. мин. наредио, је да му се попве извештај 0 уароку смрти Томиве.

Авсент. Ковачевић прияећује, да влада српска треба да тражи накнаду за породицу умрлога.

Мин. спод. деда одговара, да фе према извештају началства видити, шта he се радити.
М. Кујунцић моди г. мииистра, да да тачна обавештења о смрти Томиној и да каже, канав ће гораг чниити зоот те ствари.

Мил. Миловановиһ, турека је валда признала, да је паше буде на иравди бога стрнала у хапс. За то ве и нана влада радити, да се тим вудима да накнада іы да се погражи рачун, данто се овако paдil. -

Мии. иреседник, кад се лобије извештај од началства пабачког, влада he чинити оваво као ш'о је радида у свима друтнм сличния приликама.

5p. 751.
Мин. сноя. дела одгонара на нитернелацију 3 оог радавсве але. Кад је паша влада у Сентешору сазпала, да Турщи беру у радағској ади кукуруз паших буди, раднла је у Цариграду да се кукурув вратн; 2. Oятобра чинеп је ropar, да се са aде уклони турска војска, која је међутим аду ваузела. Петел дана телеграфисано је валији оосансвому истом смислу; 20. Окт, јавьа шащ застушния ня Цариграда, да је паређено, да се војсіа с аде повуче If rукуруз радабцима врати и да te босанскв ва-

лија заповедити зановеднику турске војске, да се наша граница више не повређује.

Доцније саsнао је од наше ваасти г. министар да Турци неће да ураде пи једно ни друго.
7. Новемб. наново је поручево нашем заступнику у Цариграду, да се нзврни захтев о радалској ади, но застуиник је одговорио, да турске власті веле, да је рададска ада Ибрашимовиһа, да пи јелан војвик турсви није нашу грапицу прекорачно п да су наши буди сејали пупуруз на турекој страни у месту Бикера и делияи жетву е власницима вемфе, а вад су хтели иреһи у Боспу, Турци вису дали. Међутим кукуруз је обраи под надзором власти и онај део, који пршнада пашим вудима (око 250 пакова) - налази се код Хаци-Мехмеда " Салика власника вемле по може се узети у свако доба. -
15. Новемора јавьа зин. увут. дела да Турци нити су вратиаи обрату храну, нити су отвшай с радалске аде, всһ шта впие праве зимнице за зимовање војске.
24. Новемора јавио је г. министар г. миннетру унутрашњих дюла, да не може пишта више радити Һод Норге, довле пе лобије пввештај о петинитости догаһаја на тој ади: 2. Децемора послао је г. мивистар увутрашних лела протожол саелушања радакаца п 17 тапија, којлма се довазује, да је ада внова спојпна, да на њој раде има више од 36 голина п да их Турци нису до сад шивад ни у чему сиречавиди. Наши луди траже или повраћај 800 тов. кукуруза обратог на рададској ади, а не на Aруком несту, или зa то 800 д. цес. даље 90 дук.

мана чиновничка нлата буде 150 талира, а највећа 1000 тал. с пернодичким повишицама од 50 тал. сваке четврте године за оне који заслужују, а сваки чиновник да ночнве са 150 талира 2, пензија да неможе бити веһа од 500 тал. яа сад, довле се с изменол устава сасвим пе укиве. Онаво урефење плата и пензија да се пзврши кано над чнновницима који לе то тек ностати тако и над свима садањим чиновницима и пензнонарима, 3 , народни носланици да добијају у име трошка по 4 динара дневио.

у овом се предлогу напред ошшнрно излажу нобуде, из којих се нодноси.

Преседнив иримеһује, да у овом ирелдогу има израза, који не одсонарају скупштинском достојанству. Недостојно је за носланива, да у скупитини наже, да је чиновнив „готован." У сваком предлогу треба да се износе разлози, воји не одговарати достојанству свупштине.

Мин. иреседник, вису само вређајуһи иярази у предлогу, као пто напомеву r. преседник скупсгупштине, већ кроз цео предлог веје дух, који прети да одведе скупштину на пут, на којем 站 нена радва бити немогућа.

Пе треба се дати повести на такав пут. Овим се иредлогом хоһе из корена да се бришу неке установе, које треба иолагано дотеривати и усаиршанаті. За to he нajóose биті, да се овај иреддог одбаци.

Скупштиша оддучује, да се овад предлог одбаце. Ep. 755.
Секр. Стев. A. Поповіһ чпта иредяог Mux. Радоваповића, гојим се трази да народ. скупштнпа

реши, да влада обезбеаи државну жасу због неумесно учнњеншх и скуоштином не уважепих пздатака од стране б. министра финансије.


$$
\text { Бр. } 756 .
$$

Секр. Ст. Кретић чита интериелацију Араныела Милојевића, и Петра ШІјдовиһа, којон иитају r. мин. уп. дела, зашто варод среза орашког вудувом доносп дрва за пошту сараорачгу и в, шланску, за воја им се од кола плаһа но 5 гр. чар. и која сама оиштина, не имајући своје горе, млого спупье купују; зашто народ кулуком извлачи ђубре из поште сараорачке без икавве награде; мора ли и по гом закону народ то да ради; п ако не мора хоће ли г. министар и кад наредитв, да то престане?

У пућује се одбору за молбе и жалбе. $_{\text {й }}$ та

$$
\text { Бр. } 757 .
$$

Секр. Ст. А. Ноновиһ чита интериелацију Mилана Глигоријевића на г, мвн. ун. лела о томе:

Како r. миннстар данило није дао Адаму Богоеавьевиһу да летос изаһе пред внеза, кад је кнез пуговао кроз Крајиву, већ је Адама под стражом протерао из Неготина ; какө је пред кнеженим очима зграбио из руку једног лепутицд писмело, у ком су бнде няложене жеже п потребе народне; каво је тиме панео увреду делом среву и внеза довео у непрнаиву код народа, почем су с тога мпоги одустади од шамера, да внеяа прате уа Дунаво. Самовоьним апшењем Адама умаяо није щзавата у оном врају чптава буна; од које носљедице бнде недоследне. С тога је народ у Крајини нзсубио сваку неру ирема спојия чивовницнма. Интернелант пита,
 радити.

Министар председник изјављује, да ве зна, пта је рађено по овој ствари, вити he 0 томе ваква акта постојаты. Но иримебуje, да се на овом месту не сме никако чутө, да јема ко од варода постао хладан сџрам кнеза због ноступва нојединих зинистара. у уставној зем.ьи мннистри су одтоворни. Ниво не треба да доводи у сзеау министарске погрешке е оланошћу ирежа мадаоцу. Іредо ове нитернеладије трео́а иређи на двевни ред.

Скупштина одлучује ди се ирево ове иштериелације преце на диевии ред.
(Свршетав у 1 час по подне.)
Лредосдкия,
А. В. Јовановић.

Cexperap,
От. А. Ноповић.

Војии Радуловић, Сима Севуаић, ІІ. Ђуричковић, Бурђе Ђороваћ, Петар Катић, М. А. Глишић.

CACTAMAK LIII.
19 дедембра 1875. године у Beorpaду minick:un:
Димитрије Ђ. Јовановић. (kbpatar,
Стева Fретй.
За мнннетарскны стодом: сви манвстрн. Састанан је отвореп у $9 \frac{1}{2}$ часова ире подне. Ep. 758.
Cerретар Creвa Крстиh чита протовод XLVIII састанка од 13. Деп. ове год.

Свупштниа усваја.

## Бp. 759.

Председинк јавьа да има једна останка и неsодико одсустава. Саслушајте их.

Секр. Стев. Д. Шоповић чита оставку Ворца Милетића посланива ва срез алексиначко-ражағски, војол моли да се разреши од носланичке дужности, наводећи да је слаб и без задруге и да му је немогуһе више остати у скупштини.

Скупштина оставку усваја, но е тим, да се још у течају ове скупштине нареди нов пзбор посланика у срезу аленсначко-ражавском на место Миsernha.

## Бр. 760.

Секретар А. Б. Поповиһ чита молбу Мијанаа Смиьаниһа, којом моли за одсуство до враја овогодишњих седница скушштинских абог слабости, а ако му скупштина педа одсуство, нева му ову модбу сматра вао оставку.
A. Поповић тврди, да је занета Смиљапиһ болестаи, за то нека му се да осуство.
H. Радовановиһ протнван је давању одсуства јер вели: ми һемо са овим давањем одсуства у вајнужвијем решавању остати без довоњног броја посланика.

Mих. Gмиданић говорн, да је занста слаб а и вод куће пновосан, сем тога тује да he Турди ни траппцу да ударе, а његова је вуһа бан ло саме граннце. С тога му нивано вије могуће ла.ье остати.

Скупітина даје му одсуство до враја овогоАишюнх седнщца.
uroroxoait iaty, uEsil.

Ep. 761.
Севр. С. Д. Шоповић чита моабу Торца Мнладиновића, којон молі за 10 дана одеуства због болести укућана.

Скупштина даје му тражено одсуство.
Даже чита се молба Мијаила Гератонића, којом моли за три дана одсуства због приватног носла.

Скупштина одобрава.
Председник важе да је Његова Светлост Кваз нодинао закон о измени чд. 31 , у ком каже, да скупштипа може изабрати по два посланика ради вонтролисања при извиђану заоупотреба о бирању народиих посланива.

Чује се: Живио Кваз.
Ар. Ризнй предлаже да се одмах пзберу 2 лица за срез црногорсвн и арагачевеви.

Председник: Попто треба један одбор од 17 Аица, воји he прегледати све владине предлоге поји ђе пзлазити иред скупштипу, то сад да пзберемо исте одборниве.

Благоје Божић треба најпре да се договоримо штта ће пам тај одб́ор.

Председнив пита: је аи вовна скупштина да сад иристунимо том нзбору.

Под-председиик гаже, да је председник казао, да be тај одбор радити на предлозима скупттинснй, a obo је ненाт Apyro.
Й. Ратајац нита, каво се зове тај оабор?

Председиие одговара, да по пословном реду може бити један одбор од 9 лица, а може и од више, но сад треб́а да се набере одбор од 17 лица да радй на владиним преддозима.
※. Чолић противан је одбору, и важе нек ради влада са аржавним саветом.

Подпредседник. Ми смо се договоридй да ивберемо јелан одбор од 9 лица, но доциије мислили смо, да треба сваки округ да буде заступьен, тако је і решено да се изб́су 17 дица, дакле сад сваки округ нека избере по јелног.

Министар председник одговара подиредседнику и вели, да се овде не могу бирати посланици но оєрузима, јер поједини посланици не заступају сам 0 ннов округ, пего цео народ.

Председник објапнава да свакп носланик има права да гласа за кога хоһе, а п по самом уставу није могуһе бирати по окрузима, јер нй један иосланик не заступа округ по целу земяу.

Андрија Перуничиһ противан је бирању тог одбора, и вели, нека влада са саветом те предлоге спрема.

Председиик : Да би се о томе боье споразумели, даје 1/4 часа одмора.

Носле одмора.

## Бр. 762.

Председник. Пре но што би о бирапу водили реч, кад је овде миниетар војени, има Урош Кнежевй да учинп неке иримедбе на одтовор на интернелацију која је дата министру војеном због не-
ких злоупотреба ири набаввама војеног материјала.
У. 下иежевиһ, Заоупотребе у војеном миннстарcray oвe cy:

Прва је о чаурицама, носле о механизмима, турнијама, вапслама, цвнливу и ранцима.

На све ошо щто сам тралио у интерпелацији да министар војени одговори, одговорепо је. Али у главноме не стоји да је онапо, као што је одговорно министар, но напротии стоји то, да је сва радња о тим пабавнама, биле оне по уговору пли без уговора, иротив закона таво.

Прво што се тиче о чаурицаза одговорио је министар да их је набавно из Шариаа од табриканта Жавелота и то јавном лицитацијом да је одрецена цена и да су прегледане, а то не стоји све као што је казано веһ има незавонитости.

ШІто се тиче чаурица има једна набавка од 1870. т. од осам милиона чаурица, на овој Аицитацији биаи су тројица: А. Трифновић, Алевсандар Севверин и ІІ. Хащи Томиһ, набанка је остала на X. Tomиһу по условима у уговору. Наједанпут внди се да се чщии против уговора. 30. Марта 1870. г. Ае 621. видисмо другог набавьача, у место X. Toмића, а то је Жавелота ия Парияа. У том уговору сам је мин. учвнио пзмену о предаји чаурица, т, ј. да не буде предаја до 15. Маја као шго је уговорено, него до 15. Јула. А носледњу иредају оставио је до краја Октобра. То је сам министар одобрно. Зашто је овано ыиинетар урадно, не види се из акта. Али свакојако радио је иротии лавона.

А да је имало птетних посведица тто је иродужио рок уговору, види се из дашег рада, пто је кио што знамо шаступнла револуцнја у Чранцуској, због чега је ова набавва чпњена пеуредно й противцо уговору, узров је што је продужена иредаја чаурнца.

Даже се види, да је одређен аа контролора Димитрцје Ранић вапетаи, оп је отишао у Париз да контролише нзраду набавке и повео са собом Васнниа државнег иитомца, коме се плаћадо на дан по 20 франака дијурне, а тако исто п 30 франака за новратак дшевно. Ко је послао Васивића и кодпко је на њега нотрошено, вао п но ком задопу, знаһе ва.ьда министар ?

Дакле, незаконо је прко то, што је пренет уговор са X. Tomиһа па Жапелота. Аруго, што је продужио рок иредаји и тим је оштетно државу. И треће, што је Васшкаћу давано по 20 थр. дневно.

А из да.ьет рада види се да Ракић 5. Јуна јавва, да је за прву рату која треба да буде 2 и по милнона чаурнца, израђено само сто хшљада.

Министар улесто да прннуди набавьана да из-
 2079 одговара Равиһу, да не навағује на лишеранта јер вели rehe имати казне за то, а ако је по уговору заквучено $2 \%$ над на време не преда и по томе тет 26. Јула дошдо је 200.000 таура.

Четврто је, везaковитост у овозе: Pasuh 7. Aвгуета 1870. год. А夫 3140 јавва да има још цо милона чаурица, но да у њщма $3 \%$ мане бажра ныя, іाго је довазано.

Ракиһ іІ Аругт пут јанља 7. Сештембра 1870. гоА. AX 3400 п二 3647 да су чаурице рђаве но оне су оиет потпуно примдене у б-б милона вомада.

Hema je nesakommoct: Pakuh je 25. Августа 1870 год. јанио мавиетру да јо б мнлнона чаура 0д Hsexa is да шепабају. Стога кале, да се треба уговор поништит. На ово није му нинта одгово-

рено．Но вапротив актом 7．Маја 1871．год．А．я 2272 наре申ује，да се шрими и шести милнон и аго нева．аа．

Дакле види се да је пезаконато ：
1．ІІто је министар иреко уговора иродужио рок по својој воби преко ноставвених уелова．

2．ІІто је вођен Васивић о државном трошку．
3．IItо је примно 6 милиопа чаура у војима је $3 \%$ маве багра．

По автама O，23．Нов．ANE 6492 а 11．Марта 1872．године А．Е 1344 нацепо је у истим чаурама 240.000 вомада шкарта，а све је ушло у дагақин．

Аруга је найава чаура завьучена са Сефве－ рнном од 4 мидиона．Ty је поголбу сам министар зақлучно и дену одредио，гоја је и са Жанелотом， нто се види из акта ． E ： 3486 од 1 ．Септембра 1870. године，а и у овима пађено је 118.988 помада ткарта．

Сад вастаје трећа пайавна чаура，воју је из－ иршио Рот у Бечу，а то је од 5 милнопа．За пу се незна，да ли је завовита шли ве，пошто нема уговора．Но то је везаконитост，што вије дена од－ ређена．Додније сам министар одређ，ује скуиву дену по 343 гр．чарш，хиваду и обеһава нодвоз нстом， који нзноси на 11.743 гр．пор．Дақле примано је и псплаһинано без утврђене дене пи Аицитадије．－ Ово је противно \＆ 15 ．уетројства војног зиннетар－ ства од 1864．год．Незавонито је и у томе，mто је саи једаи одрецииан за преглед ове набаине．

Сал је арута набавга механизма．Овде．се у неколико види，да је ишло ваконим путем ；но вад се иидй авт А．Е 2173 да лй је пааћено што Дуjy Буху

из Бераина за одустајане пи на воји је начии за－ вьучена ногодба са ғаб́рикантом Томом Седерлом， од вога је узето 54.030 механизма по ј \＆．и 10 вр．што чпии 55.000 дуката и зашто је исти Тома прераһ，нпао механиззе и ударао на наше пушке，те је опет за 48.420 комада пушава узео $1,307.340$ гр．чар．а за механизме $3,300.000$ гр．дакле свега $4,607.340 \mathrm{rp}$ ．чар．где су авта о томе．

Tре申а је набавка туриија：
Прва је набавка бида 1868．и 1869．год．коју је извршно Триновиһ，незаконато је у толе，што је набаввачу нокдовено $2 \%$ ，што је требао дати но уrobopy，кал на време није предао．

Аруга је набавка турпија незаконита по томе， ито нема никавва решерата у министарству и

Трећа је набавка незавонита，што је извршио сал миниетар без утовора и лицитаңије．

Четврта рабавга турпија у 1870．год．биаа је од 11.200 комада разних тураија．Ова је набавка јавлена лицитацијом，но нико није дошао да лици－ тира до само Х．Томиһ，што је нонудио по ценов－ ниву Ститона фишера，а без да се зна пошто је цена．И овде је повредио \＆15．устројства војенот мииистарства，а пије објавво лицитацију у страним новниама．

Сад је набаика о танслама ：
1．О вима пема ниваквих уговора．Под Љ А 3215 ааввучено је са Томом Ceддером，woje је дой－ пије пренето аа Триивовиһа．

2．Нема навептаја вомисије о катсдама од 8 ． Аириаа 1871．А夫Е 2074.

3．Нема извештаја Среһковиһа под А 』 ј365 II 6634 ．

4．Нема решења пол A ．N： 5366 од 1872．г．и ноА АК 1048 од 1873．год．нз којих би се нидедо заштоје пзвесва колична รансли одбачена неупо－ треббива．

5．Нема извештаја комисије од 8．Априда 1871. год．под Aㄹ 2074.

6．Нема агта да се види，да ли је бнло доно．ьно дидитанта и ту је рађено против члана 9．спогле－ дом на чланове 31．и 36．правида о вршеву лици－ тације．

7．Нема аита нод ㅅ：3035 од 1871，год．но ком је заповеђено Hиһ．Јовановиһу да шсшита и ирегледа капсле．

8．Нема уговора са Седе рлом што је завључен о набавци S миаова панедп 1871，год．A．ह 3215. п по томе се не зиа да ли су пспунена правнаа о Апцитацшјама．

9．Нема анта，у воме бн се вндело，вад је Ха－ генет и Арнолд поднео оферт о набавци 8 милиона даисай．

10．Нема оних паставлења，која је министар данио Cpehroвuћу，а ту су под AX 4604 ，1871．год． Само се ввдї то，да је нађено свега 855.911 вом， неупотребывих，воје су све пеплаһене．

Сал је набавка цвнинга．
Ба о́арутане страгарсте требало је 15.000 рифи цвидаза．Лнцитација је држана ін погофено јо да ce upeata до 22．Ceutestopa 186S．год．a лонде је ирелано само 3018 рион，остало додније и воми－ сија，поја је прегледала нсти цвилия，нашая је дя

невада й да не одговара но мустри；а министар је наредпо оиет да се прияи и ако не вада．

у нстом цвнлиқу било је и наатна，воје је па－ бавьач пудио наго јевтинијом ценом，но й оно зу је шлаћено пао двилик．

Као што се види нз акта нод Е夫е 2542 коми－ сија није，бнда састав．вена од грађана，но само од чнновншка．

Сад је пабаика ранада．
Године 1867．а 1868，набававено је 49.212 по－ мада Јануара 1870 ．г． 15.880 гом．а Фебруара 1871. г． 9959 ком．，свега дакле 75.401 козада．Овим на－ банвана нема ниваквих вваничних авта，само је на－ бавка ншла иреко Ж．Карабиберовиһа ін Л．Трио－ мовиһа，и ово је све иротивно закону．

9．Новсмора 1873，сод．А点 6772．расписао је министар снна вомавдантия народне појсве，да му јаве，воливо ниају а коливо ия још треба ранаца． На то гомандаити бригада：шабачве，врајннске и гњажевачाке，одгопорплй су，да ранци，воје су пм нослати ннсу употребљнви．

Усдед таквог одговора бригадира мивистар је наредно стручну вомнсцуу да нсте прегдеда и оцени． Комисија под 2．Септемора 1874，ғод．夫е 3734 под－ носи свој извештај да 43.000 раваца нису аа упо－ требу（пева．ғају）．

Према свина панодима вдди се јасно，да је рајено неввнонито ін вије се гдедало на држанне інтересе，но су чшњене грдне штете в вдоусотребе． Поједиии су трабиаи на сне стране，давле томе треба етаті ва пут．

Министар војени каже, да на све наводе У ро- $_{\text {ро }}$ шеве не може сад тачно одговорити, но тражй да му се даду те приметбе, па према њима што је могуһе најтачније одговориће.
II. Туричвовй: На интернелацију Урошеву министар је одсоворио. Сад треба да изберемо јеАну комиспју, воја he све ово нспитати и нас известити.
 он није задоволан са одговором, Зато треба да одредимо нсту вомисију те да нзвнди здоупотребе бив. министра, јер се очито видй да има вривице.
У. Кнежевић: уверава скупштину, да све што $^{\text {с }}$ је навео, стоји у sваничним аптима, и чита их.

Мин. ираде. говори, да ирема примедбама $\mathrm{y}_{\text {ро- }}$ шевим могуһе јо да министар није тачно одговорио, но ностараһе се да по нстима одговори.
А. Кояачевиһ: Скупштина треба да да одговор министров једном одбору, да испита и одени и своје мнене донссе пред скупптину, а она Һе даље раАшти пита треба.
У. Кнежевић ; Министар је одговорио врао укратко, зато иредлажем, да се избере комисија, те да иэвидй вако је рађено и има аи злоупотреба.

Председнів: Пошто министар врима Урошеве иримсдбе, да ва њих одговори, то да му се иредаду, па кад одтовори, онда hемо према томе даде раднти шта треби.

Jевр. Марвовић : Довазује, да министар не може ништа вите одгопорити, пошто те ствари вему нису познате, ofl ho oнако oner да oдroнори maso my ce решерише, а то he бити паонако. Ctвар је јасна да

има злоуиотреб́е. Но во је те здоуиотребе учинио, то хоһе свупштина да зна.

Петар Стефановиһ: Слаже се с Ковачевиһсм и вели, да се даду шримедо́ Урошеве министру, да сној одговор допуни, на после да се да одо́ору.

Ал. Попови: Предлаже да се преда одбору, и тамо мннистар може доһи и донунити свој одговор па примедбе Урошеве.

Ар. Ризпић: Кад је $У_{\text {рош имао права по ново }}^{\text {ио }}$ да даје оøјаснења, онда има права и министар да то нето чинн.

Мил. Гарашании: уроп је поднео интерпелацију министру. Он је примио да на иету оағовори; сад је одговорио. У рош ва тај одговор допоси примедбе на званичним актнма основане. С тога треба но мнену Марвовиһа, да се упути одбору, те да он извиди, да ли је онаво, као што министар важе, или као што Кнежевић примеһује. Министру се не забравује да прегледа, само је сад ностала ова ствар скупштинсва, и она треба о вој да донесе своје закьучсње.

Председник : Кал је министар одговарао Урошу $^{\text {ро }}$ он је казао да му се да времена да акта расмотри. То му је дозвобено. Сад је донео неке прияедбе. у којима кале, да му није на све одговорено. Према оваком стању ствари сад скушштина има да саслуша носледњу реч мишистра; па вад то удинн, овда моле донети своје коначно закдучене, да ли сеса одтонором задовољава, иди he донеті вакав иредлог у смmeay устава.
М. Мидовановић говори, да треба упутити одбору, а тамо министар може да да своје мишлење,

на посла одоор he донети иред спупитину свој извештај, хоһе ли се опудити онај, што је учннно злоупотребу.

Нредседиив: Миннстар је одговорио на интерпелацију Киежевића. Оп са одговором није оио аддовобан, но учинио је неке иримедбе. Сал треба дати мпнистру, да и на те примедбе одговори $у$ спупштини. На после, аво скупштива не буде за-
 одбор да ианид те злоуиотребе, и да учини предлог за оптужбу.
У. liнсжевиh: Mииистар шта је sorao oн је одговорно; докле Һемо иродужаватн да одгонара он мени ја нему, но питајте: је аи скупитшна задовожна са одювором зинистра, наи са дојим обавештенем. Ако се иэјасии ва моје иримедбе, онда предлажем, да се одредй комисија, која бе за цело још три пута већих злоунотреба ваћи.
М. Миловановнћ: Пошто је мннистар на интериелацију Кнежевићеву одговорио, а он је учивно
 да решимо, xohe ли се све ово дати једнон oдбору. (Чyје ce: одбору).

Председинк: $д у$ зност ми је да наномепем, да све што ураднмо треба да је завопитим путем учињено. Ви знате да на свави предог, на снаяу ия-
 етра. Бад он то учпии, ако се едупштниа не аддо-


 haimia yчubiti, ago ce da minictpy da odговори,

јер да ми сад изберемо одбор, а може министар донети анта, која ће све оно што је Кпежевић казао поништити, онда на што нам је тај одговор.

А Пошовй одговара председпиву да за оваге стиари не може наћи закона.
II. Cрећвовић није зато, да се јелиа ствир два пут ради. С тога вели не хитајмо на һемо наһн крај.

Председнив: Овде важе се да нема тога закона гди се паже да мнистар има последиу реч, а чл. 60 послов. реда то изриком каже, а п по чдану 69. устава, последњу реч има министар или владии повереник кад захте.
А. Поновић, каже, да је то при дебатама.

Нредседиик одговара да је и ири свима нословима свунштине, и чита чА. 69. устава, І пошто овде има јошт нови ствари, воје мшнистру нису ноआнате, то је пемогуће, да сад без акта одма одговори.

Mинистар војени доказује да је са свия подпуно одковорио па интериелацију, но пошта сад пма и иримедбе, то he се старати кроз неви дан, ношто се о њима из акта увери каво стојџ, одговорити, на ако интернелант не буде задоводан са одговором on the учинити предлог:
У. Кнезкевиһ: Адо хоћете тачно одговорити, то не sожете пи ал месед лана, но ми Һемо из екупштине одреднті одбор да то сво вспита тачно.

Меннстар војени говори да му треба набавити дата о томе, па одговарао нли скупштини наи одбору.
M. ГАишни у дужем говору довауује да ми овде сви једно оћемо, но само се у мнсаима не слажемо, овде се само траза неке формалносты а то треба

избегавати па говорити о ствари, за то је, вад мивистар увек има носледњу реч нека иде одбору, може тано објашњавати на носле и у скупитини.

Јеврем Марковић: И лани је једна интернелација поднешена оив. миннстру Протину па после годину дана видимо какав је одговор? но пословном реду чл. 50 тачки 3 - $\mathrm{h}^{\circ} \mathrm{j}$ ствар је сврпена нек иде одбору, јер овако неһе бити краја.

Јов. Бошиовин каже, да ои од једног посла традили два, вад ои упутпли одбору, но ако интериелант Кнежевић није задовожан са одговором, он нека подпесе иредаог за оптужо́у кад износп злоунотребе министра у званнчној дужности, на he скупштина радити шта треба.
У. Кнежевиь: Ја Һу лати предлог, да се образује помисија која ће све испитати.

Министар иросвете: Ако је оно предлог што нзноси Кнежевиһ, може ићи одбору, но ако су само његове примедбе онда није нужно хитати кад нема * никакве опасности.
М. Миловановић скупштини може бити још нпје нозвато да кад се првој скупштини не изнееу здоупотребе, власника и министара то щрема закову о министарекој одговорности друга евупштина губи права на то, но да наше право не би застарило, према закону предаалем да ову ствар свупштина одма извиди и реши.

Ник. Радовановид: Іо закону о министарској одговорностн, гад ко држи да је миниетар учинно ядупотребу, треба да поднесе тужбу подшнану од 20 носланика па онда да се одреди одбор, који ће

извидети тужбу и кривицу министрову, на поднети скушштии да она каже оће ли судити или не.
У. Кнежевић важе да јои није иянео тужо́у, и о томе не треба да буде речи, него над оћете иредлог ево подносим (чита) сад нека се упути oдбору.

Іреседник, ношто је Кнежевић дао предлог то Һу ставити на гдасане овако: во је за то, да министар одговори и на приметєе Уропеве, тај нека седи, а ко је яа то да се по преддогу упути одо́ору, нека устане.

Већина устаје, давле упућује се одбору завонодавном.

Министар правде, пад се нешто ушуһује одбору треба да се зна щта је, вад посланик интерпелира министра на није задовоьан са одговором, он треба да учини ғормални предлог, (чује се, свршена је ствар) упуһују се вванична акта.

$$
\text { Бp. } 763 .
$$

Іреседншв јавда, да има некодиво предмета који су свршени у законодавном одбору и позва известиоца да их прочита.

Известшац А. Ковачевиһ чита иввештај одбора о предлогу Ј. Бошковића, воји гласи :

Народној Скушитини!
Одбор заководавни узео је у расмотрење иреддог Joве Fопвовйа отоме: пда се све црвве прогласе као својива народа општине дрввене, којих је и оградио, а са црввеним капитадом и ириходима да зоже раенолагаті општнна п трошиті вх сходно наређењнма за трошење ошитинских вапитала пн прихода," па је решио:

Да ирви навод, т. ј. да су све дрвве својина народа, општине црввене, постоји и сада, а што се Аругог тиче, а пошто није означено, ваво би се ноступило, шад каиитал јелне дрвве ирннада на випе општана, да се усвојити веможе и иредааже скупитини, да се иреко истог иредлога иређе на Авевин ред.

Јован Бопковия објасвава свој иредлог, вели: да је он то тражно, да се може пз прпхода црквених трошити иа пвдржање сиротних ученика и нкола, јер вели да неве прнве имају велпде вапитале на могу то чннити.
А. Ковачевй довазује, да ово не може бити, јер има и вине места по неколньо општина, ноје иринадају једпој црини, па ои то бнло немогуће тажо тронитн.

Министар просвете, у дужем говору разлаже, да би то бнла врло племенита цел, вад ои општине од дрквеши новаца по нешто уетупшле на издржање спротних ђака и па грађење школе и паводи иример, да је ошттнна свилајеначна црввени 3000 дуката дала за впау гнмнаииу, с гога треба предати вдади овај иредмог на оцепу.

Ј. Боиковиһ каже, да је с њетовим иреддогом то и хтео да се да владн.
М. Мидовановнһ, товора против преддога птто се тиче дрввепог имана, но за мапастирска добра
 боље упраивани.

Нетар Стешановић, предлог јс добар оиштине ћоје пмају дрвву, нева са неном имаовином распоAажу Raso xohejy.

Вујо Васић, говори у корист преддогаи важе, кад црква има новаца треба да помогне шкоди, јер општинска је и школа и црква, зато нека се да предлог вади на оцену.

Ав. Јовановић, противан је предлогу за опе цркве, које су са малим капиталом да не дају, а које имају веливог капитала нека помажу школи.
II. Буричковић, тавође је иротиван иредлогу вели, да има случаја гди неколиво општина састављају једву цркву. па је те капитале тешво појединия општнияа делити, но нека се новац црквени даје штедноницама па отула һе сиротни ьуди имати хасне.
II. Вуговић одговара Вуји и вели, да о томе ностоји закон на пта се црввени новци ушотребити могу, по томе предаагач би имао да поднесе шормални предлог, каво он мисли да се може ово уредити, а овако неможе уважити.
※. Чолић, такође је противан предлогу.
Рака Кукић, правдајуһи одборско мнење доказује, да у његовом крају зва гди 11 села спадају нод једну цркву, сад кад оп се дозволпло да општине могу тај новац црвлени тражитп, оне би меЂусобно разделили и тавоби се за нево време сав упропастио ; зато је вели немогуһе по предлогт постушити.

Преседиия пита, је аи свупптина довобно обавештена, (чује се, јесте) онда ставља ша гдасање obaro: но је за то да се да влади ва оцену века седи, а по је да се одоаци, нева устане. (Већнна седі). -

Аавде упуһује се вдади на оцену.
apotokosh mar, chyo.

Бр. 764.
Известил. занонод. одбора Ковачевић чита извештај одо́ора о щредлогу Тове Главошића и друга 0 измени § 70, завона о стецишном ноступку, но почем је министар правде изјавио да је намеран прерадити део стецишни ностунак куда и ово питање иде, то је одоор мнења, да се овај предлог преда миинстру иравде, те да пао натеријал послуже, ири израђиваву новог стеқ. ност.

Свупштина усваја миење одбора.
Бр. 765.
Известиаац Ковачевић чита извештај одборски о предлогу Петра Стевановиһа и Николе Милосаввевића, односво тога, да сваки може своју ствар која му је украдена одмах одузети од овога у чијим је рукама нађена.

Извештај гдасп:
„Ово питаве, регулисано је \& 221. грац. зак. ноји гдаси: ако је онај, код кога се туфа ствар нашла доказао, да је он ту ствар вушио илй на јавној продаји, нлн од трговца, гоји обично с тагвим стварима тргује, иАи од ванатлија којп такове ствари ирави, или од онога, воме је госнодар исту ствар на нослугу, или оставу, или у залогу дао, или коме би ствар иста под каиовим год видом поверена била таво, да купац о њој није могао зло помислити, овда тужитев ту ствар, аво је тужени спојевовно напусти и с накнадом се не задовољи, судом добити неће, него 敨 ираво имати накнаду тражити од оних, којщ су одговарати дужни."

По томе завовод. одбор мисли, да прево овог предлога треба прећи на дневни ред.

Уеваја се одб́орсво мнење.

Бp. 766.
Известияац Аксентије Ковачевић чита извештај одбора о иредлогу J. Бошковпћа о установлењу среских одбора.

Одбор је нишлена, да је предлог нористан и да га треба у начелу усвојити и влади иредати, да поднесе формални иредлог.

Скупштина усваја мишлење одбора.

## Бр. 767.

Известилаи Ковачевић чшта извештај о преддогу Жике Миленовића и Ратајца о томе, да свуда по воденицама буде мерица од 17 кутдова па 16 онога који меже, а 17-та воденичару ујма да припядне.

Извештај гласи:
Кад је одб́ор законодавни узео у претрес иремог Живка Миденовића и друга, годиво да се ујма у воденици за мливо узимде, шашао је да је предлог користан и да га треба овако усвојити :

Да се остави општинама у атару које воденице постоје, да одрефује колико һе ујма који узимати а да се иреда влади да мефу истушима у вазненом завону стави и одреди казну за онога, који прево одређене мере уме ујма, ноју һе ошштина вршити.

Одвојено мнене :
да скушштина одреди по колико од стотине да се ујма узима.

Рака Кукиһ, противан је мишлењу одбора с тога је и одвојио споје мнење и вели, да ово треба скушштина да узавони, но коливо he ce ова ујма узпмати од сто, а не општине да одређују како xohejy.

Жнка Милеповиһ, задовоьан је што је његов иреддог упуһен вдади на оңену.
Н. Радовановнћ, сматра да је воденичарсва радва чисто сиевулатнвиа, с тога је противаи тавсирану, паво, и да у пеговом крају има " одвише воденица и оне меяу са врло мамим ујмом. Давле која воленица уаимье маве ујма, она he више и мяети. -

Аксентије Ковачевин, доказује шта је руководило одбор те је донео овако мнење према самом положају воденица, најбо.ье да ошштине саме такспрају, колико ће се ујма лаиати, јер узимано је негди $4-5$, а пегди $10-15$ ока зато према потреб́и нека оиштине тавсирају, другојаче неби се ностигла правда.

Мијаило Радосавдевй, водевиду тради снаки 3а своју корист, воме се чини да нетде много ујиа узимају он тамо нек не меже.
II. Cреһвовиһ, протнван је мнену одбора, но слаже се са Кукпһем и важе, да треба узавонити да се узимане толиво као и интерес, а где има више ноденица оне би саме јевтиније млеле.
II. Вуковиһ, брани мвеве одбора, вели и ако су воденице својина поједини вуди, опет треба оставити опитнвама да саме тавсирају, јер и апотеке еу својина нојединих па је држава пашла аа потреб́но в таксерала их.
М. Милонановић, у вриввчном завону ирописана је казна, ко уаме више ујма а међутим вшгде нема у завону написано колнво да се узме, зато треба да се једнои реши.
Р. Милошевии, оне воденщце воје су на води треба да се тавсирају, јер вода није само шегова својина но свачија, а парне воденице и суваче ве треб́а тавсирати, ношто су оне за шпевулацију напранвене.
II. Ђуричковић, говори да има пеке воденнце воје коштају 100 , а веве само 2 дувата, за то је најбоље да се оиштини остави таксиране, иа не оне ирема вредности и потребала, удсшавати.
Б. Божиһ, слаже се са Ђуричковиием да се општннама остави да такепрају.

Рака Кукић, одговара предлагачу да шегово одвојево мневе није ишио ша то, да се предлагачев предлог одбаци, но то, да скупштина реши, волико he се ујма узимати, а не саме општине да решавају.

Иаија Єтојановиһ, истина је щто товори Милија, да је у завону ироиисана казна за онога који узме више ујма, али није нигди паписано колики треба да буде ујам, зато би добро било да скупштина одреди кодиво te бити уjam.
А. Ковачевиһ, гонори ла је немогуһе да екупмтина реши то пштане, јер има воденица на Колубари, тдй једна брана кешта 200 дуката, а на против, негде не вошта ни 100 гроша, давле ту немэже бити ујам подједнако, зато века општине ирема ондашвим оводностима и тавспрају.
II. Стевановић, слазе се са мвешем одборския " наде, над би ми то овде решнаи, учиниди ои ногрешву й збрву воја се никаво неби могда извршвти.

Предс. пита, је ли свупштина о овој ствари довобно обавештена

Чује се јесте.
Сал ћу поставити интање овако: ко је за преAлог но одборском мпшлену тај нека седи, а ко је да се другојачије тавсира нева устане.

Већина седи.
Дакле усваја се одборско мнене.

$$
\text { Бр. } 768 .
$$

Предс. јавьа да је састанак заквучен и заваsује за сутра у 9 сати ире подне.

Састанак је трајао ло 1 сата но подне.

Cexperap,

## Димитрије Јовановиһ.

Стева Кретй
Нодшнсниа:
Војин Радуловић, Сима Секулић, П. Туричвовић, Ђурце Ђоровић, Петар Катић, М. Л. ГАルшиһ.

CACTAMAK LIV.
20. Аедембра 1875. годин у Веограду urkicesana:
Димитрије Ђ. Јовановић.
cearpitap.
уропи Кнежевић. $_{\text {ро }}$.
Од миниетара дошли су: министар иравде и манистар војени.

Ссдница је почета у $9^{\frac{1}{2}}$ сахатл пре нодне.

$$
\text { Бр. } 769 .
$$

Секретар Алекса Поповй чита иротовол.
Нивола Радовановй иримећује да је он а не Никола Милосаввевић казао да оиштинсви судови

одреде председниюа изборном суду кад се парничари не сложе у избору. Да.ье вели да је он вазао да се судијама, који нису из места плаћа по три дннара трошка, осим она три динара Аневница.

у осталом усваја се протовол.

## Бр. 770.

Панта Јовановиһ нзвешиује да је сотов извещтај о буцету у финан. одо́ору и да би треб́ало сад да се потпишу сви чланови одбора.

Председник одгонара, да се одборници могу потписати у време одмора, а сад да се пређе на дневни ред.

## Ep. 771.

Пзвестиаац Димитрије Матић пошто објаснй да су у иројенту све измене штампане крупиим словима чита замену \& 28 крив, ноступ. који се тиче личне сигурности, и то прву тачву поја гласи овако:
"При сваком истраживању и пслеђивашу злочинства или преступлева, вод полид. власти, приеуствова де нао исқедни сведоци, два поштена грађанина из ошштине, у којој се ислеђење чини, и они не сваки испит цотписати, са напоменом, да је цео испит над оптуженим пред њима дужан. Ови исжедни сведоци назначиће том приливом и приметбе, воје би пмали на исиит да учине."

Скупштина усваја.
Бp. 772.
Извесниад завоводавног одо́ора Д. Матиһ чита Аруги одежая \& 28 . који гдасв:
„У тој цеби одбор општина овружних вароши взабраће на годину дана 12 до 24 , и одбори других општина 6-12 по могуһности пислених гра-

Һана, од којих ће се по двојица из места, где се пад оптуженим чини иетрага, позинати да буду при нслеђивану."

Усваја се.

## Ep. 773.

Нзвестилац Д. Матић чита трећи одељак \& 28. који гласи:
, Овима плаћа држава у нме дангуб́с ирема времену, воје су провели ири нслеђивању, дневно највише но три динара на се носле навшађа од осуђеног."

- Затим Іавде Вуковић председник одбора законодавног исказује своје одвојено мнење о иследним сведоцима па веди: Они су то псто и сведоци по старом ноступву, појима се није плаһало ништа. Њихова се дужност равна са одборничком, поротничком и т. А Како се свуда врши та грађанска дужност безплатно треба и овде тим пре што се такве дужности врше само годину дана, носле треба да свог суграђанива сачувамо од самовоље власти.

Аранутин Ризнић прпмећује, да је раздпкаизмеђу одоорника, поротника и осталих од исыедних сьедока. Ови дангубе - веди - због злочинада. Треба да им се пиаһа.

У рош Кнежевић помаже Ризнића, па објасњавајући вели: друга је дужност, друга цев вод исведних сведога. Одборници раде за ошште добро. Исьедни сведоди састају се $36 о$ допова, пидсвина, врађа п т. А. Зашно онда да трие поштенй вудв због лопова ? Са тога треба шлаһат?

Нивола Радовановиһ је sа то тавође да се плаһа нследним сведоцима. Јер је неправо и штетно да

један дапгуби по $2-3$ дана због другога. ПримеҺује Вуковиһу да нису једна⿱е дужности одборничка и ових сведова.

Живко Недић: Такође је за шлаһање но да плаһа крнвац, а не државна каса, јер тада иянела би цишра ва по милиона гр. чар. што би се морало ставвати у бушет а внамо да је буиет oштеренен и сувише.

Рака Кукић: Помаже Кнежевића и Ризнића й вели да остаје при разлозима њнхоним.

Васо Маџаревиһ вели: Ове се дужности не разАикују од дужности поротних судија. Норотним судијама не плаһа држава но крива страна. Немали опа, опда општина. То можемо наредити и овде. Иначе морамо ставити одређену суму у буџету а тo he sacehil mного.

Вд. Божиһ је зато да се плаћа тим дудма, јер иначе не Һемо стати злочивцима на пут, нити he ти вуди вршити савестно посао, вад зпаду да им се нешаえа.

Акс. Ковачевиһ паводи, да треба имати у свачему равноиравности. Кад се плаћа сведоцима за дангубу зашто се не би пдаћало и овим вудма. Зато да остане но редакцији.

Пл. Стојановић такође је за то, да се плаћа исљедним сведоцима. Зар онај вели, који је убио, упалио, и своју вуһу упрошастно, да нде да упропашћава и другог. Нанод г.г. Мащаревића п Недића da ce мора увеличаті буиет неуместан је, јер за то веһ ностојс суме. По \& 322 тач. 4 и 5 и \& 325. крив. постуива држава плаћа трошвове вештачве и остале, ако кривад немадве одкуд.

За овим председник ставда питане: воје за иредяог т. ј. да се псљедним сведоцима плаћа нек седи, које против дек устане.

Устала су само осморица и тако је усвојено да се मлaћa.

$$
\text { Бр. } 774 .
$$

Извест. А. Матић чита четврти одељак о томе да приватни тужноц плаћа трошкове и дангубу, ако би одустао од тужбе пли би се оитужени ослободио и то у делима, воја се казне по приватној тужби.

Урои Кнежевиһ иримећује да овај став није потпуп. Он вели: Није овди прављена разлияа измеђ иринтне и јаине тужбе као што стоји у завону. Као што се зна има вривица које се вазне по приватној тужби, а има их које је казна по званичној дужности. Кад је ириватни тужиоц спомепут овди у формалном закону, треба и онај други а то је јавни. Ја би давле био за то, да власт шлаћа само трошвове и штету аго би чннили нстрагу по лажној лөстани (чује се: тако је).

Мидија Миловановиһ помаже Кпежевића п вели: Има п државни тужиоца, иа се о њима не говори. Питам шта Һе бити кад они по званичној дужности држе дуде затворене без вривице. Ко бе да плати пад су они прави?

Министар иранде налази, да нема места уметати то овде, јер је учињена иямена једна у завову по нојој he одговарати за щтету свави во Не врши своју аужност.

Председник пита: има ли 12 посланива да подпомажу предяог Кнежевића. Устаје их више од 12.

Урош Киежевић даје предлог наиисмено и вели, додатав тај гдасно ои онаво : „ри деяима која се исиитууу по званичној дужности, аво се не докаже вривнца, сноси he трошвове власт истражна, ако се види да је истрага чивена очито без основа, т. ј. по лажној лостави. ${ }^{\text {* }}$

Јоваи Димитријевић одговара: Ту се представда од стране Уроша и других, да власт пдати штету аво не успе да увати кривце. Тиме ои се учннияо да чиновния никад ше би смео да вата кривца, јер Һе се бојати да се не докаже, па Һе плађати трошкове.

Радован Милошевиһ веаи: аго усвојпио то, затворићемо свима уста, те לе се остварити она пословица: „видо не видо, чуо не чуо.* Зар сам дуд да кажем власти кад видим лопона, кад внам да једаи ве вреди, па посде да плаћаи трошкове.

Илија Стојановй такође каже: Ако усьојимо што the r. Урош, опда зло за народ. По званичво才 дужностн, казне се сва зочинства, а тако и чнновник ако не врши дужност но закону. Ако се усвоји предлог г. Урошев, чиновник не ће смети ништа да извиһа.

Урош Кнежсвић брани свој предлог, па вели: нидим да се многи плаше тога, да се не ааклове предлогом лопови. Али ја се опет плашим политичких и других лела. Да не би бидо сумње, можемо казати у иредлогу овако: , ири нобезчаићєннм делима, спосиће трошкове наяст.

Раденго драгојевић пита, да ли нма 12 посланика да га помажу ? (Чује се, пма).

Воин Радуловић је за редакцију, он вели : метите руку на срце, вад би во био срески старешнна или члан полиције, да ли би смео без доваза чинити нетрагу кад би видео да се краде.

Миаија Мияовановй вели, доиста стоји оно, што каже г. Кпежевиь. Овим досаданим вавоном оставвено је бияо поље чиновницима и шпијунима те су чинили лажне доставе. Није то лаво пазати, овај је учннио то и то, па иенитати по 60 свелова, направити по 60 и више дуката трошва, па онда ајл вући, ништа није ий опло.

Милош Гдишиһ разлаже, да сви скупа једно исто желимо и једву це. имамо иред очима, а то је, да лоновима недамо маха, већ да их стегнемо што више. И ја сам за то. Аай погледајмо на другу околност, обазримо се на то, да чиновник истражнии често гони ноштене вуде. Кад тознамо, онда треба се у закону оградити од неприлива, у које често надају шоштени фуаи.

Сии знамо кавва се чуда чине по земмии, сви знамо да најпоштенији људи патише, триише грдне муке и штете, а неки платише и гавом све под видом поаитичких преступника, а они нису ни сањалй о политици. Све то чинише поједини власвици и чиновници, јер им је итло у рачун да се ирепоруче вао патриоте. - Нико се шщје обазирао што вуди страдају на правди бога пт труву поаисанама. Кад то знамо, хоһе Аи нам остати грех на души ано не оенгурамо народ од таквих злоунотреба ? Дакле, не одб́ацујо допуву г. Кнежевића, воја је вряо ворисна. (Чује се, вряо добро).

Радоња Недић, слаже се са Гаишиһем, па паводи случај какав је био с њим. Ни врив ни аужан гонише ме. Полиција ме затвори и осуди ме да платим око 150 дук. Па зар чиновник, који је то радло, да не одгонара.

Никола Крупежевић је танође за додатак Кнежевиһа, јер вели, тражимо личну спгурвост, па треба одвојити поштене вуде од лопова, наливућа и остамй.

Авс. Копачепиһ, налази да је нзлишиа ова допува у \& 28. јер у \& \& 130., 131. и 171. довобно је об́еббеђена личност појединих граһана.

Алевса Ноновй раздаже, да овде нико не иде на то, да заштити допова, веһ се хоһе да један тиновиия неможе по һешу апсити вад хоһе. По основи казненог права боые је 100 криви пустити но једног вевивог казнити. Треба се заузети за ноштене ьуде. С тога неузилајмо олако предлог госи. Кнежепиһа.

Адам Богосавьевй вели, полицији вије задатак да вата донове, јер их ната сау народ. Њен је задатак да одржава постојећи бироцратски поредак. Њен је задазак да шази да ко неизопачава лела државних ваасти, да по не дражи једву вдасу "ропив аруге итд. Док тод се ивтереси чпновника сударају са интереснма пародинм, не може бити потауне личне беабедвости. - Baаст bе свакојака ередетва иомишқати й употребяавати да шкоди ономе, 20 рада оно, што ној не шде у рачун. Нема ту бевбеддости где чиновиния тулй па и суди. Само онда, кад би општинсва власт иретходно ислеђивада иреступе а злочинства иа непосредно сама

суду спроводила, оило ои сигурности. Зато сам за додатак Тіежевића.

Араг. Ризиић вела, ми се бакћемо око ствари која је предвиђена у \& 130. крив. постуина. Тамо је казато кал he се оптужити, притворити и за којя дела. Зар оһете да онај не буде иритворен, који заслужује 2 тодине затвора. Одсудво сам иротив предлога г. Кнежевића,

Мвлан Пsроһанац обраћа тальу скупштине на говор Адамов. Предлог, вели г. Бнежевиһа има намеру да осигура лшчну белбедност, но да се с тим предлогом у ствари ностнзава друга цеж, донаяао је потпуно г. Адам. I. посланик ударио је баші на најважнију тачку, коју тај иредлог може да sаштити, а то је, нападај на државно шостојеће стане. Кад се иреддог посматра е те стране, ирестаје иитане но ђе да плаћа тошкове. Но је реч о томе, да ли је вуждан у Сроији постојећи држашии поредая п према томе да лй смо склони да отежамо истраге кривица, које се могу починити иротиву реда?

у почетку пстраге, кад се прикупају дожази, нй истражна власт, ни они воји јој набаввају довазе, не могу знати да ди ће дело бити довазано или не. С тога ошасно би било кад би одговарао доставбач, јер бе овда свави Ђутати. Доставжати опо шта козна о учињеном казннмом деду, то није порок, већ је грађанска добродетед. Погдедајмо у штатистиву, наћићемо да велики део вапочетих истрага не додазя до осуде. Код нас, према довазаној теорији, још је већа тешкоһа, јер се траже од-

ређени докази и но својетву и по броју, па да буде осуде. -

Признајем г. Кнежевићу, да му је намера да осигура аичну бевбедпост, али предлог није такве природе да одговара тој тежњи, веһ напротив отежава истраге и отвара mиром врата нападу на државни поредак. Немојно да тражећи личву безбедност, пвдожимо опасности државну сигурност.

Јеврем Марковиһ нели, не стоји то, да би се иредлогом ${ }^{\text {рошевим довео државни поредак } у \text { по- }}$ гибију, јер га нолиција вије у стању да одржп већ сав народ. Полицији није задатаг да одржава ред, веһ да води бригу да поједини не буду оштећени. Закон јој даје то право, али јој несме дати толико моћи, да она врши свој һеф и да напада на пощтене луде. Кад ои полпцаји били снеци, доаволио би да раде шта оће. Аай пад знам из пскуства шта су радили, морамо се оградити. Све што се догађало у земьи крива је полиција п вдасници, гоји су гњавиии поједнне, те производйи незадоводства. Да се полицији избије из руку оружје, којим чини зла, најбоже је средство што је изнео г. Урош.

Васа Маџаревић вели, кривичвим ваконоу потнуно је обезбеђен свави од власничтог насижа. Прописана је строга казна за самовољу чиновничву. По кривачнои поступку, опет зна се, вад се во може позвати на исиит. У овоме сад завову одређено је да се пеһе нико иритвориті, ако за н јамче Ава ноштена грађанина. Кад је све то ујемчено и кад зшамо да убиства, тешва повреда й т. д. нису безчастећа дела, онда ако узаковимо што оье госп.

Урош учиниһемо да ниво неће кавати зло дело воје види.

Затим Мацаревиһ наводи ава три случаја, у нојима о́и се по том иредагу осујетида истрага. Таго вели, бно је случај где су тројица на најгрознији начин завопали живу жеву, ниво их није видео до једно мало дете. Оно јави власти. Вдаст ноанси вривце и тек тада иекрсну сведоца. Давле но иредлогу Урошевом кривци се неби ухватили никаво, јер власт неби смеда по казивану летета чинити истрагу.

И1. Јовановић одгонара, пстина је да је свачија личност осигурана законом кривичним, али питање је јесу ли поштене полиц. ваасти ? Знам трговца на ког су изнели да је убио човека, па су чинили нслеңење шад шим неколиво месеци. Cpeћом полиц. васт била је поштена те је испитинала ствар потанво, а тот трговца не уапии доцније се нађе човек жив, за ког су изнели да је уо́јен. Зато се слажем са предлогом г. Уроша.

Благоје Божиһ вели, ако не усвојимо иредлог Урошев, онда кагву сло бевбедност добили? Чим олемо куһама, сатрһе нас началници, што смо укивули началства.

Новак Милошевй веди, $\mathrm{y}_{\text {рошевим иреддогом }}$ не вде се на то, да се бране лопови, вего да се сачува част ноштевог човева. Ја знам саучај где је полицџја у чојој оголиии затворида једног за пищта, па га дранала месед дана у апсу. Општина شегова не смеде да му да сведочбу о вдадашу, но Аруга општина, sа шта подиција после пстера све гметове и одборните. Дагде, зна се да власт угађа

министру і тера ове, воје министар зрзи. Зато треб́a усвојиті прела у урошев.

Паија Cтојановй напомише, да нетреба узизати у иризрене злоупотребе ири изборила. Сваки вели, треба да номисаи вано му је парод ирепоручио при ноласку, да га пзбави донова. - Зашто сад пдете да стварате вине лонова и заивоваца ? (Farop).

Раденко драгојевия налази, да о́и настушияе две онасности кад би се усвојио иредлог Урошев једна вели у томе, што би многи вриви остали недараути и друга, што ба полиција ношто по то тледахо да етворі прпвицу онтуженоме, само за то, да на ну непадпу трошкови. За то сам одсудно протів предлога.

Петар Буричковић паже: Задатав је завонодавног тела, да иронађе средства, како да се заштите поштеши буди од пинада а хрыави да се каsие. Не стоји, што вели Нащја Стојановиһ. да мии заклањамо лопове ; но сви анамо да би напнсали читаву књигу воју не би могао човек нонетн у руцауа, над би опвсалй сва зла ін сде злоупотребе полиц. ваств прп пзборияа ІІ Аругшн приянама. Зато предлогом ${ }^{\text {р }}$ рошевим хоһемо да се ограднмо ОА те самоводе.

Creва Попови' свештенив дуди се зашто се мпоТи нлаше вдоувотреба, вдд ов ана једног чиноввика, гојп је пајетрожије важњен шго је неправедно напао на једног. Зар је мало што смо далаи саободну штампу, но још да вежемо руге полицијі. Јa oोу да остане по редавцијш, па полнција нев ната лононе, 送 су додвјали народу.

Mroqqaill aAp. cera.

Жireко Недић помаже говор Пироћанца, па додаје још то, да со додаткохя Кпежевиһа ни уколшко не би ностига цев, која се замишьа ; јер аво аа тиновника инсу дововне казни у кривич. завону,末ао аатвор и лишење саужое, те да га уздрже од незаноне радне, не tие га за цело уядржати ни то, што he шаптшти 300 гр. чар. трошка.

Нанто Срећвовић помаже разлоге Радепва Драгојевића, ия вели: онда, кога би год полиција ухватнла, аначндо ои да је осуђещ. Aко се усноји У ронев преддог, страда he нише праведни дуди. Bдаст he удесагл да сваки буде врив, само да наплати она трошал.

Миппстар правде. Скупштина је ире месец дана закьучнла, да поднц. чнновници одговарају не само за памерне злоуиотреб́е, већ и нехатне. Ту је баи јава таранција за личпу сигурност. Сад овмм преддогод, о коме је реч, хоһе се нешто што је веһ решено. Тамо је пазано, да чиновник шааћа све трощнове. То је ставбено тамо са тога, што тавво паређење спада у затеријалие законе, а сад се онет такво што хоһе да унесе у формалаи закон. Не може се то дозшодити, да се вваре закони и да се утрнава ово, што тамо пе долазн.
 допупу Уротеву нек седв, во иротив нена устаде.

Не вна се где јовећина, п зато се ириступшао насању понменце.

Прони доиуве раасало их је 57, а за допуну 38, п тако је одпао додатак.

Дат је 1/4 часа одиора.
Посде одмора.

5p. 775.
Навестнаад Д. Матиһ чига пети одељак ч.л. 28 гоји гдас』:
,А ако је пелеђење чинено по тужби приватпог тужнтева, у ония случајевима, у којима се оно чнни само по тужби ириватнога па оитужени буде са свия ослободен, нли ириватни тужнаац ислеђене заустави, нли од тужбе одустане, онда овај нлаћа oby Aamryoy.

Нивола Милосанвевић нита шта he постићи ирисуствујуьет свелока, воји одярије тајну.

На пнтане продседиика сяушштина усваја да остане по пројевту.

Bр. 776.
Известцаид Д. Матпһ чита \& 34 о приватном туаноцу воји гласи:
"Грађани ови ве смеју бити сродни (8. 43) ислеЂујуһем звапппику. Оптужепи може протиш њих чинити ияузећа набројена у \& 43. ов. зак. вао и у саучају, ако би оши с њим бшаи у вепријатедству, и у томе случаіу позваһе се друпи псљедпи сведоци.

Ови спедоци морају тајпу до пресуһена чувати на пто ве их ис.ведоватељ предходно опоменути."

Cहyпmтинa yebaja.
Бр. 777.
Иавестшлац Д. Матиһ пајавбује да сада треба upeha на седму radiy roja roворн о вештачвом дре-
whesy. raedy.

Акс. Ковачевй пре но што говорим о вешт. прегледу у в 71. нешто је иревиђено (чнта тај $\frac{\beta}{8}$ ). Требало бін овај став да се новове на \& 43. іІ ту да се дода тач. 6. ако је у неиријатебетву.

Aвс. Fовачевиһ примеһује, да у $\& 43$ стоји само за сведове воји присуствују ири решавању, а нема II за ислеңујуһе властн. То треба допунити нао и код чл. 23.
И. Стојановй налази, да је то иредвиђено овнм sаконом.

Ак. Ғоваченй понанда, да он тражш, да неможе дело ислеђпвати онај, који је с туженим у непријатебству. То не треба ниваго изоставити.

Мил. Пироһанац налазн, да се то не може пиябећи, јер иследдиве сматра за непріјатебе онај над вия се чнии извађај, а овај би могао отежати нелеђеве нзносећн, да је у непријатевству с вапетаном нии Аругнм, вога нема во може биги да вамени. Өсен тога то се непријатевство тешко довазује и доказнваше односи времеша. За то пе треба ништа да се додаје.

Мин. иравде иримећује, да је довожно гаранције у сведоднма, поји бн на самом нотиту ириметиди, ако бн се тако што десило.

Azc. Ковачевй одговара, да је врло дадо моryhe, да је нследник у непријатевству с оптуженим, па та нито се код огр. судова за такве случајеве пследни судија може да пскдучи, тако треба и овде да буде.

Председния примећуjе, да he у грађанском поступку постојати танво псвлучанане.
 ои се усвојна, ногло оваво назатн: „Asо је тоји од иследнива у непрдјатежству с оним аицем над


Нредсед. надохиње, да би боле било, да се то дода у §-у 43. и да се каже : „воји је с туженим у додазаноч веиријатежству. ${ }^{\text {. }}$

Свупштина оддучује, да се §-у 43. дода шеста тачка: „воји је с туженим у доказаном пепријатежетиу.

## bp. 778 ,

Ур. Кнежевић иредлаже, да се каже код 4. тачве \& 43 : „да се жали пасацноном суду", а не ном другом, кад би се овај $\S$ довео у свезу с $\delta 50$, а и аа ro, што је вод васације више таранције.

Акс. Ковачеввһ налази, да је тај предлог уместан, но да се и код 44. чд. врив. пост. важе: „Може се жалити касационом сулу. *

Нзвест. A. Матиһ. У \& 44. у ирвом одевку говори се о среском старешиии вао иследној власти, кад би код нега бно случиј шскаучеша. За то щма жадб́е код овр. начелства и да.ье код министра уп. дела. У 2. одевку пстог \& говори се о псвључивану иследиих судија и дозвовава со жалба суду и даве aко ce xоhe и касацији.
Ж. Недиһ држи, да је погрешаи навод г. Матића, ночем се не веди, да се може жалити и министру и суду. Неби требало да ствар нде васацијп, јер је снтва, довобно је, да се жала само опр. суду.

Дим. Матић одговара г. 雨. Недићу, да он 3 бог тога велі, да је вегов навод погретан, што није схватाо, о чему је реч бида, вад је разлагао смиcao каздио $\S$-a.
yp. Fпелевиh. Није то синна стиар. Наш ирост $_{\text {р. }}$ народ незна кад дође иследном судији ита he ив-

говорнти, а незна често вй онај, војџ га узшма на одговор, вако he му ово наи одо забелетити, на за то се дешава, да се не напине нешто што је баш најглавније. Зато треба hatoroд іл за писледне судије да се ноже жалпти касацији.

Миа. иравде. До сал је жадба поднашана виним полицајскин властима, а сада се тражи да пде

и касацији, јер иваче смећа се оном наређењу, да
се шслефеше мора свишити аа 15 нді 20 дана или
за 2 меседа. Доста је гаранције лод арвостепених судова за та玉ве жалбе.
 таранције.
II. Буричконй ириасһује, да ислеђиване тије ситва ствар, јер се речи онтужевога могу таво удесити, да буде опасно по вега самог. Првостенені! суд гледао бн, да олрлй своје решеве, кад главво дело код нега дође, а тод васације, као највншег суда, има највише гаранције. За то вев ној иду такве жалбе.

Ap. Pusunh uparchyje, da је код првостененог суда исто тако доводно гаранције, taо ін вод касације.
M. Пироһанад налази, да јс аа тание талбе првостенепв суд дововна гаранцпја. Касациони суд расцраиба и судн праниа питава, а ово јк- иросто дело, где касац. суд не моде ниита авие $\lambda a$ нађе но оно што и ирвоет, суд.

 Дале, јои бu требало тодатв: да је суд дужан

најдаде ва три дана донети решеше по овој жадо́ вако се нелеђене пеб́щ одуговаачио. Нсаецујуһа вааст несме извиђати, докле суд по жалби не донесе своје решење.

Бр. 779.
Иввестдай А. Матии, ирпи одедав है 44. гаяcuhe дакле:
„Ако нелеђујуһа полицајна вааст, код које би се случај пск.дучена догодно, неби сама на аахтеваше дотичне стране замену уднниа, може се та страна протпву тога жадити ирвостепеном суду. Ово је суд дужан вајдаље за три дана решити і то решене ностаје изершно.*

Сбушшина усваја \& 41 . у том саставу.

$$
\text { Вр. } 780 .
$$

Пявест. А. Матић пјавдује, да се предаай на愘 који говоре 0 „вештачвом ирегдеду."

Ур. Кнедевиһ примеһује, да је ирема вв 55 . и 56. врив. иост. врло нало гаранције само од једног иештака ирп прегледу повреде лица шлн ствари, која је уз то сама подидајна власт бшрада. Требало би, да бар два вештака те прегдеде врше. Нма свакојаких случајева, да п. пр. нево дано удари јектинава човена, гоји од тога умре. За то би могао онај ирема одепи једног вештава бити етрежан. Тако што треба лекари да пспптују и оценују, ол чега је онај уираво умро.

Иавестная $\lambda$. Матнһ, нрнстао бп на то, над би се могдо иввршити ; јер је доиста веһа гарандщја у два левара, хирурга, хемичара итд. ирема потреби, по у нас по свима оярузнм нема дошовьо такиих вештака. Зато је у \&55. речено: „Правиано

треба да су два вештана.* Добро је, аво их има Ава, но вад нема, морамо се и с једшим яадоводити. Како нема 12 носданнка, да овај предяог иотпомогну, ирелази се да.ве.

$$
\text { Бр. } 781
$$

Навест. А. Матић, 71, чд. sамена гласи:
„Све ствари, војима је кажвиво дело учињево, нии поје би се на месду учиневог злог дела нашле воје би за доказ саужити морле, шаи би се оњшма тужепи и сведоци исштати нмали, морају се понисати и описати све тачно, које he сви присуствујуһи нотиисати; на he пследоватея један од тнх синскова, докле траје нслеђене, ири себи задржати заједпо стварима и по свршеном ислеђену суду предати: други списак предаће одмах на признапицу тужешоме, иаи ономе вога овај озшачио буде.

Ако ствари сам недедоватећ неби могао чувати oн he ce постарати, како да се оне сигурно, где је могуће под печатом чувају. Onaj номе се ва чуване повсре, ако су зашечаћене, може н свој печат ударити.

Ако би се међу овим стварима нашле й освеһене дрввене ствари, овда he се ове иредати свештеном лицу на чуваве пу шеговом прьсуству има се ирегдедање астих чишнти.

Шо вище ивложеном начшну поступи立 и суд с ония стварима, гоје се њему спроведу е вривцем. ${ }^{*}$

Рад. Драгојевй иреддаже, да се тачно вале, ноливо треб́a ири пошису да ирисуствуjу, а пе сацо да стоји „сви."

Предс. то је јасво, пояону се неколино аица п опа трисуетвују.

і. Недиһ иредлаже, да се нод случаја убијства извиђај одмах предувме, јер крв и други знаца ишчезну, ано се одмах не прегдеде.

Скушштиа усваја \& 71. у горвем саставу.

## Ep. 782.

Hзвеет. A. Матиh, § 73. гдасп :
„Кад пма довобно основа зато, да се код вога човева шаи у чпјој кући, зградін шди другом простору налази сакривено аиңе пли привривени предмети, који сауже за ислсфепе кажњнвог деда, наи за прошађене привца, може се прелузети истражџ-
 хових халина.

у оваков случају иследоватеж је дужан да нада домаћину на његов захтев нисмено, законим основнма потвренепо, ренење одмах, а где је то немогуhe, најдаае у теqају 24 сата по сиршеном истраживању иаи претресу."

Пма одвојено миене тн. Раке Юукиһа и Петра Катиһа.

Рава lукиһ вапомине, да незна, кад he битп према овоме довољно основа аи истрагу. Редимо, да сям ја дознао, да је у некога нека уғрадена и.ді сакривена ствар. Кал одем н то јавим, иследник пеһе вишта по томе да иредузима. Зато века oетане : „кад се дозна. ..."
Mix. Ралосавбевй, за петраре aбог щрађе п фругых крнвица веһе се ваљда тражнти нево ппсмо наи новине, веһ he се тразнта допов ия украАене ствари. Таво he се то ухватити, ако се не цретреса свуда где се сумња ? Најбо,ые би било ио

селима，да то одмах чнни одо́ор с еметовнма，јер они анају，но хоһе да враде у виховом селу．

平．Недић，слаже се у главном с говором гос． Раке Ғукиһа и налази да одо＂без дововних ос－ нова＂мане значи него досадане ：，кад се дозна．＂ То је нешто нсоиредељено．Ва једву шамет довоқан је основ，гад за нешто сазна само од једног днда нли сам вешто закључи，а за другу није дововно нй вад то кажу 2 － 3 сведока нли сам впди．Зато наи нев остане вао што је бнло，или нев се поброје TH ，доводви оснони．

Р．Мияошевиһ，пек се метие и јелно и аруго．
Урої Кнежевй，ие треб́а стренити од овога． Зиa ce，да се може чннити нетрага，вад се нађе траг до нечщје вуhe，над оншм на вога се сумぁа． То је предиддео $\begin{gathered}\text { 121．тач．9．ирив．пост．Говориия }\end{gathered}$ је за редавдију．

Радепко Aparojeвй，ниого је опасшщје，вад се гаже ：„кад се дозна，＂почем може нево на права чорека нявети нешто，па да се после ништа не нађе． С тона нек остане по редакцији．

B．Boposıh，Нев се сећа сваги поелашия шта ауу је народ поручно．„Дововни основи＂може ана－ чнти：пуву вре申у доваsa．С тога је sa cтаро．

Јев．Maproвнh，аа уалав у нечију ryhy if зa чннеше иретреса，треба много основа й узрова，а ве дати право пнсару，вметићу нак пандуру，да н поштене куће нзвосн јавно на срамоту．Иетрагом се навдачв подоврене．По ириватним вуһама несле свака павдурнца барагати у сваво доба．
 свачије вуhe it тражи．

Н．Радовановић，погрешине се，ако остане по староме，бобе је да се успоји редавција．

II．Ђуричвопй，у реду је све птто се предаже． Но да нанедемо који иример．Доде $y$ нечију вуһу капегаи．кмет шаи пашдур код човека，с кпм је у нешријатеьству，па иа пизме нли иначе подметне неку стидр и носле важе．да је то вод оног човева нађено．То се може да десп，а може бити и да се
 домаћин с местни киетом пли компијама прердеда и иретресе прво оне，боји су допли да чине ис－ трагу，па тек после пек она иретресају．

Акс．Ковачевй，＂Оснои＂је ито，кад кмет до－ вна само од једног човева нли детета，да је нево пешто украо пли друго шта урадно．Нетреба дакле од тога бегатн，јер је тавиа достава подоареве．－ Осим тога мй смо доста samtuhenil है 182．крив． постуика．

Иавестшаяц А．Матнћ одтоварајуһн I．Вурич－ konshy нита се：акав би то завон био，кад б́и се нетов иредлог усвојио．Оенм тоға \＆81．кривияног поступва вели：„При свавои таввои нетраживању
 ＂ди воминја й снагда још диа сведова．＂Кавва је нотребя за оним，што предадяе г．Буричвовић，гад амамо ，tha сведока？

Нреседнпв，зарад опитинских и среских ваа－

 све јасно б́ило．

A．Ковачедй，тил би се отниао на основе по－ föpetra，a то двje oвде $y$ uaramy．
P. Kукић примеһује, ла неће да завлана зликовца, већ да поштен домаһин има дичну безбедност. Зато вев се крађе пстражују, чпм се „дозна" а за друге кривице нек остане: „кад има довобніхх основа. ${ }^{-}$

Ар. Ризпй је за реданцију, да се неби и од сад претурало по кућама нао до сад.
Ж. Недић примеһује, да допуна маве значи, но итто је бидо без ње. Реч ,основ* не даје само по себ́и веһе гаранције. За једву памет треба Һе и два основа, а за другу само један. Овим се давле не иредупређује улажење у вуће ради истраге. Треб́ало би, да су ти ддововни основи* нобројани у вакону и оввачени но кодичнни нли по еажности, а овако је дата мања таранцја.

Скупщтина усваја први одевав \& 73. у горњем cactaby.

$$
\text { Бр. } 783 .
$$

Извествлад А. Матй, додаје се као ново к $\frac{g}{8}$ 73. ово :
„ свагом случају иследоватељ је дужан, да нэда дожаћнну на шегов захтев шнемено законим оснонма поткрешьно решене одмах, а где је то немогуһе, најлаље у течају 24 сата но свршеном испитиваюу наи претресу.*
 Aа се пада решење пре претреса.
II. Cреһковй тражи, да се одмах издаје рещеве, јер има саучајева, да су ствари пописиване пи нису нинаво вщте враһеше.

Предс. претреси бивяју и иянепала ноһу. Нвје могуһе опда одмах ивдати решене.
М. Гарашанин, слаже се са г. Bувовићем. Нстрате се чине врло често по ссаима, ғде вуди не знају на шта имају ирава. Може дакле неко из заблуде иащ простоте не вахтевати решења. Ако аи невеана нает морадне даватн решене, на основу којег he претресаті по вућн, онда he се тиме кориетнти и онај који не зва аа овај ироннс завона. Само за саучајеве крађа, шаљевина и других безчастних дела, нева то б́уле у течају 24 еахата; ншаче не.

Ар. Ризшиһ, одвојеном мнешу г. Вувовиһа нема места. Нетраге и иретреси и чине се у намери, да се нађу нокрадене наі друге неке ствари. Ћад се пак даје претходно решене за чинене претреса, во пеһе сндопити оно што је и ако је вод нега?

Мын. правле, почем пије овде г. Вуговиһ, да брани своје мневе, то може чннити й Аруги, али разуме се, вао свој нов иремог.

Мидан Гарашанив, нема овде ниваввог новог иредлога.

Ap. Pпзнић, т. Тараmaнин xohe aa ce поópoje саучајеви, у војшна се може чниити претрес и нетрата, о томе нема ништа у одвојенои мнену гос. Вукопића.

Мнлут. Гарашапин, то јест моје мнење, но да


А. Ковачевић, нао што се не може прштанати ире но нто се роди, нсто тажо не може се нй реआење нидавали пре претреся. IIта се може у том решењу казати?

Никола Крушежевиһ одговарајуһн r. Ковачевв hy принеһује, кад се доһе иред нечију кућу да му се истражује, онда се ту нешто и родидо, па се зато и тражи. Зашто онда да се домаћнну не кажу основи, но којима се пстрага предузнта ?

Јев. Марковиһ иита, рашта се то решење ивдаје. Је ди то само раді форме? Или је яа то да газда од куһе има доказа, да му власт претрес чини на основу sакона ? Аго је ово, онда онај гојд хоһе да предузшма претрес, треба на сваги начпи да дође с решевем, како он на основу занона то чинии и то решене треба да изда домаћину пре пего што му yђе у кyћу. То решене дакле издаје се ая то, да нам неби сваки улазио у кућу кад год хоһе, веһ да се то чини на основу завона. Зато је говорния за одвојено мнене.

Скушштниа усваја другі одебак \& 73 . у горвен cactaby.

5p. 784.
Cerр. А. Попонић чита молбу И.. Јогановића за одсуство од 22. Дед. до закдучена седдице оде шериоде скушштинске.

Скупштина не одобрана Г. Јолановиһу тражено одсуство.

Oвриетан у 1 caxat по подне.
Iредселиия,
A. B. Јовавовиһ.

## Cerperap,

ур. Кнежевні $_{\text {р }}$
опУНомотвні подписницп:
Bојпн Радуловыh, Спма Севуaиh, Петар Катић, II. Ғуричковић, Ђурће ІІ. Форовић, М. А. Глишић.

## CACTAHAX LV.

21. деңемора 1875. год. у Београду.

## 

Димитрије Јовановић.

## ckrmiar

## Ник. Крупежевић.

Присутии министри: мниистар правде и гра1,евине.

Од посланика дошао Алевсандар Ниволајеши.
Састанак је отворен у $9^{1 / 2}$ часова ире подне.
Ep. 785.
Председник. Иашја Јокановић тражно је реч.
Нлија Јокановиһ кад ми се пије дало јуче одсуетво до конца скушштинеких седница, то щолим да мї свупштна даде сад за 15 дана, јер имам болест код ryhe.

Милош Глишиһ, говори да му треба лати.
Apar. Ризиић. Тразяи да се прозове спиеак нославива, да не би носле остало мало послапика да се не може радити.

Председнив важе, да lie се прозвати сви посланици да се види водиво има.

Подиредседник прознва.
По прозиву видидо се да су добиаи одсуство носланиці: Алекса Поповић, Дшмитр. Катић, Пвво Ocтојић, Јеврем Полуповић, Коста Сиужић, Мијаило Смибашиһ, Милан Топаловиһ, Мијанло Тератовиһ, Петар Плијћ, Спма Несторовін, Станоје ' Bop1,еви, Қветко Миииһ, Topłе Миаадиновић, Живво Стешанонй п Живво Јовановић.

A иису дошли на састанав: Аленеа Стојковић, Димитрије Голубовић, Јован Рајчић, Јован Дпми-

тријевй, Јаков Павловиһ, Јеврех Марzони, Марво Лазаревлһ, Мидан Кууупии, Миааи Пироһанац, Миаутин Гарашанин, Маадеи Жујовић, Мијанло Н. Терзиб́аши, Радоваи Милошевпһ, Радоюа Недић,


Болесні: Милосав Вукомановй и Ранко Тајсић.
Преседанк јавьа, да нема довобан број посладика й даје $1 / 4$ часа одмора.

Носле одмора.
Бр. 786.
Секр. Ал. Поповић ирозива синеав послапида. Председиик јавқа да има 99 посланиға, давле довован б́poj за решанаве.

Нрелази се пи дневши ред.

$$
\text { Bр. } 787 .
$$

Иавест. аавон, одб. Дпм. Матић чшта додятав s-dy 81-0x.
„При сваком петражвпану но куфи, иаи проетормама, воје вуһи принадају, вао ит ири свавом иретресу псведовате木, һе тде пије ниита подозриво
 нретрес араан, наи чије еу ствари претресане, инсмено уверење о томе, да је истражппнье чиьено, II да пије пишта подовриво иађепо. У овоме увереву навпачиhe се й доба дапа, у воје је истра-
 ири иретресу одуасте, онда се оноже, вод вога су
 рмла.*

Раденко Арагојевй пели, да псзедовате.ь треба сдмах, чин је иретрес сирпеп, да нзда инемено упереше.
B. Мащаревић је за то, да нсьедоватея онда пздаје уверење, кад му се затражи, а иначе не, јер Һе се полицијини чиновници тим потеретити, почем he се догодити, да he се некад морати но $20-30$ вућа претресати, тражеһи неку ствар.

Миа. Мидовановиһ но селима, кадсе учнни крађа uретресу се по $20-30$ вућа и ноштени буди тояе се не противе, јер знају да се вод њих ншшта наһи нећс. Ја мпслим, човек кад ве тражи уверене да щу се не мора ни издати.

Дим. Матиһ цео смисао је овог закона да треба надати уверене.

Председыин каже, да има место примедба Манаревпћева и да треоа издати увереве само кад го затражи.

Војин Радудовић зато што многи вудй ве he внати да траже уверење, ја сам да власт даје, тражио ко иди не.

Араг. Ризнић хоһекад се претресе човеку вућа на се пишта не нађе подовриво, да му се да уверење, да впје ншшта пађено.

Сепр. Ст. Д. Поновиһ да вдает не би бшаа оитереһења пядаванен тнх уверења, могу се она штаинати са неколиво чразних цртнца, где фе доћн шме домаћнна, воме је кућа претресена и власт самало носла ноже да пспупи онај нропс закова.
 уиерене, пек шште и вааст издаће му.

Мил. Медовановвћ сдале се еа Бадящцвим.
Aк. Коваченй ия camor craba видй ce дa he вааст онда нздавати уверење, кад то човев захте, зато пев остане по редакцији.

HFozokoat "Aar, oxye.

Мил. Миловановиһ овде ништа није тешво казати: на захтевање лица да му се уверење да, на чист посао.

Алек. Поповић аго се само каже: издаће власт домаћину уверене, онда то значи да му мора издати, за то је боље да се каже: на захтеваъе, па he онда бити добро.

На питање председника, свушштина прима на захтеване лииа да се издауу уөерена.

Иввест. Д. Матић са тим додатком одедак, који се §-фу 81-ом додаје тласиһе овако:
„При свапом истражнвању по вуһи нли просторијама, које куъи пригадају, као и при сваком претресу иследоватев ће, гди није ништа подозрително нађено, иа захтевање издати домаһину или диду, над којим је претрес држан и т. А.

Преседния има још урош Клежевић да учини једну иримедбу.

Ур. Бнежевиһ ја би ириметио нешто код другог одевка старог текста, где се говори о сведодима при каквом нстраживану или претресу, да и они треба да нису сродни, да не живе у непријатедству са оитуженим. Давле оно што вреди за исяедве сведоке, да вреди и ал ове.

Іреседнив пита има ли 12 посланика, да потномогну у poma? $^{\text {pa }}$

Акс. Ковачевић ја мисдим да бе доћн ово наређене у супоб са 乌. 86. где се важе: укапhене и отварање писма не сме бити код ирестушлев, ноја се новчаном вазном казни, нлй би се казнила затвором до 6 месеци. Дапле добро би било, да се овде у место 6 месеци каже ва једну годину, јер

на приаику вазано је опамо дале у §. 130 под 6 ${ }_{\text {„ }}$ да Һе се сваки оптужени из слободе брапити, ако дедо, за које се оитужује, није безчестеће и не доноси већу вазну од две године затвора. Јер овако аво остане, човеку, воји се из слободе брани, сва његова трговачка или остала писма и све што год има да од вога добпја, или коме пише, према 요 S7-ом вдаст he да отвара и тако човек не ту мдого оштеһен оити тиме, што he у §ु-шу 86 . остати овако наређење: „до 6 месеци" него би требало да се каже: „где је год казна до годину дана."

Преседния ту нема супротности, но ви тражите да се додатак учини.

Ае. Ковачевиһ аво ово остане, онда уколиво је тамо казна блажија, утолино је овде строжије.

На питање председника нема 12 посланива да нодпомогну.

Бр. 788.
Извест. А. Матиһ чита: \&. 130, а.
„Нико не може бити притвореп, дов не буде саслушан.*

Но где предходно саслушање није могуһе, има се учинитй најдаяе за 24. сата, од вако је оштужени у притвор стављен. "

Жиево Педић нени се чини да су ова диа става у иротивречвју, зато је божа оваква редакција: ио правилу ниво ве може бити притворен, дов цредтодне не буде саслушан.

На питање председнива, скупштива усваја §. 130 пол $a$.

Нввест. А. Матиһ чита в. 130 под б:
„Мо правиау не Һe се оитужени стављати у иритвор ; ако дело, за поје се оптужује, није безчастсће и ведоноси већу казну од две године ватвора. ${ }^{\text {" }}$

Упамтите господо овде мора битн и бевчастене $^{\text {пи }}$ дедо в доносити веһу казну од две године ватвора. Нште се и једно и друго.

Скунштина усваја \&. 130 б.

## Бр. 789.

Пввест. Дим. Матић ирви и посдедњи одежак §. 131 замеғује се овим :
„Туженога, који није хтео доһи на поаив, којщ му је на подпне или пред два грађанина предат, нето је доведеп, исжедоватељ he, пошто та узме па псиит, одмах цритворпти. ${ }^{*}$
„У овом случају исьедоватељје дужан, да щре ставвања у притвор шли најдаве у течају 24 сахата после иритвора изда туженоме, законим основима подврепьено решење о иритвору. Тужени се може противу овог решења за три дана од саобщтења жалити надлежпом првостепеном суду прево пследоватева, и овај је дужан најдя.ье аа 24 сахата, од дана предате пли нзјавдене жалбе-посаатн дело суду, а ме申утим наставити да.ьу петрагу."
„Суд he по овој жалои најда.бе за три дана, тад дело прими, исто ирегледати и пеледоватеду вратити са својим решењом о томе, да дй постоје или не постоје закони основя за притвор. Сул he у првом случају решење пследоватеља одобритн, в у аругом ушиштити н наредити, да се тужеши у слободу стави."

Протнв одог решева оило у јелном, оило у аругом случају нема жеста да.ьој жалби.

Раденко Драгојевић треба додати: ,ако оптужени нема извињавајуһй узрока, пто шије дошао," иначе ако овако остане, може подиција овриввеног да уханен одмах.

Ђурђе Ђоровић, има случајева, да се кривац врије, па пеможе да се пађе, да му се позив преда. у таввн сяучајсвима пева му се позив придеши на вућу.

ур. Кнежевиһ, редакција је јасна. Речи: да није хтео да дофе, значи да зу је позив предат, па деће да дође.

Aраг. Ризнић, слажем се са Кнежевнћем он Һе се иритворити опда, кад му се позив иреда, па неһе sa sође. А позив му се иредаје или ва потние ияи иред 2 грађанина, па кад неће да дође цраво је притворити га.

На питање преседнияа скушштина усваја по aредлогу.

Ep. 790.
Нввест. A. Матй чнта, што остаје но досадањем вакону:
 зпва наредити, да се подозрителво дице донеде и щритворн.

1. Свагда у саучају учињеног здочинства.
2. у саучају преступлења :
a) ако се тужени прпје, нли бета, наи за бегство спрема, иаи је у општини непознат, џає је без исираве, иаи се незна отвуда је, иаи у скитви живи, илй се хрђав рдас о њему разносн, па је сумва да Һе утећп ; нии

## 1062

б) ако је обвињени на самом делу ухваћен, иди се одмах по учињеном делу, вао подозрителан од вдасти тражи, или вија, или се виком од вуди ва вривца означана, иди се код њега оружје или друти цредмети налазе, који покаяују да је казнимо дело учивено, пли је учсствовао у таквом ; или
в) вад повређени или оштеһеви, наи други воји очевидац какво дице, као крпвца, определйтелно означава; илй
г) аво би се оојати имало, да ће се договором туженога са другим учасницима, вли сведоцима, илй ушуштењем трагова казнимог дела, нследовање отежати или осујетити.

Драг. Ризнић, преллаже да се тачка под г), изостави, јер по томе довољно је да само нелеловатед сумња, па да оптужено лице због преступа без иретходног нозива доведе и иритвори.

На питање преседника устају више од 12 поеданика за предлог, да се тачва под г), иворише.
A. Ковачевић, попто прочита тачке под а), б), в), вели: све ово остаје и даде у гакону, а кад бII поред свега овога остала і тачка под т), у којој се наже: ,ако би се бојати пмало итд. * опда бн оставнли полицајсвој власти на вољу, да оша спагда може подвести споје решење под ову тачву, па и најноштенијег човека за преступ затворитн. Obaj је став опасан и ја се caaжем са Pизниһем да се азостави.
В. Мачаревиһ, ја мисаия, да не само што ипје опасно, него је још врло добро да овај став остане. У Пожаревцу да није бпо таавни вривац у затвору, неби се новци завонани нашли и неби се један нащ

добар грађанин ослободио и ако је невин ошо. Кад окриввени има права жалити се суду, па и овај нађе да има основа, да ће оптужени уништити трагове казнимог дела, онда нема никакве сумње да Һе ко невии остати уашшен но ћефу полицајске власти.
М. Миловановић, баш овај случај што је навео Маџаревић у Пожаревцу, даје нам основа да тралимо, да се овај члан избрише. Ваш у Шожаревцу је полиција држала Николајевића у хапсу но heゅу.
II. Срећковиһ, слаже се са Маџачевићем, наводи случај да је женска једна угњавила своје дете. Сад ако се одмах неби притворила, она би могла дете уконати и трагове поништити и онда нема „corpus-a dellicti," што кажу правници.

да није онај писар оно уашшен, Николајевиһ би и горе муке иретриио. Ова тачка мора остати.

Војив Радуловиһ, ако хоһемо личну безбедност, овда се ова тачва мора изб́рисати, иначе немамо дичне сигурности. Боље је да се 10 криви пзмакну нето да један прав страда.

Ђурђе Ђоровић, ја сам за то, да се ова тачва увине.

На пнтане преседнпа свушштина рече, да је о овој ствари довоьно обавештена.

Мин. правде локазује, да поред ове гаранције, воју је Маџаревић поменуо, што ће суд решавати о томе, скупштина треба да обрати нажњу и на в 131. под в), гди се каже да ће пследонатев дужан бнти туженога на јемство лишно идй новчано притвора ослободити. Опај, воји није сумњнв, идй вод

кога нема сумые, да Һе ураднти оно, што се овде каже, лаво he наһи аично јемство и вуштеп бити $y$ слободу. Молим свупштину да има пи уму ову ствар, да се неосујеһава истрага, да тражеһи велику дичну сигурност, не отворе се врата крпвцима да казну избегву.

Преседвик става на гласање : ко је за то да остапе но старом, казаће „за", а ко је за то да се укине, казаһе „против."

Гласало је 70 посланика против, 26 за, а 2 уздржала су се од гласаюа.

Тачеа нод г), \& 131. укшда се.

$$
\text { Ep. } 791 .
$$

Преседник, последњи додатак овог \&-а усваја ди свупштива с тим, да се каже место, у ночетву" „у Аругом одеаву."
Т. Торовић, другу тачву треба попунити са „за безчастећа дела.

Нема 12 носданивя да га нотномогну.
Бр. 792.
Иввест. А. Матић чита допуну \&-а 131. под а), која гласи :
„Само вдаст, која је надлежна да злочннетва іІ престуие иетражује и ислеђује, може без претходног нознва какво по закону подозриво лице иритворити у сдучајпиа в-а 131. пол 1. и 2., а подидајсви и опттишеви служноци могу то учинити само у случајима нод б), и в), те друте тачке иретходеһер 8-8 131.

Спупштина прима овај параграя.

Бp. 793.
Нзвестил. Дим. Матић чита § 181. под б), који ratach:
„Онај, који је иритворен без претходног позива, мора се најдаље ељедеһен дапа нли пустити у слободу, или иредати надлежном иследоватеду ; а овај Һе наредити, или да се притвореник пусти у слободу, иди ће изреһи решење, законим основима поткрепљено. " И овде се може пајавити жалба но § 131 .

Скупштина усваја.
Бр. 794.
Иавестиааң А. Матић чита है 131. нод в), који rataci:
„у случајеним § 131. тачке 2. иследоватељ је дужан оптуженога на јемство у слободи оставити, или цритвора ослободити. Јемство ноже бити нли новчапо, означено у §-у 170. крив. постушва, нли лично најжање два поштена грађанина, воји еу у стању да плате птету, тропкове и тавсу за случај, ако би оптудени побего."
„Онде, где је дично јемство дато, па тужепи побегпе, јемщи пааһају за туденога сву штету, тронкове и таксу, на које би туаени осуђет био.*
„Оставвеви у слободи на јемство, ставиће се у иритпор свагда, вад наступе случајеви § 174. грив. поступва."
 постушка.
"Останьени у слободи ін азо је дао сигурност, етавиће се у иритвор, аво се довна итд.

Gкупштнва уснаја 131. под в.)

Бр． 795.
Извест．Д．Матић чита \＆132．који гласи： „У случајевима под 1．и 2．है 131，и кмет the моһи обвињенога притворити и истраживање по вући илй претрес лица учинити，држећи се у томе таве 8．овог поступва，но у ирвом случају дужан је иај－ да．ье за 3 дана предати га лотичној полщцијској вдасти，гоја 九е или према последњем одељку ре－ ченог $\S$－а издати решене о притеору，или га при－ твора ослободвти，а навести узрове，зашто је то учнниаа．

Има одвојепо мпене Наије Стојановина и Ђ． Форовића чланова одбора завонодавног воје гласи： Мишлене ИАије Стојановиһа и＇урфа Боро－ нића чланова одбора законодавног．
y \＆132．место речи，„држе申й се у том гаве 8．овог ностуниа＂да се каже：„држеһи се $y$ томе ирвог и аругог оделка \＆81．овог закона，＊

21．Децемо́ра 1875．год．
y Beorpa，y．
Ил．Отојановиь， Byptye il．Воровй．
Иаија Стојаповиц，влетовнма по селима немо－ гуһе је да испуне све，што у гаави $S$ ．овог ност． стоји，кад се прши истраживане иан иретрес，а и нтетно је по жатене，јер дов би се те форме пе－ пуниле，дотле би се и пстрага вра⿱亠䒑е оспјетила，а у 81．＂другом одедку дововно је за ошттин．суд изложено，јер у одевку првом каже се，да се пре－ трес чини са највеһом щристојноску，мир вуһни не сме се нарушаваги，снаво пасргане треба нзбега－ вати ；а тачва 2．гласи оваво ：„ри сваяом таком

пстраживању треба да буде газда од вуће，шаи во год од фамилије，или вомпија и свагда јошт два сведока．＂

Авс．Ковачевй，иротивап је прсдлогу манине одо́ореве и цитарајуһи тачву нод 1．и 2．§－а 131. вели，да се овия завоном баш оградује поштена фамияија и ьуди，а предлогом мањнне иде се，да кмет над поштеним вудима у случају сумње може иетрагу чинити．

Илија Стојановић，кад би се владии и одборов прсдлог примио，да се општ．судови у свему мо－ рају држати ове гдаве осме，онда треба вазати ： ＂нема суда，несме пико да ти у кућу уфе，врадите итта хоһете．давде ди би се ово избегло，ја сам за то да кмет сме отиһи у куду，гаи се сумва да је крађа учињена，као што се обпчно по селима ради．

A．Ковачевй，да се разумемо．Grojanoвии тражи оно，што и ми тражимо．

А．Матић，вад хоһемо，а и треба због допова и других онасних буди и пметовима ту вааст，то велино ираво да дало，онда опи треба и обвезе， које се у 8．гаави ирописују，да прими．Уетав је сваком Србин слободу аичну и домаћу осигурао． Доз је Србина његова светиња．Ја се на овавав за：он никаво сагаасити не могу．

Намја Сгојановић．Кал вмет ве сме пасртати на домаһина ；не сме изпосити ва јавноет ствари доје су тајна，онда је дововно да је вмет везан некия ираныаиа．Но као неписмеш да испуии п све форманности воје су споженутеу глави 8 －ој пи воје he ra впше збуњивати но mто לе му помагати，то је по све не могуқе．

Т．Торовић．Кад се прадја догоди зна се，да је нужна орза истрага，за то аво се пе усвоји пред－ лог Паије Стојановнћа и мој，ја һу пре дати оставку， но овако подиисати，јер би се овид еормалностима народу велико зло учинио．

A．Matuh．Пита Topobuha：је ли село вмета ради，или је вмет села рали？па да се управьа по закону и опда нека има власти．

Т．＇Боровиһ．Кмет је ради села，алй ако вмет не ради $y$ ингересу села п непстражује одмах враһ，е， село га пстера．

Р．Мидошевић．Доказује да и Идија са пред－ логом то хоћс да клет не чини нинта наслано，но да иристуиа претресу са даа гра⿱亠䒑иняа й чланом фамиамје．Ја видим да Шаија то иредаже с тога， щто су кметови кудим махом непися ени，ша не внају многе параграфе．Ми треба да начинихо нешто твр－ це，а не грђе и зато сам за Илијни преддог．

II．Ђуричкови．Миг сло у завову о самоуправа ошштинској и $y$ закону о ироширену суцена ол－ штинских власти вазали，да суђене буде иросто пи усмено，па од тога несмемо одступатв．Наши су нметови вуди ралици и неписмени，иа ве ввају те формалности．И ло сад је у селу прантиовано чнм се крађа догоди змет с места тражи враду по селу，на и наце，на зато пев п даме буде．С тога сам за предлог ИАпје Стојановйа．

M．Миаовановй хтео сам у нстои емисау да говорим，нао й иредговориик．Помисаите госнодо， дов се један севак жали пмету п одај га узима на протокод，дотле би се отншло у вајат са внетом да се допов й граһа вата．До сад је било，да чим во

јави вмету да му је нешто уврадено，он одмах 50 вуди претресе докле и ие зна село за што вмет нде и шта тражи но вуһама．Кметови нису и неһе чинити безакоња и ми у њима нмахо највише по－ уздања．

A．Баданцвн．Овде видим да се ираии разлиа пзме申у нарошана и севана．Каже се ：полицију треба истргнути нз шава тирапије，она никог не сме затво－ рити без оволино сведова，мора уаулно саслушавати ит．А．а кад дође реч за се．қаке，ошда не треба ту ни－ нта него нека дмет радй нако зна．Ните се да вмет ради уқьудно．ІІта је то нешто страшно．Ово што се хоһе сад не значи пишта аруго，вего да се но селиа дахијски поступа．

B．Радуловй．Міи не дамо да шласт тиранише， па тако не треба да дамо ни вмет да ради шта хоһе．

От．А．Ноповиһ．Кад се важе，да селски ныет не може да разуме млоге формамности，онда не би требоо ни закоп о самоуправй өиштннекој ираиити， јер и тамо нма мпого формалностн．Предлагач вшди се да би желео，да се сежацима допусти да они могу чииити све，и да пзбегну певе заноне．Оп－пред－ лагач－требало би најире да об́елези све те па－ раграфе воји су вао формалност за сеоске кметове заметни，а нначе се негов предаог не може узети y ирегрес．

Предсениня，донета оенована је веб́ва，воју је повренуо Иицја Стојановпи，јер не тражи се овде да се иепуне они параграрн у етаром поступву，нero се траже нене пове формадноети но свом садашвем иројенту．Кад уамемо \＆ 73 ，гди се каже да мора нздати учерене домаһину нанисмено ит т．A．У Ару－

рим неким нараграчима ирописане су дужности вмета, које овај не може да извршује. Обично иянепада се й догађају краһе, па се изненада й извиђају. За то свакојаго је правтично ла се усвоји иредлог Илије Стојаноиина.
A. Матиh. Mи смо хтели овны законом да дамо народу већу личпу сигурност. Ако су лопови толиво додијали народу, онда градимо, господо, нарочити закон за њнх.
М. Миловановић. Одговарајуһш Валаицвом вели: јест, али је полицајна власт, опаспа. Никад неће се наћи да су кметови чинили злоупотребе, но све чиновници. Ваш оно, што их ослобођавамо многих параграша знак је да имамо у њима ведико поверење.

На питање председника свупптина рече да је довољно обавештена но овој ствари.

И влада нема пта да прнмети но оставқа скуппттини да реши.

Председнив. Отавьа на гласане: ко је за иредлог одборника, да се кмет мора држати целе гдаве осме, тај нека седи; а воје за одвојено мишлење Ииије Стојаховића нена устане. Већина устаје.

Скуиштина усваја одвојено мпеве Стојановића i1 Ђoporића.

Даје се четврт часа одмора.
Посае одморо.
Бр. 796.
Председиив. Сад да ирочитамо овај \& 132. Он Һe гааситі овако:

$$
\text { „У саучајвма под } 1 \text { и } 2 \text { 多 } 131 \text {, н вмет не мођи }
$$ обвињеног притворити и истраживане по кући паи

претрес лица учиниті, држећи се у томе ирвог и aругог одеька \& 81, овог поступка, но у првом случају дужан је најдаље за три дана предати га дотичној полицијсвој власти, воја һе или према последњем одевку реченог параграяа издати решење - притвору или га иритворя ослободити, а невести узроке заиста је то учиниди.*

Бр. 797.
Известилац А. Матиһ чнта \& 136 који гдаси: „Притвор мора бити ужудан и извршиваће се са. свавим могуһим поштеђењем личности и части год оних лица, која су дотле била поштеног владања, а сила be се употребити само према онима, који се власти противе, или побећи покушају."

Живко Недић. Незгодан је нзраз „притвор мора бити убудан" јер неко може разумети ону зграду, но боде је да се каже: притвор се мора врпити оваво и оваго.

Скушштина усваја \& 136.

## Бр. 798.

Пзнестилац Д. Матић чита \& 156. цод $a$, који rласи:
„Ислеђене кажњивих дела полицајна ислеђујуһа власт мора свршити за 15 дана, ако су свеАоци паи саучесници у месту наи истом срезу; а за 30 дана ако су сведоди или саучасници из другога среза, но у оном овругу, где се ислеђеве чння. А најалае аа даа месеца, ако има саучасника у крнвици ив Аругог овруга, пли еу сведоци нз другог oзруга.

Скупитина усваја.

Bp. 799
Иввест. Д. Матй чнта \& 160. који гласи: „Злочннства и преступнен спептеника (мирског и монаниог реда) у званичној дужности, у кодико таква нису чисто црквена и ненотпадају под суђење црквених власти, ислеђиваће се и тужени давати нод суд онаво исто, као што је и за здочинства и престушлења чиновника у званичној дужности казано, иаи средством дотичне поаицајне ваасти, каво гди управна вдаст за еходно нађе, но по наредбп миншстра просвете и црквених дела."

Скупштина усваја.

$$
\text { Бр. } 800 .
$$

Нзвест. А. Матни чита $\$ 162$. који гласи:
„Aro суд нађе да дело пије у опште казиимо по заrону наи да је застарило, или дощнијим огодностима заглађено, нли да нема довољних основа подозрења против туженога, ияи да нема приватне тужбе, или одобрења надлежне власти, где се ово диоје последше захтева, он לе решењем иярећи да нема места стављању под суд п туженога одпустити, а то рещеве доставиће ваго оптужујућој ваасти, таво и приватном тужнтебу, или оштећеном ако га пма."

Csyпшттиа усваја.

$$
\text { Bp. } 801 \text {. }
$$

Иавест. A. Матић чита \& 166. којщ гдаси:
, А тужени се може за три дана, од дана саошштењ, жалити протнву решења, војшм се под суд ставьа, ( $\$ 164$ ) но само нз ових уврока :

1. да дело пије по завону вазнимо.
2. As oвај суд пије ая суђење истога наддежан.
3. Да вема приватног тужитсяа, паи одобрења накве власти, а ово је за овај саучај по закову пуждно.
4. Да неможе бити кажњеп из основа, по којима никаквом ислеђењу веможе бити место.

Авсеитије Ковачевић, мисаим да би овом $ร-y$ требало још ово додати: где нема главног внновнива, н. пр. један син нокраде од матере адиуар а ирода другоме, а мати спну опрости крннцу, а онај Аругі дође под суд.

Председии, ово што Аксентије каже, иде у материјални закон, гди је одговорности саучеспика.
А. Ковачспић довазује, да онде тде суд цеви је аи во саучесиив иаи пије, спада у материјалпи закон.

Преседиив, говори о томе 冬-у пз вазњеног запона и вели, онда неможе бити казњен нй друси саучесиик кал се то каже у закону : дде кема главног иривиа ту нема ни саучесника и онда се овај може по овој 4. тачцы смети пустити.
A. Matuh, одбор је иมан то у виду али није се могдо усвојити.
У. Кнежевиһ, као правннк нмам само то да кажем, да је г. иредсединк врло лепо раздожно, да то спада у матерајални закон

Свупштипа усваја овај параграФ.

## Ep. 802.

Иввест. A. Maтй уாта \& 170.
„Јицу воје је обвивено за преступаене, поје доноси казну веһу од две године дана, шли повqаly вehy од 300 тал., може суд доаволити да се нз слободе брави, но под тил уеловом, да се оно пrotondan mal, ckyu.

68

обвеже, да се беа одобрења судсвог неһе нивуд удававати из круга судског, довле пресуда но делу због кога је оптужен, не буде изречеша и да Һе на сваки нозив суду предстајати и за то одрефеву сигурност у новцу или аичном јеметву (8 131. в), даде ; но и ово he суд само онда учинити, ако нема основа мислити да не то лице осујетити, иаи отежати исиит своје кривице, ако се у слободи остави. Но пусти立 га у слободу чим та опасност престане. ${ }^{\text {- }}$
„Нончано јемство неможе бити мане од 50 тадира ни веһа од 300 талира, како суд у поједином случају одреди, а може се дати или у готовом нонцу, нли обезбедити залогом, иди добрима. "

Рака Кукић, држи да треба изорисати речи : но іІ ово һе суд само онда учинити, ако нема основа итд.

Ар. Ризпић, слаже се са Кукићем, јер је то н нод тачке r , и в, ноправено.
$У_{\text {роп }}$ Киежевй, што се тиче овога иредлога ја се с тия слажем, али ово што се каже: суля можсе дозьолити, и мепи се чиии да суд може каяати невоме дозвољапам, а некоме неможе.

Нпв. Крупетсвиһ, све ово што је у почетку $\frac{8}{8}$ 170. да то овим последњим речвма: но и оөо fе суन сало онда учинити, ако нема осноба мислити, ітд. одуяeto je.

На ладост, над морам да кажем, наши и ирстепени судони, а аиелација й васаднја парочито нодолвли су се на партије. И ирема томе веһина Ј суду оног (оштужедог, воји је нихов једномишлешик, пушта бе у слободу, а иротивника неће.

II: зато да неби се једнима чиннло, а другнма не, іІ ја сал да се ове последне речи избришу.

Министар иравде, молим вас г. председниче, ја бих имао да учиния једну приметбу. Г. Крушежевић наводи овде неке партије, ја незнам шта то значи.

Преседник, дакле нзнолте г. Круиежевиһу казати у којин се случајевима драао анеладиони и насациони суд тих партија?
Н. Крупеженић, ако је нужно, оставте ми рока, ja hy то по пресудама доказати.
У. Кнежеьиһ. Јs Һу то да објасним што се тога тиче. ШІто је казао г. Крупежевић, то нема никакве увреде. Он није вазао опредежено у овом или оном случају ; али кад се види, да се о јелном истом иредмету на два начина суди, онда човек по намети може да цени како то бива.

Џредседиик може бшти то мана самог saвона, за 10 трео́а да наведе случају.
$\mathrm{Y}_{\mathrm{p}}$. Ғиежевиһ. Ако хоһете саучај, ја Һуу вам еад налести. पује се: на дневни ред.
H.a. Crojanobuh. Шредлог r. Куıића уместан је да се пзбришу оне речи.

Дия. Матиһ. Ако је водна свупштина, онда може место "суд може* да буде "суд ће" само у онои саучију, адо се нзостави оно наређене овог冬-а, да сул мери п цени кад לе се дозволнти да се ня слободе брани.
B. Маџарешй мпсли да ше може се шазати „суд he* јер једаи етраи човен ако се пусти пспод суда athhis lie.

## 1076

у §-у 131-ом казано је да се може пустити, над учини престуи до две годиие затвора, али шта Һете дад учиии већи иреступ, који се казни до 10 год. затвора, ако га пустите он оде. Зато боде је оставити суду да оп цени.
II. Ђуричвониһ. Зна се, да је између еудија бидо луди, гоји су судили по ћешу, а биће их и од сада ако овако остане. Да се то од сада не бп догадало речи: лисли и сумьв треб́а да нема у завову. Него у закону треба да има иравило, од кога се нема одстуиати.
B. Радудовић. Ово о́и доо́ро бияо превести у Аинаре.

Председник. Овде има само један додатак, то је предлог, воји је поднела влада и одбор, а сад еу још два питања исврсаа. Прво је да се укину речи: но п ово һе суд само онда учиннти, ако нема основа мнслити и т. д. а друго да се каже у меско „ноже се дозволити" са „суд he дознолити,*

Мпиистар правде напомиње, да треба разликовати овај \& од \& 130-ог под б. Тамо се каже, да се псће ставвати у притвор онај оитужени, воји се казни затвором пснод две године, а овде је реч о ономе, који sacayжује казну затвора преко две године. Мисаи да не треб́а иматд вере у ғему.

Нредседнів ставда на гаасање ирво питане овако: гоји је ал то да се стави , суд бе дозводати* нева устане, а поји је 3 то, да остане по предsогу века седи.

Beђпна седи.
Скупитина усваја по цреддогу.

Ep. 803.
Председник ставља на гдасане аруго шнтане: гојд је зато да остане овако по иројенту, тај he да седи, а који хоһе да се ово изостави, тај нека устане.

Већина седи.
Скупитива усваја $\$ 170$ по пројекту.
Састанак је заньучеп у 1 сат шо нодне и зяназан сутра у 9 сати ире подие.

Председиня егудаитине Д. В. Јовановић.

## Cenperap,

Нигола Крупежевиь.
подписпщи:
Војин Радуливић, Сима Севулић, Петар Катић, Петар Туричкони, Борђе II. Ђоровић М. А. Гаишић.

## CACTAPAK LVI.




## Димитрије Јовановић.

## crephrap <br> Ст. Д. Неповић.

Присуствовали г. г. зишистри: министар председнив, просвете, пранде, грађевина и мин. спод. дела.

Почетав у 9 час, пре подне.
На овупу јо 96 послапшка, а 32 одсуствууу. Бр. 804.
Мит. грађсвни одговара ва нвтериелацију Јевр. Марвовића и Мих. Терзибашића о вапој жежезшици.

Жеяеаинво питање повревуто је код нас јоп 1864. г. под блажевопокојиин кнезом Михаияом. 1ада је француски швжшвнр Wие позват, да про-

учи може ли се градити од Београда до Алексинца жељезница и (кад о́ се градида) вапве би терепске тешвоће имале да се савладају.

Од тога доба, па ло дапас, све вдаде и скупштине наше, ехватајуһи добро интересе наше земде, изјавьивале су, да Србији треба жежезница. Тако је 1871. год. вар. скупштина огромном вишином противу петорице решида, да се жељезница код нас гради. Г. 1873. овластила је сгушштина владу, да узме са стране једног вештака и исвусна инжинира, који te тачно ироучити нашу жељезничाу пругу п саставити коначни пројект, на основу ког би се тачно знало шта не жевезница стати и но коме би се могаи водити преговори о грађењу саме жељезнице. Ове године одоб́рила је пар. спупштина огромном веһином противу четворице, да се за ту штудију може издати до 700.000 гр. пор.

Не стоји дакде навод интерпеланата, да је мисао о грађеву наше жељезнице поникла без рачуна, код наденог дела извесне наше госноде. Исто тано не стоји да је ово шитане решанано на претруи и да се њим ишло на презадужење и упропашћење нарола. Жељезничко се питање нокреће у нас више од 10 година у то врло озйыно. Вато би се могдо казати, да је у нас врло мало буди, који су ехватајући паи не могући да схвате интересе наше земье у смисау економном и политичном, противни грақену жежезиище.

Дабе примећује г. министар, да му вије познато, да је скупштини подвашан точан план жежезничке ируге и да је ирефе траса жекездице два нут извршивана. Само је једно аустријско друштио

добидо дозволене, да проучи земьиште за те.везницу и ово је о томе један општи план саставило, 1873. год. наредила је влада, да наши инжињери учине оиште штудије о жељезничкој траси, како би се бкр приближно знало, колико һе стати жежезница и који би начин грађења био вајпробитачнији. Оба та плава, воји се немогу тачним назвати, налазе се у мит. граһевнна. Г. 1875. r. решено је, да се добаве тачна дата о жељезници, каго би се насигурво знало, волино ће стати наша жељезница. Озо је потребно с тога, да би се нар. скупптини предложио вачин грађена жежезнице у своје време. Зато су и одобрени оних 700.000 нр. пор.

На освову тог овлашһева влада је позвала Франд. инжињера г. Понсена, кога је чранцуска влада препоручила и који је радио на граłееу жеьезница 20 година. Њему се не моае пребацити, да незна, шта је жевезница п каго се она прави. Иитериеланти паводе, да партија Рипан-Поповић (К. 28 - 36 ) и Столац-Трубарево (К. 177-192) није проведепа најзгоднијня правцем. І. министар шита, како се то оцењује? Један инжињер ироводи линију јелвим правцем, а други - по својој способности веһој ияи маној - арутим правцем. Ту се без рачуна не може тев онано на панел теворити: опа линија није спроведена најбожищ правцем, или ова је боља од оне.

За партвје: дода тончдерсва, вод Паланве, у Вел. Ілапи, у Лanoву, вод Рогота, Долуз-потова, Багрдана, Ланишта и делиграда вели се, да вису тачня опредељенс. Одвуд се то зпа? да би се то знало, треба иројевт да је сасвим готов, треба изиһи

на место и упоредити плап с обележеном трасоз на терену. Нвтернелапти то нису чиния, него ия је доставио она дата нено ко је радио па тој траси и rоји иаи није знао шта је радио иаи је рад да осујети ланочета носа. И сам директор же.ьезнще неноже све погренке зати, дов се на месту с планом у руда о свсму неувери.

Данашње трасирање то је једино које се дефинитнвно чини у цеви тачних дата о коштању наше двевезвице и начнну грађена. Шозвато је, да има внше начнна грађења жевезнице: или држава сама гради, или и грађене и експоатадију уступа неком друштву, шаи налази конструктивно аруштно које жебезницу тради, а она сама експиоатпше је нли је даје под sапуи итд. Свани од овнх начнна дма својих доо́рих и хрђавнх страна. Но држава, вад има тачан преглед о целом воштању зна, како he ce упуштати $у$ иреговоре и погодоу.
$\mathrm{H}_{\text {s }}$ питање о пзапияању вомпспје и обустадбању радње одговара Г. министар, да је убецења, да жебезннца треба да се гради у интересу наше земље, ночем се Србија неможе оградити од остадог света невид срисвим зидом вао Хива хинесвим. И ои бі радио иротиву дитереса ове венье, қад ои уетановぁавао томисије за извп庠е й ирекпдяне радње. Оп то неможе чинити.

Asse пsjan,yје гос. мииистар, да хоһе да издожи скупштини, шта је до сад рађено ва штуддји желеаниде, долико је потротено ї волико ће се јощ нотрошити до соршетка посла.
Г. Повсен дошао је код нас у Mapty ове године. Одмах се постарао да се унозна сонвм щто

је дотае рађено на железничвој траси. Затпм је прошао сву аишју у озваченом му правцу, т. j. од Београда долином Топчидера до венца юод Парцана и даке, вуд ижа жевезничка ируга пролазити.
 венац код Царцана (тунел износи 1860 метара у дужину), улази у долину Рале, ирелази иреко ове речице и иролази венац села Поповиһа тувелом ол 500 метара. Даље улази у долину роночевсву („Beдики Луч,*) додипу Кубршнице и Јасенице. Иснод Паланке ирелази Јасевицу и иде десвом страном до Вел. Плаве, одатде улази траса у долнну Moраве и иде неном левом обалоя до Ћуприје, ту прелази на лесву обалу, иролази норед Шараћина и долази до Ctoaaha. Oвде прелази Mopaby и улази у долину Бугар Mораве, којом "де до саме границе додирујуһи Алексннац. Морана се ирелази триут, дод Бравине, Церова и Ђуписа.

Ho повратқу с овог нута r. Honceu договери се сондашњнм иииистром граһевина, да се састави тако звани вотирани нлан, што је Gоље sа штудију жеяезнице. Рад тога позван је чранц. предуаимач Комбен, који је са својим нерсонадоя и својим инштрументима снимно вотирани нлан дуж целе дипије. Тако се ироучило више пруга жевезничних и јелна је нао најбооьа пзабрата. Ту је пругу превео нсті иижњњер па само земьиите. Ово је само иредиројевт, у воји долази снияање узлужном й ноиречвог прожнла, зао графа аа ковачни пројект.

у то време узетн су пеки нвжнњері са стране којима су додатн и некоаикп наши ниживери, те еу ироучавдди земыиште код Парцана и Шоповнһа

због будуһега превопавања тушела. Исто тако штудирали су земьипте ово Багрдапа, које је доста тешко за спровод жеқезнице, јер је брег влвзав и на том месту радили су три месеца (Јупи, Јули, Aвгуст),

Затим су имали, да вачине тачап план на свима мсстима, ва којима Һе се подиһи ттације, даже тамо, где поједине речице улазе у долине, како би се све воде скупнле и удесно спровеле.

Кад је то све свршено на терену, вратили су се у Београд и сад у ванцеларијама израђују номенути тачни "ројевт. С овим послом оиће потпуно готони до конца Маја.

у тај посао долази :

1. Оппти план земдтшта, куда bе се жедезница провести, с означењем трасе и штација.
2. Општи уздужпи профид, који је у сагласности с предходеһим планом у размери $1 /$ во-оо
3. Саставни план у размери $1 / 100 \infty$ в уздужни протна у размери $1 /$ зо.0оо
4. Попречни ирофнл самог же.зезничког пута и пттација.
5. Шроучаване откопа и насиша.
6. Разни планови маних вештачвих грађевина.
7. Цртежи веливнх мостова на Морави.
8. Цртези тунела.
9. Планови за разна здања и штације.
 самом путу, као што су: тине, обртна вола, скреташа итд.
10. Цртежи кретвог материјала, докомотнва, вагова й других кола.
11. Прорачун коштања ових железних делова нојединих.
12. Састаи погодбених услова за разни железнички материјал.
13. Прорачуи коптања целе жељезнице.

Cие ово саставва потиуни воначни пројевт, који Ђе служпти вао сигурна основа за грађење жељезнщце од Београда до Аленсинца.

Даже излаже гос. министар трошкове, који су учнњени и који се ияају јои учинити.
I. Трошан до 10. Новсмобра 1875. год.

1. Нлата контравтуалног персонала до Новембра ове године ; набавка канцеларијског намештаја и ишструмената, пао и набавка цртежног и писаҺег материјала у 43.084 динара.
2. Трошкови за штудију зем.ьишта за предпројект, за исиитивање једне варијанте код Јаголине и за вотирани план но ногодби с Комбеном у 69.197 динара.
3. Трошкови за коначни иројект. У ове трошкове долази обележај трасе с кољем на земьишту, подвоз и премептај коптрактуалног персонала; издатак за раденике на терену ; геолошко исиитнване земљишта и сондирање; иядатак рударским ивжињерима мин. финансије ; издатав за радениве око геодошвог пспитвање зенљишта, свега 51.572 дин.

Cbera до 10. Hoвембра ове године 163.835 дщнара.
11. Трожак које се има учинити од 10. Новемора

аве године до 1. Аирила идуће године, т. j. до свршетга иројекта.

1. Наата контрактуалног персонала ; тропкови канцелирщјсвп оправка инструмената, који су у раду пскварени; плата за 5 чувара, који бе чувати обележену трасу ; поправка нокварених делова трасе после зиме, свега 42.000 дин.
2. Кад се увле за пепредиидне саучајеве 4.147 динара, онда главна сума за коначни пројект изнсһе до 210.000 дин.
3. Кад се овој суми дода сума за оштету учињену нојсдиним будииа придивом рада на тереву као : сеча пеких дрвета, гажење усева птд. и која he од приднке пзнети 10.000 дннара онда изилави свега за коначни пројект 220.000 дин.

За геолопко испитиваье веиьиита даје г, миннетар ова објашнења:

Бив. миннстар грақевнна нашао је с диревторои же.ьевнице за нотребно, да се геолошви нспита зем.впште вод Багрдана и Туприје због великог моста, да би се знало, до које се дубыине ваа темељ моста поставити. То су пзвршидп рударски инжињери гг. Клерић й Хофман. Ови су пспитали и вемжиште аа тунеле.

Према ономе, што је речено, да Һе цео иројент, заједно с оштетом статн до 220.000 динара, учинияе се нека уштеда од 60.000 див. сирам одобрене суме.
Г. зинистар одсудно одбщја оно, у чему еу ннтериеланти неразложно папали директора жељезници, воји донета савесно вршн своју дужност.

На послетку примеһује г. министар, да и кад је ируга дифинитинво трасирана, инжињер често ири самом грађеву жевезнице налази, да је корисније да одетуши десно нли лево. Тако н. пр. ако би траса преко неког брежуғьа ия ако је земぁнште ту клизаво, онда инжињер пеће брег просецатл, јер би тнме пут бно у оиасности. У овоме учньене погрешке тешко је исправити. - у осталом ако се траса на терену шеби па невим мествма баш саагала потнуно с планом, то се може пеправити само онда, кад се изиђе на лице места и једно и друго испита.

Јев. Марвовић иајавбује, да није задовоаан с одговором г. миниетра. Г. министар је у одговору набројао, како треба да се ради. О извршену рада није пишта казао. И по томе ми пезнамо, да ли је иројевт телезнице добар или не. Товорния остаје шиак ири свол тврђењу, да Србији није потребна жевезница, Наш сељак незна шта је то и већина је иротив жешезнице. Ово вреди у осталом осим масе народа і" за већшиу свесних вуди. Кадд би жежезнице биле пево добро, ошда неб́и требало ништа друго радити но њих подазати.

Што г. мщнистар вели, да ирва траса, рађена нод Беаи-Марьовнћем шијс била свршена, то је говоршив твлно й да зна, тим ире, што је сигуран, да је вар. скупштини шоднешен рачун о воштапу жедевнице. Овда се давде хтело да се завључи граЂење жебеанице, - и из тога се ввди, волико се
 види се јасно, почем ни „крови* пије био сотов.

И г. министар тврди, да се траса трииут иравила. Из тога излази да се вовац лвапут увалуд трошно. Осим тога видй се, да у нас нема вуди за тај носао и влада позива странца, који свој носао даје другом под аренду. Тога нема шигде у свету. Одкуд ноже тај директор што знати о тој жежезници, кад је само једвом ту иругу обншао? Комб́ен је тек додније сиима тоиограшски терен, - а пако је то јадно извршено, видиһе сваки, који само једном ироце обележеном иругом.

Тврђене своје, да су податци интериеланата не тачни, треба да додаже г. мииистар, тнм ире што се тражи номисшја од стручних вуди, воја he увидети све правилности и нетачности на Аицу места. Г. Подсен, воји је подшео читав реферат г. министар о раду, иије учествовао у раду и но томе ве може му се веровети. - дооро би било, да каже г. министар, где су оне книжнце е дагима топограєскол снимања.

Ако је траса испитивана онде тде је нужно, треба казати, који су инжинири то чивили, на he се видети, да дй је добра траса.
I. министар дакле није ништа одговорно ва ннтериелацџју, нити је своје тврђене доказао. Говорния остаје й онет при свом захтену, да треба одредити комнспју од бесириетрасних стручних ьуди, ғоји he ce пa месту тачно о свему уверити. Говор-
 beh ee Gejit, da ee it to rpehn пyт шoвal ysaayd нe тротil.
 нир вна шта је лежелнца. Пто се тиче плаженя

ع. Понсена, то је бияо 3-4 пута, а не један пут. Г. Нонсен јест истина иретходно штудиране жежезнице поверио г. Комбену, али је г. Комбен позната дичност у Еврони, воја се бави потирания плановима. Тај је човек радио такве послове у Кариатима, Тиролу, Шпанији, Шортугалији и ореговитом деду Францусве.

Оне књижице, за воје г. министар вије у капцеларији шитао, биће по свој ириаици у ванцеларији министарства. Кад се о томе извести, одговориће.

За геолошко исиитиваве, за које се тврди да није лобро извршено, употребжени су наши први рудари г.г. Клериһ и Хофдан.

Опо што је ире раһено, вије г. мшистар „кровп* назвао, нити је то план, но вом се може одмах радити. То је само иредиројект. Кад се узме у рачун, да he наша тешевница стати до 5 мид. дуката, внје ни 50.000 дук. много да се нг рачун итудије нотроши, само аа је поуздано. Г. нитернеланту је непознато трађење жевезнице.

Јевр. Марвовић прижећује, шако г. министар удара на своје знане и његово незнане, но о толе щщје roвор, виті ау је места у скупштини, всһ 0 томе, да лі је па ннтсрнелацију одговорено. То није. Зато товорай опет позщва г. министра, да одговори и то е доказнна, да ди су ови нодатци тачии ияв не.

Мин, грађевина. На то се се моһи одговорити casto онда, пад план буде готов, па да се е пааном
 Сбупштнии прелазі на двевни ред.

Ep. 805.
А. Матић, иявест. зак. одбора чита \&. 172. аакона о дачној безоедности, воји се овам аамепује :
"Oве, ноји су због врађе или преваре тужени, на ма заслужинали и ману казну од 2 године дана, може суд притворити аво нађе за нудно према учиненом делу и прилигама под појима је учинсво. Опима нак, ксји су ире тога за sлочинство иай иреступ пстога рода осуђивани бивали, пеһе се дозволити, да се из слободе оране, па ма коливу казпу заслуживаля.*

Известнлаң обраћа пажну на израз „шетога рода." Мора давле бити крађа п прађа иди утаја н утаја и т. $\lambda$.

Јон. Бонновиһ иристаје па ово наређене за крађе џли преваре, но не слааяе се с шим и за преступе, ночем је преступ, и кад се увреди овај или овај; нитн је право, да овај, који је због нечије
 бити иритвореи и да проведе по 2 ~ 3 месеңа, а носле да оуде осуђен на мању казну.
М. Мидовановић. Приметба г. Бопновића врдо је умесна. Ижа случајева да неко за увреду буде осудев на жесед дана затвора, а по 3 месеца да одежи у иритвору.
H. Милошенић пезна, шта се разуме у \&. 172 . под грнвицом. Aєо је прађа и крађа, намерна пренара ін опет то, онда је он за редакцвју.
D. Торовиһ пршнеһује, да се тано разуме.

Предсрдвнк. Кадсе каже злочниство наи шреcsyu nerora poдa, онда то знауи, кад је крнвад у поврату. Не морз оиті грађа пан превара, всћ и

новреда иди увреда, и кад се п но други пут учини долази се - по овом $\delta-y$ у затвор.

Мин. правде иримеһује, да су ове речи „нстога рода" додате у држ. санету. Раздика је у томе, пто у првом случају суд може дозволити оранење из слободе, а у другом не. Израз тај односи се давле на прађе или преваре. Ако бан није сасвим јасно, може се овако исправити: „Отима, који су за горње кривнце осуфивани бивали* и т. А.

Іредседник чита 马. 172. у измењеном облику:
,Оне, који су због крађе или преваре тужени, ша ма заслуживали и мању казну од две године дана, ноже суд притворитп, аго нађе за нужно према учнњеном делу и прнликала под којима је учнњено. Онима пак, који су за злотинство наи ерад,е пли иреваре пре тога осуђивани бивали, неће се дозволити да се нз слободе бране, па ма колиғу вазну заслуживади.*

Скупштина усваја §. 172. у том саставу.
Ep. 806.
Нзвестнади чита §. 173 . који с допуњенпм другим одељвом гласн:
„Оном којш је оставдеп да се на јемство нз слободе брани, пронада сума за јемство дата и доАазн у васу Аржавну, ако побегне і на нозвв суда без оиравдајуһпх узрока не предстане."

Єуд решава, да сума за јемство дата иринадне наса аржаввој, нонто се најире измири штета кри-
 Селди не би имами друzоz имана.

Но ако обвнњени, који је нзостао доћи на по:Нв, у року од 15 дана посде тога суду предстане Hoyohoall inap, cuso.

и пзвнњавајуће уарова свога изостанка наведе, суд сам уништава овакво решеве, воје је одмах иввршно.

Одобреве да се тужени нвван округа судског, може удалити, има се свагда на писмено дати нод нотиисом испитујућег судије."

Сбушштнна усваја \&. 173. у том саставу.

$$
\text { Бр. } 807 .
$$

дим. Матић, пзвест. чита §. 179. који - нзмењен - гласи:
„Противу решења судског о надлежности суђеша, ноже се обнињени за три дана одкад му је то саошштено, жалити касационом суду. Ову жалбу може он пислено иаи усмено па протоволу изјавити, но мора навести узроке, вашто то чнни."

Пре је место „за З дана" о́ло „за 24 сата." Овим се не отежава судба туженога, већ му се дају три дана, да се размисли, вако ће се жалити касационом суду. Ако ли хоһе, може и пре.

黑. Недић. За државног иравобранитеяа у Веограду нису довожна ни три дана. Кад се оптужење или суђење (чиновника п светтеника) врши п. пр. вод Крајинског иди Књажевачког суда, онда жалба државног правобранитеља не може стиһи суду за три дава, баш и кад би се предала ва пошту истог дана, кад је примдено судско решење.

Држ. иравобранитеб мора по званичној дужности пзјавити жзабу противу сваког решењя првостешеног суда.

Да би одсоворно дуаности, он се морао помагати оваво: он је на рецеиису и на жалбю назначавао. доцнији дан примања, пзрачупавши од прнанве дане за које he жалба поштом путовати.

Аа пеби више тако бивало, требало бй аа државног тужитеба наредити, да за три дана преда жалбу пошти - ако је суђење ван Београда - п да се то рачуна као да је и суду предато.

Иавестилад прнмеһује, да се туженоме дају 3 дана рока за најаву жалбе, а не даје се тужноцу, па бно он ириватан нли држав. нравобранилац.

Драг. Ризниһ, жалбе иду оном суду који је судио, а ров од 3 дана рачуна се од времена кад стшгне суаско решење. То је доста и за арж. иравобранитева.
Н. Радовановић примећује, да се у \& 179. говори само оптужепоме. С тога нема овде места примето́и г. Ж. Недића.

Скупштина усваја § 179. у горшем саставу. Ep. 808.
Извест. А. Матиһ чита \& 191.
„И приватном тужитебу іи по приватној тужби туженом лозвољено је у свако време акта ислеђења расмотрити и иреиисивати."
II. Вуричковић налази, да је редакција добра, но да ннав неби бпло иялишно, да то све може чแшитл и пуномоһшик.
A. Матиһ, кад се ироучи закоп вшди се, да то може чинити и пуномоһник й ако се нареком не помине.

Свупштина усваја \& 191. у прочитаном саставу. Бр. 809.
Навестнааң А. Матаћ чита \% 250. воји допутен гаасп :
„Hehe се изридати пресуда, него he се тужепи репењем одпуетиті у с.бедујуһим случајша:
а.) Ако се доваже, да не постоји дело. због нога се тужени обвинује, иаи да оно по загону није кажњино, нли да је застарело, или каввим другим окодностима sагдађено.
б.) Аво је дело, које се самп на тужбу дотичног леца нли но одобрену власти судшти може. ислеђене започето и чинено без ириватне тужббе или надлежног одобреша.
в.) Аво је приватни тужитея од тужб́е одустао "о делу које со сало ио тужбй дотичног лина судити може."
А. Рпзниһ иита, да „загаађено" не значи „забапурено ?"

Іреседник наводи рад тога пример, вако једак грађании увреди једвог чиновника, кад га овај саслушава, нсиитује итд. алі учини у таквнм околностнма, да га чиновник неможе узети на одговор.

Скупштниа усваја \& 250. у ropнen cactaby.
Бр. 810.
Известид. А. Матић прочита § 253, ностоје her закопа, воји се по предлогу укнаа зато, mто he ce од сад незадоводства иротиву осуда (у том параграфу изложених) слати апелацији ради веће безбедвости.

Овупштина одаччује да се по предлогу \& 258. укине.

Ep. 811.
Пзв. А. Maтін чита доиуњени \& 256 .
. Пзиршна решеша одмах се пи изяршују, а воначне пресуде и решена само опда аго нема жалбе. Но у оном саучају где би тужени коначном пресудом огаашен б́о аа девнна (\$ 241.) нлі да није

зрив (чл. 39. зак. о пороти) ваи би ирема \$ 250. црнвично постуша оно ослобођеп нснод суђења, вли у саучају иреступа био пуштен из недостатка довобних доказа ( (\$242.) суд he тапога, ако се $y$ притвору налази, пустити одмах у слободу, не певајуһи да иста пресуда постане извршиа. Тако псто одмах се пзврпује и решење изречено на основу в 162. крив. ност. ${ }^{\text {a }}$

Скушштина усваја тај s у том саставу.

## Ep. 812.

Нав. А. Матй, тачва 3. \$258. sамешује се и цео \& гласі:
,Незадовожство иаи жалба иротнву пресуде иаи решеша могу ияјавити:

1. Оитужени ваи сам ваи иреко свога оранитева. Бранитея непунояетнога може п иротиву воде овога незадоводство иай жадбу изјавитн.
2. Cyпруг " родбина оптуженога у yexoдeћoj \& нисходећој правој линији і њетов старатев и то, вако ааједно с оштуженим, тако и иротнву вегове вобе, на и но смрти овога.
3. у случајпма \& 162. како оштужујућа власт тако и ириватни тужитев, било да се дело нзвида по званичној дужности паи само по туабн вриватдог тудитеља.
4. Omтеһени наи негони насқедшци не само у суотреву навнадв ттете вего и о шарничния трошновима; і
5. Нслеһујуһа судија као тужитед. "

Cıупштина усваја $\frac{8}{8} 258$. у том саставу.

Бр. 813.
Нзв. Д. Матиһ, посьедии оде.аак § 259, мева ce й цео of raacu :
„Незадоподство иаи жа.ба изјав.ьује се усмено или писмено за три дана, од дана вад је пресуда ияй решење (но \& \& 249. и 251.) саопттепо, или писмено доставвено вод оног суда, воји је пресуау наи решене изда.

Аоцвије иајавлепу жалбу иаи незадоводство суд he одбацити решенем. На ово бе суд мотрпти 4. по занниној дужноети.

Пзјавьена жадба или незадоводство задржава извршење у колико случај није означеп у допуњеном $\$ 256$. врив. пост. н еуд the поступити по $\$ 257$. врив. ност.
※. Недиһ ияjab.бује, да је под овог \$-а хтео навести оно што је говорио год в-а 179. Из издожених разлога треба овај рок од три дана да важи п за држав. нравобранитеда, но тако, да од дана примженог решења па за три дана мора иредати жадбу пошти и то да се сматра да је као благоврезено учињено.
B. Боровй држн, да и јест тако, т. ј. кад се преда на пошту, да се сматра, гао да је ирелато и суду.
H. Радованонй налази, да бп то за оптужене бида нено отежане и да је боде да остане ио редакцијі.

Міт. Радовановнһ наноди, да аржя. щраноб́ранитед де заступа сам лично свуд по Србији, веһ ири свиком суду има некога који то чани. Овај

може отиһи за 3 дана да изјаии жалбу. Зато је за редакцију.

Рака Кукић, државни тужитев по окружним судовнма не нодиже никакве тужбе без одобрена држ. правобранитеља. Државном ораниоцу може се оставити такође 3 дана рока за изјавьнване жа.абе, али тако, да за три дана но пријему пресуде пяјави или иреда пошти жалбу или везадовожетво.

іК. Недић, то је за грађанске ствари, почем се ту сыатра, да је жадба као и суду поднета кад је цредата суду. Псто тако за грацанске ствари има држ. браннлац своје заступнике, за крпминалне пак мора све сам радити.

Наија Стојановић налази, да државни иравобранитељ не мора све сам радити, ночем код сваког окружног суда ияа за то по једно дице ия за грађапсве и за кривичве ствари. Кад је довољан рок од три дана ва остале, довожаи је и за бранноца.
Н. Fрупежевиһ, није баї због самог оног довијана државног бранноца, за продужење рова. -
 Һе фуди по 3 дана дуже у затвору селити.

Скупштина усваја 8259 . у горњем саставу.

$$
\text { Ep. } 814 \text {. }
$$

Изв. А. Матић, \& 261. мења се у неколиво речи н raach:
-Суд анелациони расматраһе и судити она важнина дела, у војима би оптужени осуһен био на ма колику казну і то само онда, ако шма невадоводетва од страве окривљенога наи од онога, воји се шо аакону увима за тужитежа."

Пресуду гојом је осуцени на смрт осуђен, расматраће но званичној дужностп, ма и не бщло незадово.бства. "

Скушштина усваја тај § 261.
Ep. 815.
Мзв. А. Матић, § 285. вамењује се оним :
„Кад ко пресудом буде ослобођеп од казне, а није из прптвора пуштен према допуњеном в 256 . криничпог поступка, аво је у притвору 6ио, онда ће се то учинити одмах, чим иресуда ностане иявршном па ма то бндо и на сам шразничан дан.*

Oво се и по себи разуме и могдо би се веним расписом нареднтн. Но г. министар пзјавно је, да је боже да стоји у закопу.

Скупштина усваја $\$ 285$, у том саставу.

$$
\text { Бр. } 816 \text {. }
$$

Нав. Д. Матић, носде 8 285. додаје се:

$$
11 \& 285 .
$$

 мет бно носаат веһем суду по таввом незадоводетву пли жалбн, до војима се вазна неби могда повеһавати, а осуђені надазио би се у притвору п према пропису \& 23. ная. зак. нздрато би отуђену пазну ире повратка предмета од већег суда."

И ово се по себи разуме, но кад тосподин министар држи, да је боже да стоји у закону, онда нев је таво.

Миннстар иравде налази тапође, да се то само по себи разуме ; но како је бнло невоаиких саутајепа, где је аругчије рађено, щека се стави у залон.

Скуищтина усваја \& 285. у торњем ставу.

## Ep. 817

Мав. А. Матиһ, прелазно наређење рласп :
„Закон овај ступа у живот од дана, кад га внез потшние и по њему he се поступати у свняа привлчни делима, воја се тада у тову нађу."

Скушштина усваја ово ирелазно нарецење.
Предс. објави, да је усвојен цео пројевт, закон о аичној безбедності.

Четврт сахата одмор.
После одмора.

$$
\text { Бр. } 818 .
$$

Ј. Бошвовић, пзвестилац преседнив одбора за моабе и жалбе чита ове иредмете :

Остоја Бајй, жали се абог ушиса у данав, за то што од имана ништа нема и што је нежењен. Одборско је мнене: да се пређе на дневни ред, почем молитед не подноси доказ, да нема имања.

Усваја се одборсво мнење од стране скушштнне.

$$
\text { Бр. } 819 .
$$

Фидии Ahпмовиһ из Сувог села окр. шабачвог, жали се на управу шондова, што није добно новада но процени пмања, које би се за дуг продало. Мпиистар कинансије у одоору ирнетао је, да му се да молба на оцену. Одбора је мнење : да се са моабом Фидиповом тако посууш.

Скушштина уснаја одборсво мнење.

$$
\text { Ep. } 820 \text {. }
$$

Опщтина вратарнична у овр. вваж. тражн, да се одвоји од среза тночтог п придружи среву у зајечареком окр. црворечког. Одбор је мнешн, да се молба да влади ва ириярене.

Скупитина усваја одоорско мнење.

Ep. 821.
Радојко Луговић пз Ступовића ср. арижског, жали се на осуду шлаћања тавса и трошвова само зато, нто је нанисао неву тужбу.

Одбор је мнена: ла се пређе на дневни ред, почел скупштна шије надлежна ва такве предмете.

Скушштина усваја одборско мнење.
Bp. 822.
Раденво драгојевиһ из г. Крушевице, жали се на министра ув. дела, што му нвје дао механсво прано, које још од 1871. г. тражи. Оаборево је мнене, да се ирема изјави г. министра уаути г. миниетру ун. дела, да молноцу да задоводења.

Мин. прелседник изјаваује, да һе молиоду дати механско право, ако одбор дотичве ошштине нађе да треба дати и ако то мнеше општннског одбора буде ирема закону удешено.

Свупштия усваја одбор. мнене.
Ep. 823.
Aтанасије Вупојевиһ, трг. из Трстеннка, жяли се на зии. ун. дела збо нензвештаја по жалбн иротиву г. Брабннца због нандате дуга. Олбор је мнева, да се иређе на дневни ред; ночем је г. минстар ун. дела уверио га, да је 26. Нов. дуг жалиоцу исираћеп, а жалаа је од 26 . Септемора.

Сдупштина одваја одборско миеше.

$$
\text { Бр. } 824 .
$$

 стања учитевског. Одбор је мњена, да се uређе ва двевни ред, почем је то предлог а пе молоа, п почем о томе постоји посланички иредлог.

Скушштина усваја одо́орско мњеве.

## Бр. 825.

Куеадачки ошшт. суд эоди за иродужепе рова за шовраћај кукурува у општ. кошеве. Одбор је мнена, да се ирефе на дневни ред, почем се модиоци нису обраћали падлежном министру.

Свуиштина усваја олборско миење.

$$
\text { Бр. } 826 .
$$

Милосав Ми. . . . ия Чачва, жали се ва зиниетра ун. деда, абог недатог задоводена по жалби протнву чиновнава ср. трнавсвог. Ночем је иред одооров пајавио г. мин, иредседиия, да the ствар иавндети. Одборско је мневе.

Свунштина усваја одборсво мњење.

$$
\text { 5p. } 827 .
$$

Нпкола Арсеновиһ, сдупьич и издавалац етнографских и технолатичних лела, моли за годншњу суовенцију ради ироучавана домаһе шндустраје и занатлискіх радва ін нуди своју абирку ва одвуш.

Према сведочоама срц, уч. друштва и млогих аанатанских аружнна збирка је г. Арсеновиба важна и за занатдије й за ваучниве. Oд веаике би користи бп.10, да г. Арсеновић иредузме свој рад по Сроији, За то је одбор мнена, да се ствар упути ваи, ни на оцепу.

Миа. Кујушџи, Оеај човев воји се моли одаwо путује по саовенском југу, да покуши и азнесе скету шаше руготворнне ї особщне паше народве вотње. Једай ваучар у Бечу особито је хвалио је-
 слонешству и шндустрџјади тамошьі почели су раАити с бојама наше һилиме и др. Свав зва, како

се од некор времена почеле губити наше пошне, наши зубуви и Аруго што смо имали и раднли самостално од других иарода.
I. Арсеновиһ је повупио и поцртао наше ношње по свима крајевила осим Србије и Босне и вегову sб́црку хвале тоднка друштва и многи научари.

Ва то свупштина треба да ирепоруии ваади, да помогне онои човеку поливо је мoryhe и за путовање по Србија, да му да поваца.

Мииистар просвете. Eтнографска зо́ирва овог вештана важна је за нас и њол се износе особине нашег народног укуса $y$ ношиву и остади рудотворинама.
Г. Арсеновпь двоје тражи: шаи отқуи збшрве нли помоһ ва путоване по Сроији рад снимана слива из народве ношње и др. рукотворина. За збирку
 тама исплаћује. За ово би се могда одредити стру чна комвсија воја би рад оценнла и цеву одвупа иредложила. ІІІто се тиче молб́е за помоћ рад вутована по Србији, іІ то не треба одбитн, већ ствар упутити влади на призрење, да учвии што је моryће п што буде требало. Г. Арсеновић засаужује по свом унетнйом послу, да ну се помотне.

Creb. A. Поповић надази, да. и ако се сал не налавио у вајновознијни приливама, треба овот човета да потиомогнемо, тим ире, пто смо то чиниаи н ирема странцима које су паше народве особнне на свет износнаи, н, пр. ирема немду г. Каннду. Кад Немди драт по својим музејима збпрве нашег народног вошива, равних женских радова ваших и сриеног и турсвог орузқја, воје је на Београда (под

принце Евђенијем) однето, онда не смемо ни ми бити равнодушни спрам своје домаће радиности. За отвуп збирва може се још с продавцем погаһати.

Скупштнна одлучује, да се ова молба упути вадди на иризрење и да се г. Арсеновну помогне нолико је могуһе.

## Бр. 828.

Нван Радивојевиһ из Турсде, жавеһи у Чачку, тужв се на мин. ун. дела, што га је одбио од потражпвања, да може тужити суду г. Косту Брадннца, нач. ср. трнавсьог. Због одузетих 40 дук. цес. придном хапшења. Одбор је увидео, да је г. Бравинад извршене лшцитације над Иваноя поверио самом пандуру, што по закону не сме битш, па је мвења, да г. мин. ун. дела треба да оштеһеном да дозводу. да эоже тужити г. Браљинду суду и традати навшаду штете.

Скупштина усваја одб́орско мшење.

$$
\text { Бр. } 829 .
$$

पнтдучка општина жали се ва пописву комисију вбог уписа у данаг Mиливоја спна пол. Стојана, воји је нежењен, нема нишга од имања и воме је 14 година. Одбор је мнења, да се и ова жалба нао ㅍ друге нстог рода, упути г. министру на дажи рад.

Скупштина усваја одборско мвење.

## Ep. 880.

Панта Поповић и '. Торђевиһ тошолсви свещтеници, жале се на т. мштронодита због одуsетих нених парохијана. Одбор је унења, да се преңе ша

дневни ред, ночем жалба пије бида пред надлежвим министром.

Скупштина уснаја одборско мневе.

$$
\text { Бр. } 831 .
$$

Манојло Редосаввевић и Јов. Арсенијевин из Азане, жале се на Стевана Кретића, посданина, због тога пто им је два пут тразпи наплату дуга. Одо́ор је мњења, да се пређе на дневни ред, почем жалноци не ноднасе доказа, ла су се жалшли поАнцајној власти и мин. ун. дела.

Скупштина усваја одбореко ннене.
Бр. 832.
Јеврем Мићић, из Лознщце, жали се на мин. уп. дела абог недатог му ладоволена по жалоп протияу нодриског начелства због пописаног и на продају одрсһеног шмана за рачуп бр. Куртовића из Папца. - Одбор је мнења, да се иређе на дневии ред, ночем је решеше г. миниетра умесно.

Свупштнна усваја одборско мнење.
Бр. 833.
Скробничка оиштина тражи, да се ондашни дигани мухамеданске вере раселе, јер нема земже да пл се да по наредби власти. Одбор је мнеша, да се пређе па дневаи ред, почем молба пије била пред надлежним министром.
II. Ђуричвовыһ моли скупштиву да упути ову модбу г. мннистру, да пе би наново за нисање молбе плаһали sуди, који нису знали да се треба обратити ирво миннстру. Говорник примећује, да село Орашац, воје приада ошштини скробничьој, и у војем жнве неки цигани, нела опттинге вемље не само за обделанање него и ва үвои кад бп војш од

оних цигана умро. У Скробиици има општинсве земье, али је каменита, и на њој не може никакав беривет ролити.

Скупштниа усваја одб́орско мнење.

## Ep. 834.

Скробвичка општина моли, да се ослободи данва иай Јовап Војиновић или маса І. Јанга Стојића, чију је удопицу узео Јован за жеву. Одбора је мнене, да г. министар Фннансије ово узме у призрење.

Скупштица усваја одоорсео цнене.

## Бр. 885.

Аидрија Иаић, из Крагујевца, жали се на мин. ун. дела абог забране лечеша. Одбор је мшена, да се пређе на дневни ред, почем жалитед не подноси доказе, да се обраһао r. министру.

Свупштива усваја одборско мнење.
Бр. 836.
Коста Квежевиһ, из Бсограда, жали се на мин. тниан. због одобрења поступка управе фондова односпо суђења на плаћање $9 \%$ инт. на стари дуг. Одбор је мнена, да се щређе на дневни ред, почем то спада у вруг судске а не скушштинске вдасти.

Скупштива усваја одборско мневе.
Бр. 837.
Тома Апастасијевиһ, мехација ив Г. Милановца, жали се на репење мин. ув, дела по тужби његовој противу В. Васиha, вмета онд., 860 тога, што је овај ивдато увереве опорекао. Одбор је миева, да се ирсђе на дневни ред, почем је г. миннcтар паредио щавиђаше по тој ствари.

Скупитина уеваја одборсго мнени.

Ep. 838.
Петар Недекковуһ, писар П. нд. суда окр. рудничког, жадй се на мин. "равде због неунапређења за пуних 20 год. Одбор јемнена да се цређе на дневии ред, почем онаке ствари не спадају у круг скушштинске ваасти.

Скушштина усваја одо́ореко мнење.

$$
\text { Ep. } 839 \text {. }
$$

Наун Димитријевиһ, из Београда, жали се, тто је суд ослободио од сваде казни г. Радована БарАовца, воме је жалитед по некој лажној меници, кола је доцније судом ноннштена, био осуђеп на шааћања дажпог дуга. Одбор је увидео из авта, да је министар правде по жалночевој жалои предао сва акта о тој ствари касацпоном суду, који је нашао, да до судија нема пикакве кривнце. Одбор је мнена, да се преце на двевни ред, почем је свуиштнна за даље расматраве не надлежна.

Спупптина усваја одб́орско мнење.

$$
\text { Бр. } 840 \text {. }
$$

Лазар Ивановиһ, из $\mathrm{Y}_{\text {жица, жали се, што му }}$ се не плати вегово 1862. год. бзгорело пмане (кад су турце петериванп) и пто му је општина варвивим начнном узела нено имање у замену. Одбор је инеша да се пређе на дневни ред, јер скушштина није надлежна ва расправљање оваквих питања, а жалитеб има ирана, да судекия путем тражй ово їто му је одузето.

Скупштипа усваја одборсво мнење.

$$
\text { Bp. } 841 .
$$

Манојло Каначाыһ, економ беогр. дуднице жали се 360 неунапређења за 35 год. і моли да му се

стане поболыа, јер пема више од 350 талира. Одбор је мнена, да се преце па дневни ред, почем је свупштнна за такве ствари не надлежна. Одвојено мпење: да се упути владй на призреіе.

Скушнтина усваја мнене одборске већине.
Бр. 842.
Мвлија М. Ђорђевић, жали се због не издатих му 600 тал. до смрти Блазнавчеве и тражи 60 дук. цес. неке оштете од нетотинског владике. Почем је ова ствар решена па овд. свупштини, одо́ор је мнеша, да се пређе на дневни ред.

Свупштиа усваја одборево мпење.

$$
\text { Бp. } 843 .
$$

Приул Бранковиһ, из Скростолца, жали се, што ду је слеши пемоћни деда Бранво Ранђеловиһ ушисат на пово у данак, пто је једном био ослобођен. Одбор је мнења да се жалба иреда г. мин. финан. а свуиштина иреко ове ствари шређе на дневни ред.

Сбупштина усваја одб́орсво мњење.

$$
\text { Eр. } 844 .
$$

8 општина ер. црноречког траже, да поп Новал опозове поднету интернелацију противу в. Оорена Мићића, иначе одвазује му поверење.

Одбор је мнења, да се префе на дневни ред, почем скупттна шије надлежна, да по оваковим ијјавама шта иредузима. Скушштина усваја одо́орско мнеше.

$$
\text { Бр. } 845 .
$$

Милан Mareвиһ из Брасине, Мил. Николић и Borocaв Лaओи из Радева, жале се, нано су Турци ааувелі рададсву аду и однеди 1000 товара вувуруаа. Одбор је мнења, да се пређе на дневни
mromionil uap, okya.
70

ред, почем је влада по тој ствари иредузела нуждне мере.

Скушштина усваја одб́орско мнене.

$$
\text { Бp. } 846 .
$$

Хранислав Петровни нз Лопужника, окр. пожаревачког, жали се вбои суаског решења но веговом спору sбог убијеног ду сина п трали од скунштине, да ново суцење иареди. Одбор је мнења, да се прсфе па дневни ред, почем редовви судови и нико више распрашьају ивтања о понаввану спорова.

Скупитнна усиаја одборево мнене.

$$
\text { Ер. } 847 .
$$

Јавов Маринвовиһ нз јадр. Јешннце, далли се на касациони суд због недобнвеног задоводења по некој апелати на решење пзбраног суда у његовом спору е Алилом Ралићем диганнном ондашњия. Одооор је мнена, да се пређе на дневни ред, почем ствар није била пред надлежвим министром и почем скуиитина пије падлежиа за расматрање судсеих пресуда.

Скупштина усваја одо́орсво мнеше.
Бp. 848.
Христни Томаћ из Београда, моли за непу мплостињу из дранне касе. Ношто је ова ствар бнаа једном пред овом скупштиноу, одбор је мнења да се пређе ва днении ред.

Скушштниа уеваја одборсво мнеше. Бр. 849.
 Турді хтели да јовуу пи дрини кад је пепраһао ния ноду неку јанпу и моли да се турском насньу

јодном за свагда стане на пут. Почем је по овој ствари наша вдада код турскнх власти чинияа ву-末но гораве, поводом интериелације Симе Милошеинћа посланика и почем се жалитев није обраћао надлежвом министру, одоор је мнења да се иређе на днении ред.

Скупптина усвэја одбореко мнење.
Бр. 850 .
Милепво Анарић служ. суда Һуприсвог, жали се на мннистра чинансије, што му као досељениву од ире 25 година из Турске веда општинсе земқе на улинане, почем је сиромах и оптерећен породицом. Како се из акта внди, да дотична ошштика нема земье, да ои жалитеьу на уживање дала, одбор је мнења, да је решење министрово умесно и да се щреце на дневни ред.

## Сбупштнна усваја одо́орско миење.

## Бр. 851.

Мвлиһ Барјавтаровић из Јовановца, жали се на министра војеног, нго му није вадоводева дао
 600 ока. Одо́ор је мнења, да се преце на дневни ред, ночем такве ствари расправвају редовни cy, 10 BI .

Сіупитина усваја одо́орско мнење.

## Бр. 8 "2.

Јовапче Стефанов вројач из Веограда, понавьа своју задбу поднету пре 3 тодине противу г. Јак. Пудаковйа бин. уиравнтежа вар. Веограда. Одбор је миења ла се ова жалба преда г. министру, воји

је обећао, да Һе акта разгледати и жалноца известити.

Скупштина усваја одб́орско мневе.
Bp. 853.
 му је све имане продато за дутове, а нису оставвена по старом завону за шега и сина му но два дана ораһе земяе. Одо́ор је миена, да се залба упути т. министру, којй је најавно да је 3. Новембра ов. год. захтевао од вачадства извешттај о тој стварв.

Скупитина усиаја одборско мпеве.

$$
\text { Бр. } 854 .
$$

Mилош Јакшши пз Иванйе, жалп се на министра упутрашних лела, што му шије довволно, Аа своју лехапу, којаје своје ираво пзгуоила, пре-
 штива не прави слетье молноду и почем у Ивавнци ина 9 механа и 5 кавани, одбор је мвена, да је решене министрово умесно и да се преде на диевии ред.

Скупштина усваја одборсво миење.
Ep. 855.
Ниаи Мирковић и Павле Јовичић шуномоһшнци општине аренске окрута ваденегог, жале се на решене министра иравде због недобивеног задоволења по тужби због украдених авта нине парнице у суду вавевском. Одбор је мнена, да се жадба преда г. линистру, воіи je oбсhao da he yиетребити cse saжоне мере, да се пвпађе нии жалбв тужпляда нлй овај rојп је шнну жалбу упротастто.

Скуиитина усваја одборско мневе.

## Бp. 856.

Сима Ниволић нз Јагодине, жали се на тиниетра унутрашњнх дела зоог недобивених задоволньа но парници са Милојком женом Павла Поповића. Одбор је мнења да је решење г. мияистра умесно, зато да се пређе па дневни ред.

Скупштина усваја одборсво лнене.

## Бр. 857.

Јонча B. Јовчић из Зајечара, жали се због тога, што је свима судовнма осуђен на плаћање вазни од 3.240 гр. пор. због неке стоке на недом ђумруву. Одбор је мнеша да се иређе на дневни ред, ночем скупштина није надлежна за расправбање судскшх пресуда и ночем нема никаквог основа, по ком би се жалитев могао ослободити од осуде на плаћање.

Скушштина усваја одо́орско мнење.

## Бр. 855.

Сељани села Заравина траже, да им се или прода или уступи државно имање „Алија Сополовщца" ночем су спромасн и ночем држава нема бог зна кавве гористи од тог имана. Одбор је мнеша, да се ова молба упути г. минастру финансије, који је у одбору изјавио да Һе ову ствар испитати.

Свупштина усваја одборево мнене.

## Bp. 859.

Катарина Стојановиһ оив. учитевва из Веограда, моли се за мшлост из државне васе, почем је 10 годниа државу сдужида. Одбор је мнеша да се пређе на дневни ред, почем молите.ва ве подноси ниьавва доваза о годинама проведеним у учи-

тељству п зато пито се незна збот чега је из слуаб́є одпуштена.

Скуиштина усваја одбореко мнене.
Бр. 860 .
Таврнла Стапковићва удова поч. Jована, Станвовића бив. чиновника, моли се за новчану редовну помоһ. Одбор је зиена да се префе на дневни ред, почем је општина дужна, да своју сиротньу издржапа.

Спупитина усваја одо́орско инене.
Бр. 861.
Катарина удова поч. Јована Тодоровйа 43 Бсограда, моли за вакву помоһ за себе й аа своју децу. Олбор је мнења да се пређье па дневни ред, почем молитевка не подноси никаква доказа о засдугама свога мужа према држави.

Сиуиштива усваја одореко мнење.

$$
\text { Бр. } 862 .
$$

Мин. просвете и цркв. дела одговара ва интернелацију Петра Катића в јои $\delta$-рице о ствари Badake шаб́aчког r. Mojemja.

Цела ова ствар у два маха је расматрана пред надлежним судовима и сврнена: једаи пут 1871 . године када је главна контрола послала миннетру цросвете авт од 13. Маја 1871. годиде, бр. 1131, 0 некнм пенеправностима п погрешвама у рачунна манастира Драче за времева настојате末ства госп. Мојсцјевог, воје је вепспрапности оздачида као злоупотребе. Аруши пут је етиар бкла иред највншом државном ін духовном шаниу, кад је у невнн вовннама нзнтла нева достана о управы г. Мојсдја у Aрачі и онда је erвap решена у договору с архи-

јерејскнм сабором тако, да се г. Мојсије стави у стање покоја с пздржањем, воје щу припада по завопу од 1864. г.

Проутив аьта господии министар се убедио о овоме :

Тужб́а главне понтроле и Аруга акта истнна ностоје, но из вих се внди, да се иигде не потврђују влоупотребе г. Мојсија, веһ сматра, да је бидо невештине и неправнлности у книговодеюу, Значајно је, вако је главна ноитрола исирва тражиаа ово 13.000 гр. накнаде за недостатве, а доцнцје уељед објанњења гос. Мојсија свела је ту суму на 5000 гр. чар. И у овој суми има неких ситница. Н. пр. за госнод. архшмандрита Нестора, ноји се у Драчи рад нонравве здравва пево време бавно. ноднело је доцније братство рачуп од 10 дук. цес. месечно које је гаавна понтрола свела на. 6 дуд. месечно. Oво је паатшо г. Mојсије. Дале, извесна попадија имала је јоп пз ранијег времена као удовица свештеникова издржавање од тог манастира.

И доцимје усљед неколико речи г. Мојсија, братство је продуднло даватн попадији 6 дук. ц. мес. не казујуһи вапто, али снгрно на рачун нотноре, коју је она и пре тога добщјала. Има да.ье Аруге две ствари, гоје се чине да су теже по г. Мојсија. Г. Мојсеј ноставши ирофесор а задржав старешипство над манастиром, више се банио у Београду несо у драчи. За то време продато је нево жнто у 4000 ока по 60 гр. товар. Цела сума није ушла у прнход, већ само ноловин, 1200 гр. Гл. контрола тражнда је од г. Mојсија и другу половину новапа и он је признао да је продато 4000 она, но да је

ОА купца (г. Мијаила Крстића, трг. у Крагујевцу) примио само 20 дук. цес., а за оних других 20 дук. незна шта је било и зашто пије ушло у ман. ратуше.
\#звесно је, да ои образован човск й старешина, кад би учшшо хотнияну погрешку ия злоупотребу, дошао са свог новог определења и довео у ред рачуне, пре него што му дође гл. контрода. - О извесном јеванђеьу шисато је и по новинама. Из авта се види, да је г. Мојсије продао једно јеванђеле, а вовад нщје завео у приход. По одговору г. Мојспја а и по свима придивама то је јеванде.яе продато за то, да се бовим замени. Нстина није бнло среб́ром оковано, а бнло је поцепано. ІІто је г. Mојсеј у својим одговорима гл. контроли казао, да се листови тога јеванђеља налазе може бнти чал и по Заатибору, то је рекао с тога, што је за пеког површтенака Турчина, који је разне врађе у ман. чинио, мисдио, да је и с тога јеванђева корице скинуо и дистове одкидао. Доцније, пошто је јеванфеье поцепано нашао, продао га је е намером да ново вупи у Русији. Г. министар не може да мисли да је г. Мојсије намерно хтеоту ствар да сакрије. Tо је све, пто се у автима налази.

Ова је ctвар у два маха већ Gила пред надлежном вишом влашһу. Даде архијерејски сабор још први пут дөнео је овако закьучеве: „Почем је г. Мојсеј гаавном контролом тражене недослатве попунио й подмирио, а ово је учинио из невештине у рачуноводству, а не хотимице п са злом намером, и пошто је сабору познато, да је ман. Драча под упраном r. Мојсија унапређен а не оштећен, и на-

рочито, кад је то све догоднло се ире нодученог архијерејства, то сабор мисаи, да цеяу ствар треба за свршену сматрати."

Tо је бщдо 1871. г. и ондашња вддда сматрала је ствар за свршену, јер после тога седео је ғ. Мојспје на владичанској столици часно и угледно још пуне три године. Једво с тога, а друго й вато, нтто је лањска влада целу ствар на ново прегледала, jacho je, да је ствар у два мaxa од највише дотичне ваасти решавана й окончана.

Шрема свему овом нема нй потребе ни разлога нотрзати сад у скушштиии ту ствар на ново. Ако би н. ир. посланици хтели да расправдају свачије Анчне и партајске задевице, ималй би само оло тога да се бавнхо.

Овде се не внди, да је и ко па п држава оштећева. На човека се дигла вива, који нити је био намеран, шити му је у ирироди да чини злоунотребе. Српске скупитине бнло ои недостојно, кад прево ове интериелације псби прешла ва дневни ред. Заго т. министар иредаяе да се усвоји, свупштина са задововством саелушав одговор миннетра иросвете и црквених дела решана: да се иређе на дневніи ред.

Петар Катић, из говора Г. министра види се да је г. Мојсије чинито неке здоупотребе. Apхијерејски сабор иашао је, да је то учињено нехотично, но архијерејски сабор није надлежан, да то оцевује, нећ суд. Требало је ди је г. мпнистар дао I. Mојсија под суд. Кад то није министар учннио, треба да реши свушитина, да се г. Mojсије да под


врив, нек иде на своје место, иначе нев се газнж; јои вије одговорно госнод. министар на питање: хо申е ли се господин Мојсије у дејствитедност повратшти.

Muнис. iросвете пајаньуje, да му о томе није ништа познато, а г. Мојсије не тражл да се врати на иређашње место. Y осталом напомиве т. министар да је владива Mојспjе паљан и обравован архијереј и да за његове ушраве с епархијом није било никакве тужбе иротиву шега.

Петар Катиһ, за јеванђефе се очито види, да га је украо г. Мојсије, јер вад та је иродао, није новац $\begin{aligned} & \text { в вшиге яавео, нити } ј е \text { пово јеваньеде на- }\end{aligned}$ бавно.

Рад. Недић ияјавяује, да он добро позваје све оволности овога дела као парохијан манаст. Драче, зато о томе да рече коју. Говорнин је познавао п раније старешнне тога манастщра и имао ирнаике да прави разаиве између ших. Іре г. Мојсија бно је старешина у манастиру Драчи шекп калуђер ия Typere, ноји - ношто је доста стевао - отишао је у Tурсву. Г. Mојсије, као што п народ у околини Драче зна, покуповао је тоапво земље, посадио внвннограле, подигао палеме (воһњане). Он је ноложно око мапиетира труда више но ни једаи домађин за своју rylıy. Стварао је изворе ия ничега, само да одржи манастир и братетво. До њега није бндо у манастир нй једног еребрног врста, а онје набавно приелонике, те је вулжен врет од 30 дув. дес. ІІ НоЕлонно га личног Г. Mојсију, но господ. Мојсије није грет однео, већ га оетавио манастиру. Тако исто оставио је и здатоткани петрахиб један

који је донео из Русије и који вреди више од 15 цесарсви дуката. Још је оставио лоста књига, мапа, санва п намештаја. Подигао је аренду механску од 12 на 75 дуката цесарски. Поправно куће манастирске и ваправио воденицу. Оно јеванђеље повудио је говорнику па отвуи и говорник је то за неку масу дупио. Но после неког времена повраде пеки покрштењак манастир и украде и оно јеванһеве, подепа га и корице пзломи. І'оворник је казао г. Мојсију, да то јеванђе.яе прода и ново куши у Русији. Оп је јеванђеяе продао и иаре дао гос. митрополиту за ново које Һе се набанити у Русцји. Овоме се аичво ои год г, митрополита уверио. Чатајуһи у новинаха којекакве нзмишыотине и нещравде о томе, говорния се свему томе чудио, вао што се и сада чуди неким посланицима, поји говоре ошо што не постоји, бияо из пеобавештеша нли иваче.

Може аи се замислити, да је г. Мојсије, гоји је улагао толиво труда за манастир, пшао на то, да се обогати, па да је зато и оних 6 дуката цесарски од јеваньека за себе задржао. Г. Мојсије вије нивакав среброљубад; говорнив га од детињства познаје, а и пепријатељи његови знају, да он пије среи́ролубац. - Да је такав, он би продавао сродства и парохије, вао што је чинио владика који je пре ниега био у Шалцу.

Нева говори воји шта хоһе, г. Мојсије је оставио лобру успомену у народу где је био.

Није истина да је г. Нестор бавио се ополико време у манастиру. Он впје пї пет пута воћно $y$ манастиру, већ код својих иријатеља у Враћетниди и код аругих пријатеяа. Он је шатто ва г. Нес-

тора, само да би се ствар окончала, но зато нема правде.

Према свему авом скушштина треба да пређе на двевии ред.

Gпуипиниа одлчууе, да се ирево ове интернелације иређе па дневни ред.

Предс. заказа, да је сутра на дневном реду "буиет" аа 1876. рач. год.

Cepmeras y 1 caxat no по,де.
преясеапак,
Cexperap
Д. В. Јовановиц.

## Стөван Д. Поповиһ

аНУНОмобенН НОДШСНИЦІ:
 Секудић, ІІ. Ђуричговић, Војии Радудовић.

## CACTAMAF LVII.

## 23. Деиембра 1875. годиие.

## armacesaba

ДимитријеЈовановић.

> cebtetap

## Ил. Cтојановнц.

Присутни свн знннетри.
Саставак отворен у 9 сати пре подне.

$$
\text { Бр. } 863 .
$$

Секр. У. Кнеженй чита протовол 50, састанва од 15. Децемб. ов. год.

Сбушштина уеваја овај иротовол.
Бр. 864.
Секр. Н. Крупежевић чита ирот. 51. састанка од 16. Дец. ов. год.

Пошто се учињене приметбе о, етране Paкe
 усвојен.

## Ep. 865

Mилосав Вежеови, подпосп нанисмено питане управвепо на преседвиштво, зашто еу Илија Јовановић, Сама Милотевй, Авсенгије Ковачевиһ и Милош Гаишвя отишли вућама, а свупштива им отсуство пије одобршла, запто се седннце таго додваи отварају, кад је скуиштина решнла, да се једвом у $S$ сати отварају.

Преседнив одговара, да су Јоваповиһ и Мпияопевиһ отимии абон болести својих укуһана й да о томе постоје вихове молбе, а Ковачевић и Гащшић отишли су зпто, што еу пзјавили да на сваки вачив желе божнћни празни код сиојих куһа да ироведу, Ковачевиһ парочито с тога іाто му јо дете болесно. Односно седница иресединк рече, да увоАико пре почнемо, у толико се пре пустимо, а у колико доцније дођемо у толпко се додицје й пустимо.

Арагутин Ризий, обраћа пажњу иреседвиштва на то, да гдеда коме даје отсустиа, те да не вастуии време да неможемо вбог дозодног броја радити. Ои вели, сви смо ради да пронедемо праянит tod crojax hyha, mo ocry onora cehajuo ce da je Gam од оних посдапнва војј су сада вуһама отишан, наатдо тлас да се посланицима којп не долазе у
 ннтатt тду својим пуһама да uразвия ироводе, вао да ми висмо Срби й да немаримо ироводити овај

иразник год спојих кућа. Свага иринатна радва презрена је ирена општој кориети.

Преседник вели, да су Јовановиһ и Мидошевй навели нотребе да су им болесни код кубе и Ковачевиһ да му је дете болесно, али у правој етвари незна како је.

Наија Мојиһ тврди, да је се Ковачевићу доиста дете од праста разбодело и да је вою тога морао отићи.

Бр. 866.
Председник јавьа да је ва дзевном реду претрес буџета во ношто г. мишистар просвете жели да се узме у претрес предлог sакона о испитима наставника средњих шкода; војп је предлог и одбор прегледао, то пита свушштину је ли вобна да тај предлог узме у претрес.

Јевр. Марковив. Мисли да би требало бупет оставити после празника да се иретреса, једно за то што мањина одборсва са извештајем вије готова, а друго што је жеван да се буџет штампа, те да се свакол посланпқу по један комад преда; да зна како he да резонира.

Председ. министаретва мин. ун. дела вели, да оп врао добро бнао оно учинити што г. Марковић иредлаже, али да то за сад није могуһе учпнити, јер није вајде штампати само нзвештај бев бупета; а буиет штампати тегоба је и пе може бнти таво чришко готов, јер је опширан.

Јевр. Марковпһ каже, да ноже бар нввештај одбора манине ін веһпне штамшан бити.

Предс. мин, вели, није вајле штампвти само извештаје одборске без буцета ; зато неза се увме сад бунет у иретрес.

Мидутин Гарашанин. Као чдан одоора мањнне наже да је бушет предат одбору манине, пошто је извештај одборсве већшне готов бно, и као што је одборева мавина чекала, то је иста дужност већине одборене да учнни. Он као известиод одбореке мањине може п устмено да да одовор, по вели, да за овакав озбиван рад треба павештај писмени који онет да се састави треба времена.

Председ. мин. одговара г. Тарашанину да је бушет већ од неколико дана гогов, и да је одборска мањина нмала времена да извештај напрани, но није хтела и с тим само ствар одуговлачи. Даяе веліा да је скушштина 4 нес. провела у своме раду іл ако жели још два гри месеца да седи она може то допустити, уираво моли скушнтипу да се данас предузме бупет и да се ствар не одугоначи, а манина нева износп своје примедое, пошто своје мнење није одбору ни владі поднела і сад влада о томе нишга незна.

Iарашанин остаје при своме говору, одбија то да је мањнна хтеда са својим мишњењем владу и сяупштину да изпенади, но вели да је хтела да псцрии подиуву садржпну бущета.

Младев Жујевнћ пели да нема места тражбини овој да се буцет одлоди, пошто је било довољво времени ва ону господу одбореке манине да извештај шаправе, а нема места ни оној молби председ. зин. веһ ла је то дужност свупштинска да учини да ee uва crbap не оддожा.
M. Fapatamtr मелй да је манина донела своје одвојено щневе н оща гя ноже иред свуштином уетвено учинити, али да оабиввост самон наmег

рала аахтева да се иретрес одложи по иразиику, јер и то је добитак што се о једној ствари више мнсаи и птудира тим he се она подпупије решити.

Панта Јовановић. Одбщја од одборске већине да је иред њом само бно буџет, и да је због тога веһнна пмала времена изиептај да направи, а манина не, он вели дз је цео одбор двадесет дана буиет претресао, и кад је могла већина са иввештајем бити готова, могла је и манина, а што није учиниа то кривщца није до већине.

Милован Спаспћ представва каго бива иретрес буџета у одбору, да се свака позиција прихода и расхода ирегдеда и да свави члан бележи ако каковс прияедбе пма, по свршеном иретресу нвјаввује се мишьеве одборске већине а тако п манине и то одма у одбору, те се доцвије на иретрес укупво скуиштини подносв. Прена овоме тражене јо г. Гарашанина неуместно, да се претрес одожи, но скупштина треба то сад одиа да иредузме.
II. Ђурияzопи. Тражи да се одожи иретрес да й манина одб́орека ноднесе пзвештај, јер скупштина несме одога да ради, као што кметови раде, но нужда је све да извиди.
M. Мидванови. Као ядан заниве одборске протпван је да се буџет сад одма иретреса но тражи да се одожи, док се одвојена миплења ваиисмено не ноднесу, јер вели то захтова интерес деле зем.ве.

Уp. Кпеленић говорі у одом негом слнелу као if M. Миловановif ла се иретрес одложи.

Јован Раичић рече, кал га нисмо претресли за ово четири меседа онда доиста шије нуждно да се сад $y$ очи Вожиһа решана.

Јечр. Марговић довазује, да одборека мањина није могда свој иввештај да направи што је бупет био у рукама одборске већине и да је опет његово мишлење да се буџет штампа по овако штампан на расматрање преда.
д. Балаицки вели, једнако се спомињу интересн народни п државни, а никако не спомиње интересе правде. Оп зна да је бучет од неколико дана већ готов, и да је мањина могла нзвештај да напише, но она пије хтела. Још од јуче говори се да Һе бупет доһи иред скушштину на претрес, па су госнода манине одборске могда шаписати извештај ма волики бно. Ово вели ништа друго не значи, но да седимо ово два дана да не радимо.

Рака Букић примећаьа против оних који траже да се буџет сад не претреса, он вели, за што нису sа раније приметиаи да се бущет штамна, но сад кад је на иретресу изашио. Зато предлаже да се прежо свију тражбнна пређе на дневни ред.

Јован Бошковић. Тражи да се предувме претрес будета не обзируһи се на то, што мањнна тражи да се одложи, што она са својщ извештајем није готова, он вели, да може мањина, и сада ири свакој позицији своје мпшлење нсказати, што пая тај извештај пцје готов, ту нема кривице до већине одборске, јер је будет до јуче у одбору на расноложењу бшо, као што га ІІ сам говорния могао добити.

'В. Торониһ. Протвван је да се бущет сад иретреса, јер ако се он иредувже, то һеду остали предмети остати не решеви.

Мин. иредседник вели, пе стоји оно што Ђоровй каже, ако се буиет $y$ иретрес уаме да heay остали предяети остатн перешеви. И но томе влада ама ираво по уставу да тражи, да се бущет вајпре реши, у осталом није обвезно за јеаву скушштицу да она реши све и сва. Ааве иредстаныа каво иде иретрес буџета у одбору, й да је манина одборева могда до сада са нзвештајем roтова бити, на нцје хтеда. Најзад рече, дужност је иредседнива парод. скупитине да се држи дневног реда, воји веһ од два дана стоји.
М. Гарапапии важе, дека ниво не зисли, да jе ирави интерес, ако сяуиштина на брзу руку буде решавала. Боже сачувај, то је погрешка, и ои зна, да Һе се и ово-тодишња скупштниа тајати за по која решења која их је на Фришку руку донела. Прави је интерес тек онда, вад буде о свакој ствари зрело и разборито размишжавала, па ма п внше времена издангубила. И за то је да се ова ствар пттампа II за данас одложи.

Мин. правде каже, да је он мислно да се дянас иретреса иредлог закона о исптима за настапине средњнх швода, па пошто је ставвев данас на дневном реду иретрес буиета, то вели, да је неупутво да се сад одлаже. Што се тиче штамтања, он пели да је то добро мншлене, алин пошто није можно ва сал, јер би прошдо мшого нремена, оп вели да се оетане ири староме обичају, і да се пређе на претрес буџета поднененог.

Председния ставља на гласање. Ко је зато да се буиет сад одма претреса тај пека седи, а воје иротнан нева устане. Вишаня седи. Дакле свупштивско је решене: „да се бупет сал ома претреса. "

Пзвестидад Мијајло Радовановиһ чита изветітај одбора финанцневот гојп тааси овако :

## Пародној Скуптитин!

Олорр финансијсви свршивши прегаед бунета ирирода и расхода лржавних за рачунску 1876. год., част има поднети свој иввештај о томе народној скупштини.

## I. 0 прнходима.

Целожушни ирнход држанни за 1876. рячупсяу годвну износп но иредрачуну $36,336.000$ гр. нор.

Одбор је пспитао све нозиције прихода, п оснाвајући се на податцима некодико ирошлих годана, воје је пмао пред собом о приходими, вао што су се она у самој ствари по завдученим рачунима поназали, има да учини од своје стране сдедеће ириэетбе:
1., Код позпцвје „грађански данак."

У предлогу ставжепо је да ће бити из овог нзвора прихода $20,750,000$ и толиво је узето на основу рачуна о нашаяћеном пореву за аруго поагође 1575. рач, године.

Овај државни приход па године у годшцу правидно расте, тако је ушло од пстог у аржавву васу:

$$
\begin{array}{ll}
\text { тодиis } & \text { иор, гrami. } \\
1872 . & 18,463.284 . \\
1873 . & 18,803.124 . \\
1874 . & 19,117.820 .
\end{array}
$$

Hомто је у прошлој годнни взвршен нов попис дудетва и поресвих тлава у вемьи нашој, то је усвед тога знатно приноввен број пореских гдава, који ириновак само у 9 овруга у којима је данак всһ повупвеп бно, вал је буџет свлапан, износио је у аругом полгођу 1875 . год. ово 10.000 глава.

Према овом прираштају поресвих таава од последњег пописа, и према обичноя тодишнем приращтају, воји се ван тога, очевује за 1876. рачунску годину г. министар предрачунао је за 1876 . год. приход од граһаиског данва у $20,750.000$ гр. пор.

Но одбор знајуһп, како су последњим пописом увршисне у иорез многе гавве, које he се ирема завову, од плаһана пореза ослободити морати, падази, да на ово име треба одбити од иредрачушеве цифре 750.000 rp . нор. и таго приход од грађавског данка, но одени одоора, треба свести ша $20,000.000$.
2. Код позиције "бећарски данаж."

Овај ириход одбор је сманио са 23.000 грона порески ; а то с тога, што се у шрошлим годинама неможе о њему да нађе иравияних промена, те да се може са вероватношьу средьа мера шронаћї; тај приход час расте час оиада, и по томе своди се овај ириход на цешру од 66.000 гр. нор.
3. Код позиције, харач од скитајуких се ицтана.*

И овај приход одбор је смавно са 2.700 гр. поресви што се скитајуһих се цигапи све више настанују и таво у пореске главе долазе, шо чему овај приход одб́ор сводй на 10.000 гр. нор.
4. Код нозиције „бумручика са узгредним такспма.*

Одбор је овде узео средву цитру дејствителних зирихода за носледще три године, која износи $\overline{5,241 . \overline{50}}$ грона поресвих, па је имајуьи на уму малавсалост трговине, која се усдед новчане кризе у свету опажа, мишлева да се овај прпход у предрачун стави са $5,000.000$ гр. пор.
5. „Трошарина."

Из истих обзира одбор налази, да и овај ириход треба свести од предложене суме у $1,050.000$ на милшон.
6. „Каниеларщјски ириходи."

Пошто ће проширењем деловруга општ. ваасти нешто од ових щризода одпасти, одбор налази да дишру овог прилода од иредложени 410.000 гр. пор. треба свести на 400.000 .
7. „Казнк."

Нз разлога код предходеһе шозицаје наведепи, одбор налаяи да и диғру овога ирихода трсба свести од 180.000 гр. на 170.000 rp . пор.

У остадим позицијама одбор фннансијски сматра, да су предложени приходи са довожно вероватшости срачунати и мисли, да he се у течају 1876. рач. год. остварити.

Но мнењу давле одбора финапсијског, буџет прихода државнвх предложен за 1876. рачунску годиву, трсба смањити са $1,045.700$ гр. пор. и тако деловуина сума ирахода по мнењу одбора, треба да буде иредставьена дифрож од $35,290.300$ гроша поресви.

## II 0 раеходима

За приходима, одбор је приетушио прегдеду буиета расхода, упореһујуһи преддожене ва 1876.

рачунску годину расходе, повицију по нозицију са расходима одобреннм буцетом за 1874. рач. тод. и тако:

## 1. Omuхия расходи.

1. Код позиције „жародна спушштина" станвено је ва 1876. рачунску годияу свега 200.000 гроша норески; дакле више 40.000 rp . нор. щто одбор усваја.
2. Код позицшје „држсаяну савет" воја износи по предлогу 417.560 грона поресьи, одбор је шаmao, גа се може смањнти 14.960 rp . вор. што се близке види пз извештаја под \% ириложеног на засебни будет аржавног савета.
3. Поред позације у 45.000 гроша поресви ва нензнонирање чановиива, воја је постојала и досад, преддожена је за 1876. годину још једна сума у 101.632 гр. нор. на ирединђено пензиониране ; но одбор је учинио ириметбу да се ова сума изостави и влада је на то иристала.
4. Код позпције „шензије « шздржсавана" одбор је нонскао од владе објаннења о ириновженом нод бр. 73 пензионера у Београлу дицу, а на име Мијајлу Бараовду ; на је вишнноз гаасова нашао, да именовано лице по закону нема цравя на пепзију и но томе да треба ияорисати ову позицију са 10.530 троша и 22 паре пореске. Нз нстог уарожа вишина одборска јо мишлења, да се изостави и под IV. став.ьена цифра, на іме не издате пензије дстоме Аиду ва време од 5. Јува 1868. до 1. Нов, 1875. год. у $77.106 \mathrm{rp}$. в 36 пара пор.

O овоме, што је имао одбор по закдучешу свупштнвсвом да извиди, јесу ди п у коливо пре-

корачени вреднті буцета за 1874. годниу на пензионыране чиновника й на аванзовапе чнновннка по класама и периодичво повишеве пдате црофесора и тедеграфиста, поднео је одбор раније свој извештај, нао што је познато и та he ce ствар о, војено и распранити.

Вуиет Аркввнег Савета
Предяожен је у 417.560 гроша норески мање дакле са 9,600 гр. нор. вего што је бко у 1874. рач. год.

Одбор је нашао да треба увинути сасвим додатке преседанку у 6.000 rp . пор. п нодщреседниву у 3.000 гр. пор. што се ова знања сматрају внше за почасна

Даље одбор мнсли, да се може смањиті шозиција на саузитеље са 1.960 гр. пор. а тако нсто п позмщија на огрев и канцеларијске трошкове са 4.000 гр. пор.

На нослетву одбор усваја предлог владин, шо коме се ввање I. секретара у државном савету са паатом у 14.400 rp . пор. вад се упразни веһе више попушаватн.

Вудет Министаретви Правде.
Предложен је у цифри од $3,655.376$ гроша порески, а ирема буиету од 1874. год, већи у 61.366 тр. Hop.

Од повитица воје су предожене, одбор је усвојно :

1. На унаиреһеше 21. члаиа ириостепевих суАона, који су у 1874. н 1875, rод. веһе हдасе добвай 25.200 гр. цор.
2. На плату управите.ьа казњеног завода у Пожаревцу због унапређења у већу класу 1.200 гр. порески.
3. На издржавање свију апсевика 20.000 rp . шор. што се пскуством показало, да је досадања сума недовожна.

На против одбор није мишлења да се уваже ове повишице :

1. На 8 нових чунара, београдсвог казњеног завода 11.520 гр. пор., што налазп да һе садани број довољан бити, аво се добар расноред у погледу рада осуђеника учини.
2. На служите.ье целе иравосудне струге 5.046 тр. пор.
3. На практнканте целе струке 5.000 гроша норески.

Одбор мисли да се може упростити деловодство, па мањи број, а боде плаћених практиканата држати.

Остале позиције овог буиета, које су већим дедом равне буиету за 1874. год., а неке су и мање, одбор усваја.

Вуиет Министаретва Просвете и Црквоних Асаа.
Износи шо предлогу циФру од 4,369.147 гроша нор. и већи је од буиета за 1874. год. у 161.529 гр. нор., у чему се састоје ове повишице види се из писла миниетровог од 11. Октобра ове године火е 5748 , војим је бупет овог министаретва сироведен и објашнен.

За све ове повишице, као и за све остале позиције овог буџета, воје су веһином равне бупету од 1874. тодине, а нешто и эаше, одбор је миाі-

лења, да се уваже, осия једве на плату пмантиканата у 3.000 гр. нор.

Овде има одбор да иримети, пако је сад једно место епископа празно й како одбор налази, да ои се то место могдо укинути и с тога предлаже, да народна скушштина у том счислу швјави влади своју жељу, на што је и г. мии. иристао.

## Вуиет Миниетаретва Нноетраних дела.

Предможен је у цичри од $1,082.596$ гр. пор. а спрам бушета 1874. године веһи у 37.704 гроша поресви. Од предложених повишица одбор је усвојно ове:

1. На пжату правтиваната више 648 гроша пореских, једно што се за тавове морају узимати Аица, која знају више језшва, а друго што у овој струци немају ирнаика аа ушащређење.
2. На пиљање новаца и званичних пакета $у$ Цариграду, Беч, Букурешт и друга места више 1800 гр. норесвих што се од сад по новом поштанском уговору зак.бученом у Берну, морају сви накети плаћати.
3. На кирију вуһе вастушнива у Букурешту, више 840 rp , нор. што се за досадашњу цену није могда наћи друга кућа, пошто је она, у којој је досад било смештено застушништво одқазана.
4. На нащцеларщјске троткове за sастуиннштво Србије у Румунији више 800 гр. пор. мто се нскуствоу довазало, да је досадашња сума недовоकна, а да би опај вншан наннађен бпо е друге егране са толивом нстом сумом умањена је пояипија вод нстог, заступнитва на депеше и трошвове rурара.
5. На плату саужитеьа кащцеларије заступништва у Бечу 2.016 гр. пор. који је потребан, а није био досад у бумету.
6. На канцеларијске, поштансве и теаеграфске трошвове нетог ластушнштва, 3.000 rp . нор. щто се искуством повазало, да је досадана сума на ово недовобна. На против, одбор није мишаења да се уваже цредложеде повишице ове:
7. Секретар за турски језик шредложени додата⿱ к плати у 2.400 гр. нор.
8. На плату служитена 2.000 гр. нор.
9. Код заступништва Србщје у Бечу, на кирцје кyhe 11.200 гр. нор.
10. Ceкретару заступииитва у Сро́ије у Букурешту повишице додатка в плати у 1.800 гроша норески.

Оенм тога одо́ор налазя, да се вод овог министаретва могу укинути ове ноащцје, ноје су досал постојале, а ва нме:

1. Додатак к плати шачалниву у 2.400 гроша порестir.
2. Додатак к шлати секретару за страшу порешподенцију у 2.400 гр. пор.
3. Додатав вастуиниқу у Цариграду на саужите末е да се смаши са 5.000 гр. нор.

Сада пма у министаретву нностряних дела 4 севретара, осим једвог сежретара за етрану воресподенцију и једнот аа турсви језиs й 4 тисара. Одоор налаай да се послови могу вршиті ї са 8 сежретара и 3 писаря, на с тога предалже : да се једво место секретара и једво место писара кад се ушразне више не попуњавају в у том смисау да

се иримето́a на дотнчном месту у буцету овог министаретва.

На нослетву одбор налази, да се вредит „на вашредне трошкове и достојпије застушање државних интереса* који вод овог миниетаретва постојп може смашити са 100.000 rp . нор.

## Бучет Мннистаретва Унутрашних деаа.

Изпоси по предлогу 6,957.116 гр. нор., а виие оА бучета рачунску годину 1874, у 157.608 троша поресви.

Од иредожених повишица ирено бущета за 1874. г. одо́ор је усвојио ове :

1. На шаату началника оделења нолицијског 2.400 rp . пор.

2, На плату началника оделеша санитетског 2.400 гр. пор.
3. На плату секретара I. власе 3.600 гроша порески.
4. На плату хемичара IV. ваасе 600 гроша норески.
5. На једнот помоһника рачуноводства, који је место једног нисара поставьен 600 гроша нореских.

Деоба на власе овог помоһника да одшадне.
6. На паету писара вите 1.800 rp . пор.
7. На плату окружних началника и управитељу вар. Београда 12.600 гр. нор.
8. На шате помоћника начелништва оврузних и чланова ушраве вароши Београда 9.600 гр. норески.
9. На паате сеєретара начаастиа опружних й управе вароши Веограда 3.600 гр. нор.
10. На плате среских пиеара 17.400 гроша поресви.

Све ове повишице у тачкама од $1-10$ нзложене, произишле су отула, што су дотични чиновници у 1874, год. и 1875 . год. унапређени у веће हласе.
11. На побожшање стања три ностилиона који ноодавна сауже 2400 rp . нор., што је ово тешка одговорна и опасна дужност.
12. На плате окружних фнапуса, који су у 1874. год. унапређени у веће класе, одобрава се новщщца у 7800 гр. пор. а остатав до 15.000 гр. износећи 7200 гр. нор. предложен због намерног побољшања Физикуса окружних неодобрава се, на што је іІ г, министар пристао, ін по томе подела на класе да остане, као што је у бущету за 1874. rодину.
13. Код паслова "Минералне воде" увеһан издатак са 8780 из узрока у објапнену министровом наведених нод бр. 8.

Одбор је мишьења да се ово ували.
14. На државне питомқе, који уче на страни лекарске науке н поштанеку администраңију 68.400 rp. nop.

Ова сума није у ствари пова, већ је само иренета из бупету министарства просвете ва 1874. год. у бушет министарства уи. деда.
15. На вуһевне кирвје, огрев п канцеларијсве трошвове свелских латова, због скупоће 500 гр. пор.
16. На куповиву јечма пи сена ва поштансве воње ставженй вншав у 37.000 rp . пор.
17. На ков и лєчење поштавсвих коња вшшак у 7000 rp. пор.

Ове две позиције под 15 и 16 треба да се одобре с тога што се повазало искуетном, да дојакошње суме нису довољве.
18. На подизање и регудисање парвова чри минералним водама 7000 rp . нор.

Ова познција у цичри од 10.000 гр. нор. бпла је досад у буиету мин. грађевина, а сад је смањена пренешена у буиет мин. ун. дела.
19. На уетановлеве хемијског лабораторијума при овоме министарству за испитивање и авализираве отровних части и трагова отрова наи јбијства за судске расправе у вривичним делима стављено је 10.000 rр. пор.

Напротив одбор је мишьења, да се не уваже иредложене повншщце у овом бурету и то ове:

1. На плату једног секретара I. власе мин. у 2400 гр. нор.
2. На наату једног рачуновође I. вл. мин. у 2400 гр. пор.
3. На плату практнканата 16.000 гр. нор.

Са овим се сагласио и г. зинистар.
Код позицаје на трупу жандармсгу одо́өр је учинио иримедбу г. министру, да треба број жандарму, вао веливи, смавнти, на што је г. министар одговорно, да се може сума, воја се досад па жандармеву трупу нздавала у 882.248 гр. Hор. смањити са 100.000 гр. пор. и према томе број жандарма умадити; а што се тиче официра, да не их зтодном прилшком преместити у редовну војску.

Ca овим је саг насан одбор и таво he у рачунекој години 1876. нздатак на жандармсву трупу бнти маши у 100.000 гр. пор.

Сад постоје при менистаретву уш. дела два гомисара, један ноштански а други телеграшожн.

Одбор је мишвена и г. министар се са овим сагдасио, да се један може укинути, кад се несто упразни и по томе предлаже, да се на дотичном месту стави иримедаи у овом смисду.

ІІ ири уређену и ааконодавству које сад постојп, одоор мисли, да су сувишии помоћвици код огр. начелетна, на да их треба укинути, и г. министар није се томе покавао протинан.

По томе одоор иредала, да се на дотнчном месту у бушету ставн примедба; вад се воје место вачелвнка шаи помоһнива упразне, ла се не попуњава, но да остане само јелно лице, начедниь нли помоһшик.

Предложену деобу на класе звања директора If левара дома за суманите, одбор не усваја, с тога, што се том деобом ствара могућност за веће издатве.

Остаде позпије овог буцета, које су равне бунета од 1874. год. одбор прсдладе да се усвоје.

Byиeт Министаретra Фиианенје.
Предложено је у $2,334.684$ гр. пор. више данле од бушета за рачувсву 1874. год. у 159.093 гр. rop.

Од предожених новншнца прено буџета за 1874. рачун. год. одбор је усвојно ове :

1. На повниццу наате два секретара у оделењу админнстративном, којі су у власе унапређени 2400 гр. нор.
2. На повишнцу додатка главном казначеју из узрова наведених у објашневу буџета г. миниетра Фнинсцје 1200 гр. пор.
3. На повншицу плате једног рачунонспитача д једног севретара у оделењу гдавног казначејстна, нојй су класе добнаи по 600 гр. пор. свега 1200 гр. пор.
4. На повишицу плате једног рачуновспитача у оделену епономном, који је пв IV класе поставकен y 111. macy 1200 гр. пор.
5. На повишшцу додатка за забројаване на два навначеја уираве фондова из узрока наведених у објаинењу министра яннансије по 300 , свега 600 rp. пор.
6. На новншнцу плате јелнога казначеја, који је ия III, каасе дошао у II. класу пстог звања 1200 гр. пор.
7. На псплату једног књиговође III. вдасе у војој нема ни једно Аице, мане 7800 гр. нор.
8. На шсплату једног књиговоһе IV. класе у нојоі сада опет 1 лице има внше 6600 rp . нор.
9. На повишнцу плате једног контролора III. katace bume sбor हatace 600 гр, нор.
10. На пиагу micapa IV. ваасе вище 3000 rp . Hopec.
11. Ha плату писара V. власе више 2400 гр. "оресви.

ІІ таво нод ов. наддежатевства (уираве оондова) вад се сви ови усвојени мањци одбију од по-

вишица, онда је од будета за 1874. год. дејствитеыно више само 600 rp . нор.
12. Код управе мајданнева на повишицу плате управитежа због класе више 1200 гр. пор.
13. Код опр. казначсја I. класе, где има једно лице више абог унаиређења више 7800 гр. и.
14. На плату ових казначеја II. класе мане 7200 гр. п. за то, ттто је једно лице мање.
15. На плату казначеја III, класе због унапређења извесних аица више 13.200 pp . пор.
16. На исплату казначеја V. класе у којој су три лшца мање, онет нање 10.800 гр. нор.

И тако по одо́тку ових сума што су мање стављене од оних сума што су стављене вище, има вод окр. казначеја дејствите.вно више свега 3000 гр. п.
17. На пдату руковате末а овр. штедионица I. класе, има више 7200 гр. нор. што је сад једво Анце у тој класи вшше.
18. На плату рудоватева III. вдасе има чање 19.800 гр. пор. ̈то сад у тој пдаси нема ни једно аице.
19. На плату руковатежа $V$. ваасе има више 10.800 гр. пор. што су два аица у овој нижој ндаси више.

И тако кад се сума више ставьене паате на рувоватежа окр. штедионица одбије од суме, поја је мане станвена, онда цела сума плате овнх рувоватева за 1876. год. извоси од 1874. год. маше 1800 гр. нор.
20. Код 孔умрука уважаша се подела зваша ђумрукпије бсоградског на нласе, јер ово звање, ноје је имало до сад једну плату од 900 талира ноди-

шне поделено је на три власе, поје иду на ниже 0, ове плате, а то је за то да би иа ово ввање могди доһи и млаци вуди, који су способпи а војима се у интересу касе не мора дати тако велива паата fao 10 сад.
21. На паату ђумрутџцја I. власе у којој има једпо лиңе више због унапређева више 7200 rp . п.
22. Нсто тако и на плату фумругнија II, класе, тде зоо унанређена такође има једно лице вите, станьено је више 6000 rp .
23. И на плату bумругџија ІІ. класе има више 4800 гр. пор. јер й у овој класп има јелно анце више абог унапређења.
24. Fаво й $y$ IV. власи због авансовања има Ава дица вшше, тако је и на плату ових фумрутдпјја више 8400 rp . пор.
25. Напротив на плату Ђумругпија V, власе у којој су два лица мање, и ставьено је мање 7200 rp. nop.
26. Нсто таго је зање 9000 гр, нор. на ндату 1,умругџша VI. класе, пошто у овој ваасн има три лица мање.

И таво вад се ове маве ставдене суме одо́пју од оних, које су стављсне више, онда је ша паату Ђуцругиіја свега вище 10.200 гр. нор.
27. На пдату прегледача робе II. класе сада је мане 4.800 тр. нор. што је једно диде у авој класи маве.
28. Ha Haty uрегледача IV. каасе има нише 9.000 тр. нор. што су у истој влаеп 3 днца више 86ог унапређева.
trorolioail aAR. ciym.
72
29. На плату прегасдача V. ваасе има маше 4.800 гр. пор. Што еу два аица у овој пижој класи мане, -

И тако, кад се вине ставьена сума одо́ије од сума поје су мање ставьене, онда је на паату ирегледача за 1876. г. маве него што је у 1874. год. бнло 600 гр. нор.
30. На плату магационера I. класе у којој због унапрефења има 2 лщца више и додато је више 9.600 rp . нор.
31. И ва паату жагационера III. класе додато је внше 10.800 rp . пор. поито у овој власи има сада 3 лица вбо у напрецеша.
32. А на плату истих магащионера IV. власе ставвепо је мане 12.000 гр. пор. пошто су у овој нласи 4 лица мање.
33. Пето тако і на плату कнхову V Baace $y$ војој је тавоһе једно дице мане, ставвепо је мане 2.400 гр. нор.

І тако вад се ове суме, које су ва плату магацнонера мање ставьене, одбију од неких сума воје су ставьене више, онда је ва плату магационера за 1876 . г. ставлено од 1874. г. дејствителво впше 6.000 rp , пор.
34. На плату и остале трошкове вемқодедскощумарске шкоде одобрено је буиетом за 1874. год. свега 207.608 гр. нор., а у буџету расхода за 1876. f. предложсно је свега 213.581 rp . пор. дакле сада вите 5.978 rp . пор: Но каво је овај витак произа шао отуда, што је у 1875. годиви отворен у истој шноли н трсһи разред, ирема чему треба више иро-

Фесора и другог трошка, то одб́ор сматра да треб́а и овај вншак као уместан одобрдти.

Код развих трошкова под X. уевојено је :
35. Повишица суме на исплату кирије за пуһе у којшла су фннанспјска надлежатедства смештена у 4.424 гроша пореска, а из нобуда шздожених нод број 64. објашњена буиета мивистарства финавсије.
36. На нздржавање шитомаца, који на страни више вауве саушају, усвојена је сума 0. 26.400 гр. пор. пошто ово није нов вредит, него део старог кредита који је у 1874. т. био у буиету министарства иросвете.
37. Пз побуда поје су наведене под 6p. 66. објашнења буџета министра финансије, усвојен је нов кредит, иредложени на одржавана и радиу мајдана каменог угьа у Сењу у 12.000 гр. нор.
38. Hoшто he надзор нал државнны шланинама рудиичкм п вдисурским, од сада у место министра војенот, водити г. министар финансије, то је усвојен п предит, воји је предложен на то у 21.296 гроша пореских, а овај предит, у осталом и није нов, него је само до сад оно код мишнстра војеног.

На иротив одбор је мпшлења, да се не уваже ови иредлови и повишице :

1. Нредлог да се зваве , надзорнива ђумрука* назове од сада „рлавни нишпевтор посредвих прнхода", ношто под вае нема нигаввих звања ннжих пншпектора, те да ово буде гдавни иншневтор п ношто пте „вадзорния ђумрува ${ }^{\alpha}$ боље одговара стању етвари.
2. Hoдеда у власе звана државног иравобранноца, за то, нго се оним ствара могућност већпх издатака.
3. Ново ставвено зпање -пвтнектор држанних добара па гоје је зпање иредаожена плата у 6.600 гр. пор. јер одбор налази, да се падзор над државним добрияа може вршити, као и до сад ирево друfiix аржавних органа.
4. Hодеда у власе ннигонода гдавноп вазначејства, а за то, пто се ствара могуһност веһих нздатапа.
5. Суму од 1.400 rp . пор. која је ставвена на повниицу нлате саужитеда управе фондова.
6. Суму воја је предложена на име додатва окружним казначејима ва вабројаване у б. 400 гр. нореских.
7. Поделу у власе, помоһнива окружних казначеја, што се тиме ствара могућност већих издатака.
8. Ставлепо једно ввање помоһника казначеја вЕше, које износи 2.400 за то, што сматра да ири начелству јагодинском, за које се тражи, није тако велики посао, да мора вазначеј иматі помоһника.
9. Подела у кдасе газде економије топчидерCEE, аа то, нто се ствара могућност ве申их нздатава.
10. Предложену цовишшц плате шисара евономдје тощчпдерсе у 600 гроша пореских, за то, щто не мора једнано на томе месту један бити и што у фнансијској етруци и иначе може напредонати.
11. Суму, ноја се тражи на повиницу паате црактиканата у 6.000 гроша поресних, пошто одбор

налазн, да се дојакотњня на ово кредитом, војї ол више година ностоји у истој питрп може ва ирај изаазнти.
12. Вице ставзену суму код позиције на нотпомагање аемжоделства и рударетва, ия ноје би се наяаао једап шшшиевтор у 6.600 rp . нор. аа то што се смлтра да је увођеве овот лишиевтора венотребпо, и поред тостојећег рударсвог переонала.
13. Кредат на набанву нових метарсвих мера у 40.000 гроша пореских с тога, што је ступане у живот закова о новим зерама вакхучвом ове скуиштине, одложено за државве иаасти до 1878. рач. годние.

Код уораве подринских рудннка у Крупну, иредложена је онолива иста цияра рисхода, волико је одоб́рено у рачушској 1874. годнни ін тано одбор онде шије ндао за сад ништа приметити, него је учннио особени иредлог да стручна вомиспја стане овога завода прегдеда, према чему ће се по-
 на и о трошковна решити.

## Бушет Миннстаретиа Војеног

Предиожен је у оној истој циゅри, ноја је биля одобрена бушетом за рачушеву 1874. год- ; а то је: $10,346.896 \mathrm{rp}$. иор.

Но у појединим партщјама као: шаате, ране, ганцеларијсви трошвови и војне боанщце, учињеве су пзмене у толико, што је на оие потребе стављена веһа сума, toja се шначе из других сума морала подмирнваті ; а опет лод партија: одела, пжинерскнх трупа и особених трошкова, стављево је толиво мане, у поаико је ва ове ирве потребе више станьено;

али пако је г. министар војни, буџетом аа рач. 1874. год. овлашһеп да опакпе намеве у издацима може чинити, то оабор сврх овога постуива нема шишта сада да иримети.

Да.ье, одо́ор драи, да треб́а из ових бущета носставити ову примелоу која гласи:

Овданһује се министар војни да из вредата појединих партија, може нодмиривати оне иартије у војима он му се кредит пре свршетва рач. годнне нсцрнсо н недовован новазао, ношто налази да овако ваређење нема цеви.

Одбор налази такође, да шије цеви сходно пто су у овом буиету етавжени тако многи разнородни издаци, па с тога иредлаже, да се аавључи, да яинистар војни, у буфету пе грушира ујсдно више разнородни издатака, него да се ово ради лакшег прегдеда и коптрояисана, по могућетву за себ́ означава, и да форяу буцета удешава, према постојеһем устројству војске. На ово је пристао т. министар.

IIIто се тиче појединих иредложених нозиција у овох бущету воје су веһе ирема опима у будету за 1874. Год., одорр је мњена, да се не уваже и то:

1. Код наслова под B, а позщциа 37. предложена повншца свештенику у Крагујевцу 1800 гр. нореских.
2. Бод нетог наслова, а позвција 41. па једног сауаитеља ири министарству вите 1728 гр, пор.
3. Код нстог наслона бр. 42, иа јелвот ирагара у авадемији више 1728 гр. пор.
4. Бод наслова под Г. познција 14, иредложени нов нздатак на пме додатва окружним, срескнм и

општинсвм лекарима, за вндање и надгледање војвика у 12.540 rp . пор.
5. Код наслова под Д. позиццја 4, нов нздатав на зване писара државне ергеле 3000 гр. нор.
6. Код нстог наслова ор. 5. иредложена повишица паате једном марвеноз лекару у 1800 гр. пор.
7. Oner код нстог паслона а под бр. 6. преддожено још једно место дресир-мајстора, са 4800 гр. пор.
8. Код паслона нод Ж. позиција 2, да се предложепи текст залени овако: „Награде за иаралу разних списа и разних нојених дела, ио одеши стручних комисија п решењу министра војног*; дагде одпадају нздаци из овог кредита ша дпчне додвтке офшцрима й војепнм вваинницима. -

Под управом министарства војног стоји сал _државва ергела", која је у Србији има опо 20 год. установвена. Сад износи годинни трошак на ову ергеду 425.262 rp . нор. Одоор на.азз да се установом државне ергеле не постизана цез: да се у земьи распиоди добар сој кова ; јер и ако се сваке године у тој певи разашиву по земыи пастуви, опет су последице од тога скоро никакве, с тога што шарод наш, вао што је познато, рфаво несује своју стову.

Преха томе одбор част има предложити народној скушштини да ившоди заввучити: да влада одреди једну стручну комисвју, поја Һе стање ергеле пспитати, на посае поднети свој иввештај и мипsене: хо申е ли и даље остати Аржанна ергела, иаи не; іf ако хоће остати, सако he се на ооби начин уредити.

Извептај и мишлене те стручве комисвје подвене влада народној скупштини на копачно защонодавно решене о заводу држадне ергеде.

## 

Овај бупет предожен је у цифри од 2,003.873 гр. II 20 пара пор. а шрена буџету за 1874. год. већи је са 265.493 гр. и 20 и. пор.
y вему се састоје разине памеһу буиета овог миннстарегва, ноји се предаже за 1876. гол. рач. и овог што је одобрен за 1874. paq. год. видй се на писма г. министра грађевиа од 10. Одтобра ове год. PK 1483 , којпм је спровео по објаспио предлог будета за 1876, рач. г.

Од иредложених повишица одбор је усвојио:

1. На плату начелинва II. вдасе, воји је нз III. у II. हласу уиаиређеп у 2400 гр. пор.
2. На једног вишег нияивера I. каасе 8400 гр. нор. но пошто је једно место ннжньера II, класе маше пего у бушету 1874 . год. са 7200 гр. то први вныак пзноеп 1200 тр. 10 p .
3. На диы пова места иижињера I. класе 7200 гр. пор. но понто је једно место нодинаивера II. Race мане, нero у буиету sa 1874. год. са 3000 гр. то је први вишая 4200 rp . пор.
4. На једног новог правтиванта $158 \pm$ гр. пор.
5. На гавңеларијсве трошконе 2812 гр. нор.
6. На 4 грађев. питомца, воји су до сада били у буиету мин. просвете а сад прешли у буиет министаретва грађениа 26.197 гр. нор.

Но одбор вије минвена, да сеували прелдожена повишица ва дпјурне и подвозне трошнове вао
it па додатке чпновнпцима грақевинске етруке, у 10.000 rg . пор. па што је г. министар пристао.

Taко исто одбор је мшшдева, да в вредит на грађевиве и оиравве остане ва ову тодину вао што је и до сад, н но томе да се не одобри предложена повишица овог кредита у 190.000 гр. пор.

Од граһевнна које се намеравају узнона подизати, нева се у овој рачунској тоднін предувду само оне, које се нађу ва вајпужппје, а остаде да се па Аруге године оддоже. Опде је остао министар при свом предлогу.

И поапција , "пжињер ва постројена на води" по мппежну одбора по прнстанву г. миявстра, да се нзоставм, јер не he бити нужно уанати нарочито Аице 32 то, 23.750 rp . нор.

Све остаде позиције абог буџета, воје су паи
 смавене, одб́ор усваја.

На saधpинетку одбор แझа да учнші од ceoje стране овај предлог.

Пошто смо се уверпаи да за носдодве дие године са вредитом буџетския на непзвонирање и увапређене чиновника не само пије влнаква штеАна чивена, него су још и прекорачени, то одбор у цежи штедве, гоја се свагда а нарочпто у садање време иреиоручује, част пма замодиті пародву свупттниу да нзвоав ваввучити ово:

1. С вредитои који је буиетом $3 a \quad 1876$. рач. r. одобрен на пепзнонирање чнповива свију етруга, не h.e ce y овој rодинй ніваква употреба чинити.
2. Taeo псто tle he ce y рачупекој 1876. год. титта иядавати дз вредита бунетсвог на аванзоване

синовника по класама. Но ово ограничеше не односп се на перподияпу повишиу плате проњесора и тедеграєаста, пто је нарочнтни завонои уређено.
3. На звана која се у рачушској 1876. год. упразве, и аа која шије у бушету паређено, да се не he више попунавати кад се упразне, поставфа he ce uзме $у$ у пепзионера она лица, која ои у оиште за службу и за дотично ввање способна биаа.
19. Дец. 1875. год.
y Београду.


фалам, оябора.
Мијанао Редоваповић.
Чланови: Вујо Bacuћ, М. Н. Тервибашић, еа одборскнм мнењем М. Миаонановй, са одвојеним мневем Ј. Марковић, са одвојеим мневем М. Гарашанин, са одвојеним мнењем Адам Богосавлевиһ, са одвојеним мненем Пл. В. Мавсимовиһ.

Предсеаник хтеде да изведе на чисто да се буцет дели на две чести прихода и расхода, но пошто посданици: Боровић, Н. Радовановић, Ризнић, п В. Радуловиһ, тражише да се учнни прозива да л имаде довоьно посланива, то је учињена прозивка а наЂено да шмаде 92 посданива, и због чега се није могдо радити, него је завьучен састанав и заказап tocae troare у три cata.

> Председмих,
А. В. Јовановй.

## Cexperap,

Илија Стојановй.

## Подинсницп:

Војпн Радуловвえ, М. .1. Гаишић, Петар Катић, II. 'Bypaqkorit, Cma Ceryait.

## CACTAMAK LVIII.

23. Аедел6ра 1875. годй
aprackana

## Димитрије Јовановић.

## cenertan

## Ил. Стојановић.

Присуствовала сви министри.
Шочетаи седиие у 3 и по часа по подве.

## Бр. 867.

Да би се вндело да ли имяде довобно посаанива на окупу, те да се рид отночне, иредседпия нареди да се учини провивва, и по ирочитану нађе се да имаде 95 посланика, алп по што су дошли Рава Кувиһ, Душманиһ и Радисав Мшлосаввевиһ, то је са ови нађено да шмаде довожан орој и за то се шрешдо па дневни ред.

Бр. 868.
Председин позна нзвестноща фишаненјског одбора да ирочита булет прихода, а секретари да бележе шта се одобрава.

Пзвестилац Михаия Радовановић чпта:

## , I. Неиоередни даниз.

1. Грађавски данак $20,750.000 \mathrm{rp}$. пор, но тражбшни свупштивсвој."

Ep. 869.
Сежр. Ст. А. Поповић чшта извештај олборскщ, да је деловупии ириход Аржавнй аа 1876. рачунску тодану по прелрачуву у $36,336.000$ гр. нор. Олбор је всиитао све позиције прихода пи оснивавајуһи се на подацима неволиво арошлих тодина воје је пред собох пмао о ириходима, наmао је ове иримедбе :

1．Кол пюзиццје „грађансаи данак＊у предра－ чуну ставжено је пз овог извора ирихода $20,750.000$ гр．норескнх，а толиво је уаето на основу рачуна о
 ске годнне．Овај аржавни ириход ив године у го－ Аипу иравнано расте，и таго је од петот утло у Aржabuy вacy roдtne：

$$
\begin{aligned}
& 1872.18,463.284 \text { гр. нор. } \\
& 1873.18,503.124 \\
& 1874.19 .117 .820
\end{aligned}
$$

По што је пак ноя поши sудетва и шореских гана извршен，то је анатво прнновбеп број порес－ внх गана，који ириновав само у 9 округа од во－ јих је данав повушьен износп око 10.000 глана． Преза овом ирпрштану аореских глава мннистар Финансије иредрачуиао је зя 1876．годину приход 0А трађанеког давка у 20，750．000 гр．пореских．Но о，бор знајуби вако су носледнни ноннсом уврщ－
 од шааћања порезп ослободнти моратн，налази да на ово нае трео́а одо́ити од предрачушене цияре 750.000 fp ．норесвих，и тако ириход од граданског данка по оцени одбора треба свести на 20．000．000 гр．пор．

Панти Jonanobrih Besti，ta ce muje H\＃y oдбору нотпуцо са овом оденом саовно，јер је данак само нз девет опруга повупвен бно．Он ведл，закон овај постоји од 1865．године н тад је бидо ирихода од пореза $15,866.300$ tр．Hopeckих．а у години 1874 ． достигао је цияру 0А $19,117.800$ гр．пор．данле у средну рупу пзлазі $4-5.000$ саава поресвах вишка редовног，не рачунајуби што се попнсом ванредно умножп．

Дакде кад се све одбије птто је неумесно уши－ сано，он онет мисли，да бн могли сада ирема до－ бивеним новим нодацима ову цифру од $20,300.000$ гр．нор．одредити．

Наја Вуковпћ држи，да је одбор врао добро одредио щиФру од 20，000．000 гр．ирема руаво свр－ пеном нопису пореских гдана．Боље је，вели，да што више уђе $y$ васу него мање．
 поднесеног предрачуна о трацанском данку који је за 11．подгође 1875．године новушвен，ирочнта мивистар иввештај ия вога се види，да Һе доиста у рачунекој $187^{1}$／год．у касп држ．лођи $20,416.392$ rp．пор．

Извештај негов гдаси оваво：
„Рачун о ланку грађанскоя за $187 \%$ год．
По приложеном списву данак је ва друго нол－ гође 1875 ．из 14 округа и пола вароши Sеограда поцупен на 239.733 тааве．На против у ирвом пол－ го申у исте године из тих округа по истом списку сакупвен је на 224.962 главе．

Давле ив тих овруга у аругон поагођу више добивено нореских таава 14．871．Даве на остала 3 овруга，вароши Мајданнека и $1 / 2$ вароши Београда у прном полгођу повупкен је данав на 44.769 гиа－ вa，воје the прена ropнем размеру у другом нол－ го申у даті вшшка од 2.959 гавв．И таго he за друто нолгође аа 1875．више бити гада порескнх него у првоя нете године са 17.830 гаана，и коме внику кад се дода оно чисао глава од полгода у 1875 ．у 269.731 ，оцда he ceera у apyrom шолго申у 1875．r． ониі 287．561．Овој цифрї кад се за 1876．рачун－

ску тодину дода што редонно сваке године приpauhyje данак са 4.000, онда се може увети да he за 1876. год. оити гаава норесвих 291.561. ІІто рачунећи иа гавву но 72 гр. нор, износи 20,992.392. Нека би од овог чнсаа отнало још 4.000 гдава, које су нонисном компсвјом неумесно $y$ данак уписане што по 72 rp . и. од гааве рачупећи чшни 288.000 , саедује, да не се у 1876. г. скушинй данка $20,704.392$ гр. пор. иавесно.

А нена би отвало још 4.000 глава, воје бп бнле неумесно ушнсане п но 72 гр. пореских од гааве 288.000 rр. nop., онет остаје $20,416.392 \mathrm{rp}$. нор. И ово су нодитивна дата, рече министар, „иотив дојих се не може ништа pehu.-

Јоца Бошвовдһ пе слазе се са мишлењем одборскпя онако како је паписаво, кад извеспо етоји да је у 1872., 1873. и 1874 . І., лавле сваве године по 4-5000 глава поресвих умножавано, и за то је мишљења, да се ириход дапва са 400.000 гр. нор. умпози иреко мишбена одоорсвог, јер кад нмаяо прихода немамо нужде да иравино дешщцит.

Алекс. Ниьолајевић слаже се са Бошконићем, да се приход даначки увеһа са 400.000 грота, јер је то иапестан ириход, а има других позицца неизвесних, са којих би требало скниути до воју суму. Іротнван је знш.беву одборском.

Никола Круиежевй не налазп, да тма вивве ітгте, ако се успоји иишжење одборско. Аво има ваквог вншка, вat што мннистар कянансије наводі, то Һе, велй, доһй $y$ Eacy.

Паија Стојановй не налази за умесво што је олбор смавно приход овај са 750.000 rp . пор.

пи по пто је овај приход ивнестан, а расходй се према приходу удешавају, то је мшшьења, да до це нозпција од $20,300.000$ гр. нор.

Никола Радовановиһ чуди се, за што је одбор умалио овај шриход, кал се извесшо зна, да he онолико доһя у касу колнво је министар прелложио ; за то је мишьева, да се одобри иредлог министров.

Јев. Марвовиһ паже: Данав не плаћају гдаве, нето треба имати пара да се паати. Код нас је таво удешен спстез наилаһивана данка, да шајимуһпија класа плаћа врдо мало, најснромашшја опет вема нара, те таво средња класа управо мора највнше да нааћа. ... ІІта то значџ, пописати само жењене дуле под порез, и казати ва хартији, има толиво п толико поресвих гдава? Треба видети волико се од свега тога може пашатити. Даве веаи, घмајуһи на уму наше данышње стане, мнева је био, а и сада остаје ири тозе, да се метие мање прихода даначाгог.
У. Кнежевиһ вели: Пма разлога аа што се побија ова цифра. Свагој владп иде у рачун да што веһи ириход поднесе, јер ирема томе удешава и веһи расход. П бапи за то, што су до сад увек ирекорачиване те суме, то је п вечито дефщцит бивао. Један једини раздог политички овде је, да се ова сума увеһа, што ои пред странии светом ивгледало, да вод нас нема дефицита и да је наша дргава у Аоб́ром стању.

Милован Cracuh oдtronapa Jеврему Mapқoвйу, да о подежешу власа при наплаті данва не иде овде у ирилог, но овде је само говор о суми целог грађанског данка. Но ваво је, вели, министар он-

нанспје назао, кадои се по одувело до 8.000 глава нор. збон поняса, опет бн данак изнео до 20,450.000 гр. нор., а лаво може бити да неће ні четвртина од горњег броја гдава отиастн, то је он мишьена, да се иредлог вдадин усвоји, а у осталом има леcta ronopy Aacrcanapa Huводајениһa aa hemo дођu на познцаје воје доиста треба смањити као: ђумрук, арач цигавски.
A. Ризнй потнозаже Мндована Спасйа инеаи: Кад није пред скуиштином ни сто ьуди тражило да се од плаһања пореза ослободе, онда отвуд може бити да he 8.000 гдава пореских отшаств? Дaкле, он је мишвеша, да се приход овај умножи са 400.000 гр. нор.

Благоје Божиһ тражи, да остане но редакцији и тражене г. Ризшиа нема места.

Миаија Миловановй неаи: у одоору је о данку решено још овда кад је данак из тевет округа повупвен бно и ту је нађеено 9.000 гдава више, и заиста баһе иріхода $20,700.000$ гроша, али нема нйшакиа раздога да се повншава од $20,000.000$ гроша норесвix.

Адам Богосаввевић : Ilo mто је у 1874. години оидо црихода од данка на $19,117.820$ гр. пор., а сад је ставвено на $20,000.000$, то је онда довобан вншак од 800.000 fp . І. П ва то је мишљева, да се одобри чо мншьешу одборсвом.

Петар Cтевановиһ велн: Аго је свуда sомисија радвда онаво нао вод њих, онда је одбор ираво дмао пто је оаредно онодику цвөру пишхода даначког, јер помисија је уписала без иванвог реда нога је хтеда.

Председ. министаретва изјандује, да влада при ирављењу бунета увев ирорачуна, коливо Һе бити прихода, да према њему и прави расход, и кад се према повазаним подацвма са свим јасно види да he бити прихода на $20,416.100 \mathrm{rp}$. пор., то онда не вна за шго на свду Бога хоһе нека госнода дефнцит да стварају што ои у данашьня ирниивама ва напу земьу нрло штетно бнло.

Рака Ћукцһ вели, да шщје више ушисано неумесно но до пет хньада гдава норесних, й ако мипнстар одбија 8000 глава; и према томе внди се јаспо, да не бити ирихода $20,400.000$ гр. пор. за то нека се тоаико и усвоји. Јер гад се вод овавовнх нзвесних ирихода одбија, шта Һе бити над дође вод оних несигурних ?

Чредседник шита и скупштина одговара, да је довољно обавештена, за тим ставьа на гдасање : воји је за владии предлог да се усвоји приход од дапка од 20,416.392 гр. пор. тај нека седи, а који је за $20,000.000$ гр. пор. по одборспом мнењу тај нежа устане. Већина седи. Давле председник огдашава решене скушштинсво: да се стави ириход од грађанског данка 20,416.392 гр. нореских.

Известилад чнта другу тачку шрихода:
Беһарски данак 89.000 гр. пор. Према нзвештају одо́ора фннанецјског овај је прнход смањен са 23.000 гр. нор. и сводй се на 66.000 гр. нор.

Панта Јовановић објашњава, да је од овога рода прпхода ушло у касу 1872.88 .986 np . пор. 1873. год. 93.955 гр. иор. 1874. 66.474 гр. пор. и ирема овоме одбор је узео средњу цияру, што довста држи да he тодuso uрихода быти.
urotozoal ilep, cevu.

Председния министарства вели, да влада нема ништа против тога.

Председник пита и скупштина усваја приход од бећарског даика но одборском мњењу 66.000 rp . пореских.

Извест. М. Радовановић чита трећу тачку : „Арач од скитају申их се Цигана 12.700 гр. нор." И овај приход одбор је умањно са 2700 гр. нор. и своди ту еуму на 10.000 гр. пор.

Председник пита и скупштина усваја ириход од 10.000 гр. пор. по одборскоммњењу, на што и влада пристаје.

Извест. М. Радовановић чита:
„II. Носредни дании.

1. Тумручина са узгреднын таксама $5,200.000$ rр. пор.* Н овде је одбор смањно приход са 200.000 гр. пор. и евео на $5,000.000$ гр. пор. и ако је 1874. год. бнло ирихода $5,353.806$ гр. и 26 пар. нор. ирема објашњењу председшика одбора, са уэрова тих што се опажа малаксалост трговине у след повчане вризе. Влада нема шта противу овога.

Председник пита и скуиштниа усваја ириход цо одбоорском мъенуу $5,000,000$ гр. пор.

Нзвестидад М. Радовановић чита :
„2. Tротирина $1,050.000 \mathrm{rp}$. пор. " И овде је одбор смањно овај ириход са 50.000 гр. нор, ї свео на $1,000.000$ гр. пор. Влада није имала шта протвву овога.

Председник пита и скупштина усваја по одборсвож мњеву приход од $1,000.000$ гр. пор.

Известидад чита:
„3. Регални данак на со 620.000 rр. пор. *

Адам Богосаввевиһ иредаже, да се тај регал на со укине; јер вајвећу количину соли троше тежаци крмећп стову, п тај регал на њих жао сиромашне пада.

Вујо Васић вели, да је њему познато да се со продавала 1856. ид 1857. год. по 90 пара на оку и апо пије било регалног данва; а сад баш кад постоји тај регая ми јевтиније со куиујемо. За то је мишљена, да тај регал ниваво не падне.

Алек. Николајевић: Регал се овај у буцет став.ба за то што завоп постоји, и по томе је немогуһе оно учинити што Адам тражи, јер прво треба закон уканути па онда ову суму ив буџета избрисати.

Папта Јоваповиһ објашњава, да одбор није шишта код ове позиције примећавао, но вели, док није бияо овог регала ми смо доиста скупқе со вуповали, а доцвије баш кад је регая вастуиио, ми смо јевтишаје вушовали, као што т. Byјо Васиһ доиста добро примети. А зна се и то да је ире трговина са солу била у рукама једног лица, а сада је слободна, і најзад тај регал не пада само на наш народ, но многе соди и на страну извози."

Председник пита и скупштина усваја приход но одоорском мњењу и иредлогу владином од 620.000 гр. \#ор.

$$
\text { Бр. } 870 .
$$

Пзвестидад чита:
„4. Регални данак на дуван 260.000 гр. нор."
Боровић иримећава, да је лала сума ставжена II иредлаже суму до 100.000 да се стави више.

Председнив пита п скупттина усваја приход ио uреддогу од 260.000 гр. нор.

Наесстнаи чжта:

Бр. 871,
 Іримедбе одборске пема.
Алепс. Ниволајевиһ пита, од воје је рудовотье овај приход, и је ли сигурно да he толиво у васу у九н? Као што се нему чини, ту нема прихода ни 20 пара, а вамо лі 20,000 гр. пор. и најзад иита, је ли то щриход од Крупња?

Панта Јовановиһ објашњава, да је то приход од оних яовдастщца воје се дају ьудма да истражују руде.

Алек. Николајевиһ шита, колико је било ирихода од тих повластнца за ирошасте три године?

Панта Јоваповић ияноси, да је бнло 1870. год. 8.114 гр. ІІ 22 ир. 1871. год. 11.532 гр. 1872. год. 10.724 гр. и 35 пар. 1873 . год. 2.093 и 28 пр. пор. а 1874 . год. 12.515 гр. 7 пр. порескнх.

Алек. Ндподајевић пита, а за пто се сад ставља приход од 20.000 гр. пор. кад нї у једној години није толико било?

Застуиник мин. финанцвје, мин. грађевине, каже, да је бивши министар ставио овај регал од 20.000 гр. пор. за то, птт се од $2-3$ год. на овамо врло велики број ьуди појаввује, гоји траже одобрене да истражују руде а нарочно ваменй угаж, и као што се вна да је пађен ї вади се.

Алет. Нпголајевић: Овде је иввеспо, да наша вемда не може пмати толпко дохотва п за то треба да се задржнмо на средшој цвФрн од прошле трв годіне.

Мин. иредседник вазе : Треба уветіІ ІІ ставнти средғу цишру од 12.000 гр. нор.
М. Миловановић мнсли, да нема разлога да се овде п једша нара ноже као приход ставити, па баш да се нешто стави опет није таво велива сума да може подмиити некй приход државни.

Војин Радуловић сламе се са посдаником Ниполајевићем, да се узме средња цитра, јер је са свам ненавестан приход, и не би требало више од Б -8 хиь. гр. нор. ставити.

Па. Стојаноенһ: Пмало је разлога тто оравим предрачун владии о данку, али овде нема ни једног раздога, јер је са свим неизвестан ириход. Баш но објашнењу г. Панте Јовановића, да је једие гоАине онло 8000 , аруге 11.000 , треhe 10.000 , а четврте само 2000 гр, пор. ве треба више прихода ставити но $5-6$ хнљада гр, нор.

Милов. Спаспћ објашьава, да то није ириход од руда које ми вадимо, но данак који плаћају они који сами раде и истражују руде и којина мииистарство финанције даје дозволу за испитиваше земыншта и тражене руда. Таввих се, вели, дуди у последве време више јавило, иа с тога је умесна она предрачуњена сума од 20.000 гр. пор. Ако се пак овде и приход од Мајданпева рачуна, овда је мало ставыено, јер по самом уговору Мајданнек даје годшшње аренде 1080 дуката цесар.

Алезс. Ниволајевиһ: Према објашњењу г. Спасићевом треба лобро видитн, да ли допета утвче овде онај ирнход од Мајданпега п Кучајне; јер он драп, да од рудипа Крупња, Кучајне ін Мајданиека има са свим други рачув за себе. Аво је шак ова сума само од истраживања, онда је много.

Панта Јовановиһ објапньва, да овде не до.лазп она аренда од Мајьаннека, а тако исто не долази овде вишта ни од рудинка у Крупву, но само регалнй данак по рударсвом аакону за истражпваकе руда.

Војин Радуловиһ остаје ири своме првом говору, да се стави од $5-8$ хив. гр. пор.

Уроп Кнежевиһ веди: Ако се рачуна Кучајна и Мајданпек, онда треба ставити приход ша 100.000 гр. пор. Но највеһа је ногрешка и несрећа ито се од стране ваде не води никаква скоро контрола над рударским друштвом у Кучајпи и Мајданпеву. Oии натоваре пуне вреће руда на вуку у Инглесву да тоне, й ту их нико не контроаише.

Застушик министра финансије, мшнистар граһ. мисли, да не постоји оно што г. Кнежевиһ каже, да се тамо од стране владе пе води контрола. Влада има тамо свога чиновника, који о свему води тачна рачува, и у осталоме ствар стоји онаво вао што је иредседник одбора објаснио; и сад зависи од скупштине, хоһе ли се 20.000 гроша пореских као што је иредложено или 12.000 гроша пореских као што госнодин председник министарства мало ире рече, одобрити.

Уром Кнежевй вели: ІІто се тите тога да се у Кучајии не води контрола, ја могу објаснитн, да не стоји што г. министар каже. Позива се па носланияа звидског, а и оп је својин очима гдедао, како се натоваре пуве иреће руде, на се то вуче у Нвглеску. Нико не нсивтује, коливо вма чнете руде, било бакра нли сребра, те да се може проценат наплатити. Најпосле по уговору је, да се

овде у вемљи те руде топе да би наши қуди sарађпвалй и учили се у топионици.

Заступник мин. Фин. мин. грађ. каже: Ја нисам рудар нити разулем много како топе те руде, али мисаим, да у уговору с тии друштвом стоји опредељено, да се неви проңенат плаћа држави по тежини ове врећице у којој се руде натоваре, а не од саме чнсте руде.
М. Cпасић каже: у уговору са друштвом у Мајданнеку стоји, да од 1874. ночевши друштво мора данати државној каси најмане 1.080 д. ц. тод. аренде.

Јеврем Марвовиһ важе, да му ова цифра од 1.080 дук. цесарских у одбору није позната била, и шему се чини, да је нигде у буџету прихода уведене нема, за то да се на то нажња обрати.

Живко Недиһ вели, да је једном придиком тај yroвор у министарству читао, и опомиње се да пма јсдаи члан, по коме Ишглези морају плаһати без обзира па то што ои мане израдияи, и све му се чини, да се плаһа по 1.500 дуката цесарских, а проценат то је друго. За то, по шеговом мишљењу, најо́оье би бидо да се ивиште уговор, й да се о томе добро обавештеше даде.

Председник мин. велп: Може бити врао дако, да је овде учинена погрешка, јер као што г. Спасић каже од 1874. г. тај приход од Мајданнека долази, па наравно шпје га ни било у досадањнм буиетша, а бушет садашњи праввен је шо позицијама старог бумета, те за то је п ова сума може бити цредвиђена.
М. Миловановиһ тражи, да се онај доходак, щто га г. Спасић изиоси, стави у буцет, но што се шретходно добро изввди, да ди га донста пма.

Застушния мин. Фин., мін. грађевнна, каже: Но што се ова ставдева сума и од рудовопна показује као сумњнва, а по што се не ана да Аи се ту разуме само онај проценат ва истражнвање руда ниі ту удази и она сума од 1.080 дук. цес. то би бшао умесно да се репење скупштиие о овој позицијп одложи, док се внди ия уговора пако стојп та ствар.

Предеедник пита и скупштина решава: $A$ а. се ствар ова о,домси "о иредлоzу жинистровом.

Нввестилаң Радонановиһ чита:
III. Tance

1. Сулска и полицијска $1,400.000$ гроша норескнх.

Одборске иримедбе нема.
Торовић: Према изишавшем вапону о суђењу опшнинквх судова, многе Һе шарнице од овруалних судова отпасти, на с тога мислим, да се овај приход ужали.

Пзвестнаац М. Радовановиһ вели, да је одб́ор шало то ва уму, али треба да се иричека како һе бити с том нашом самоуправом.

Војвн Радуловиһ: И ако је вавон општински пре веки дан решен, опет сам за то, да се сада одборско мшшљеше усвоји.

Нпвола Крупежевиһ: Извесно је то да су бам све сеоске парнщце, иаи бар внше од подовине, до 1.000 гроша чаршијских. Давде од сад Һе чање од

нодовние таксе да долазп обружним судовнда, што је одо́ор требао то да има на уму. Ва то мисаи, да се овај приход у пола смањи.

ПА. Стојановнһ : Разлог известноца нема овде места. Міи сви знамо да смо решнли: до 500 rp . за земље, й до 1.000 rp . за дугове й остаде парвице да опитшнски судови суде, каквих парница и има бащ но селима. Дакде чим ступи овај завон у живот, отадају таксе судске. Іто каже известилад да ченано, да видимо шта he опти са пашом самоупавом, то је он рекао тек онаво у ветар, јер ми не Һемо ваљда наше решене пониттавати. Мишқена је, да се приход овај са 200.000 сжањи.
Р. Кукић пита, колики је приход био одтавсе ланске године.

Панта Јовановиһ износи, да је носледне бупетске 1874. тодине ушло у државну касу ол судскшх такся $1,387.524$ гр. ІІ 32 наре пор.

Рана Кукић: Кад је таво, онда треба овај при ход смањиті са 400.000 гр. те да оставе $1,000.000$ гроша ; јер је прнзнато и догазашо, да је шајвише париица код овружних сузова било до 1.000 гр. чаршијских.

Арагутии Ризпй велп, да веһе много да баsзра на оно щто неки посланщци кажу да Һе жноге парнице од оишт. судова отиасти, јер то оставда ирснену і правтици воја he пощааати ; али држи да треба с другнх разлога огај приход умалити, a pasaor је тај, што је ириход несигуран.

Панта Срећковнћ пита: Је су ли ту урачунате и судске и полицијске тавсе? ІІ што је добио од-
robop, да јесу, он даже рече, да he донста толико и бити.

Панта Јовановић вели, да су овде ставдене и судске и полицијске тавсе. Минис. фин. није ову суму смањно за то, што је опа пре оволшва била само од судских тавса, а сада се и полицијсве додају, давле у колико код општива долази у толиво од полиције долази.
В. Радуловић вели, да је бани за то ои пре ревао, да се усвоји мишлење одборско, што је имао на уму да у коливо отпала, у толико долази од полиције.

Илија Стојанопић: Ствар је овде чиета. Кривични поступак иамењен је, ако се не варам 1873 . године, и баш по њему све таксе ушле су иу 1874. годину, из које се године види, да је свега нашаҺено $1,387.524$ гроша пореских, пао што г. Панта најави, а још су ту рачунате и таксе шо парнищаяа до 1.000 гроша чаршпјских, што he сад отиастн. Дакле, отвуда сад већа сума прихода, вад се вешто воје је било одузима, и отвуда һе тај ириход доћи? За то вели, да толива сума ниваво доћи не може.

Извеет. М. Радовановиһ веяіи, да не стојі оно што Стојановић каже, јер у буџету за 1874. год. само су судсве тавсе а не п подщцмјсве ставвене.

Нл. Стојановић: Ша нева буде н таво, алн прнход ва 1874. год. није иише каво од судсвих тако н нолицијских танса ушао, но $1,387.524$ гр, пор. као шшто г. Панта признаје, и према овоме не треба се обаирати ва то, воливо је вдада у 1874. год. предвидела, по колико је баш иявесно дошао.

Панта Јовановић: Буџет аа 1874. год. био је решен у Крагујевцу несеца Фебруара, а закон 0 нолицијсвим тавсама ступио је после 4 месеца, и с тога издази оно што Стојановић примећује. Таксе нису за целу 1874. год. наплаћиване, но само за 8 месеци.

Заступнив мин. финансије, министар граһевина, кажле, но што је овде аесноразумжење како се рачуна ова повиција прихода државног, то тражи, да и о тој позицији донесе податке, ша онда да свупштина реши.

Ал. Николајевиһ вели, да није нужво доносити нодатке и од сноје стране износи сравиителни преглед зя ирошлих 5 год. те из истога чпта, да је било 1870. годише добивено $1,133.935$ гр. и 32 п. и.

| 1871. године | $1,031.968$ гр. 1 п. п. |  |
| :--- | :--- | :--- |
| 1872. | $1,146.044$ гр. |  |
| 1873. |  | $1,289.922$ гр. 5 п. п. |
| 1874. | $1,387.524$ гр. и. 32. п. |  |

Дақе каже, да су ово сауо судске таксе, али држи, да су у 1874. год. помешане и полицијсве таксе. ИІ за то, да би ма коливо отпало, нредлаже суму од $1,350.000 \mathrm{rp}$. поресвих.
П. Ђуричковић преддаже, да се овај приход од такса смањі на $1,000,000$ гр. пор. a ако дође више неһе се бацити.

Јов, Бошковић: Једно за то што he закон о протирену ои. суцења после четири месеца у аивот стушити, а аруго ппто су овде увршћене подшцшјсве тадси које досад нису рачунате и које һе ваменити оне таксе што отпадају, мислим, да треба усвојити

предложену суцу или за сваки случај да од иреддожене суме одо́ијемо 100.000 , д сцедемо на $1,300.000$ rp. нор.

Јов. Ријичић: Azо метвемо ту цифру, то he
 Сме ли манистар додищје казати, да нема толиво прихода? Вове мане метутл, иа пека иретекие.

Радепко драгојевиц, да бп се ова ствар јелан пут свршшаа иремяаже, да се стави $1,200.000$ гр. норесвих.

Председдик народне скуоштине изјаввује, да он зна на певуствв да се таксе с места не напдаhyіу, ва, се ствар сврши, него тев посае 8 месеци ил годину дана, и од мпосих парнщца, што су у једној години пресуфене, ванаиује се такса тек друге ня треһе године и пресуда са свим изврщи. ІІ но томе, над се узме вересвја од прошлих година, и кад се узме да судови имају судити и до 1. Марта 1876. онда лонста нећс бити раздиве веАике измсыу ирихода поднесеног од тавса судских, но до 20-30 хнл. гр. поресвих.

Благоје Бозић: Ако сви иретноставвамо као нввестнад одборевн, да не наша самоуправа општинева пасти, онда треба остати при тој цифрк воја се од стране паде предлаже; не сматрамо ди сві таво, онда треба циФру смањити, за шта је и моје митьене. $\AA$ што председиик каже, да се тапса после $4-5$ месеци наплаћује, то ми није познато.

Застунния министа фннансије, министар грађевина, пристаје, да се ова предрачуњепа сума смањи у овом размеру као што је казао иредседник на-

родне скупштне, а и као што рече г. Ниволајевиһ на $1,300.000$ гр. пореских.
А. Никодајенй износи иреглед, да је у 1874. год. лобивено $1,387.524$ гр, пор. Да се изорише овах 87.524 гр. п. па да остане на чисто $1,300.000$ гр. п.

Паја Вуковиһ мищқења је, да буде милиод, п да је то дововно, јер пела вероватности аа више.
Н. Крупежевиһ каже: Не треба рачунати по иретиоставама. Ceonsогје становништва 90 од сто, а варошног само 10 од сто. Дакле, кад һе веһина сеоских парница отиасти, јасно је да многе тавсе отпадају. Према овоме много је ставити п очевнвати п милион, ал неда буде милиов гроша поресвих.

Председ. минист. мнсаи, да не треба ову циФру спавнати више но што је вазао r. Ниrолајевй, jep $y$ колико the тавсе судске отпасти према про-
 тояико һе надоввадити полицијске тавсе по кривичнид делима. Осим овога довољап је и разлог онај г. Јованов孔а, председ. народне скупштине, да се
 прошае и ове године доиста оволива сума уһи. На нослетву, кад влада оводиву циФру у буцету станьа, онда је извесно надати се да ће се толико й панатитн, во шпак на свавн сяучај треба сжанити на $1,350.000 \mathrm{rp}$. нор.

Председвик пита і скупштина изјавдује, да је дого,но обаветтена. За тім ставва питане: „Ко смятри, $д \Omega$ he биті прихода од такса судекіх и полицијстих $1,350.000$ rр. иор, тај нева седи, а ко је за то да се још мање нснод ове суме стави, тај нева уставе." Велива већпва седи.

Дакде г. иредседиик оглатава решеше скупштинско: Да се ириход од судских и иолинијских такса стави у $1,350.000$ гр. тор.

Изнест. М. Радовановић чита :
n. Кашцеларијеки шриходи 410.000 гр. нор. Одбореко је мишьење да се ириход овај умавы са 10.000 rp . пор. и да остаде на чисто 400.000 rp . поресвих."
Н. Крунежевиһ пшта: Шта је то и вакви су то канцеларвјски ириходи? Треба да се разумемо, п да не прелазимо па брзу руву овавове позиције, као што смо неве јутрос ирешли.

Председник ндјавыује, да нема места иримедо́и Крупежевићевој, и вели: Ми смо о свакој позицији буиетској до сада дебатовади, и на дуго и на широко, и ништа није на престуи решено.
H. Крушежевиһ: Кад ве знамо шта еу то канделаријеки приходи, ваво һено сад о томе ириходу да говоримо?

Панта Јованониһ објашнава, да су ханцеларијеки приходи, таксе воје наилаћују разне управне ваасти, вао : за потврфена, за коппрана акта, уверења и т. А. о чему п постоји закон, а у место кога се хтела ирошле године жнговина увести.

Нозна f. Hикодајениһа, да изјави но иредлогу колнво је од тих ванцеларијских прихода добивено у прошаим годннама.

Ал. Николајевић чита :
у 1870. год. добивено је 380.360 гр. нореских.
, 1871. " \# . 396.588 гр. . 32 п.
, 1872 . $\quad$, 425.290 гр. і1 16 п.
"1873. " " 403.154 гр. ІІ 20 п.
, 1874 * "396.931 rp. 1 k
дакле, то су приходи за 5 roд.

Паја Вуковић важе: Кад је у 1874. Год. дошло од тих прихода 396.000 гр. пор., онда he сад отпасти најмање ових 96 хиь. гр. пор.

Іредседвия пита и скушштиня изјављује, да је дововно обавештења. За тим ставља на гдасање: „Ко је за то да се цриход кащцеларијски стави на 400 . хньада rp. пор. тај нева седи, а ко је за мане, тај нека устане." Вефина седи. Дакле председник оглашана скушштинско решење: да се ириход панцеларијски ставва у буцету на 400.000 гр. иореских.

Известилац Радовановиһ чита :
„3. Добошарина 103.000 гр. цор.
Одбор ништа не примеһава.*
Адам Богосавжевић предалае, да се добошарина укине, иије право да онај коме се имаве продаје, да за ту пронаст још и шдаһа й да се тпм држава користи.

Војин Радуловић слаже се с одбореким мишьенем, а што Адам каже, да треба увинути добошарину, то пева помогне сиротиши да се не задужује, на јој се неће имање продавати.

Алевсандар Нияолајевић каже, да је ово сигураи приход јер је 1874. године добивено од добошарине 115.129 гроша и 20 п. нореских, а сад је срачунен тај приход на 103.000 rp . п., воји се може усвојши.

Нредседнив иита: Усваја ли скупштнна овај чріход но иреддогу? и по што се чудо „усваја", председник огдаси решене скушштинско :

$$
\text { да се триход од добошарине стави у } 103.000
$$

$$
{ }^{2 p} .40 p
$$

Пзвест. Радовановаһ чита :
.4. IIIумарива 32.000 rp . і.
П овде одбор вије ништа чриметио.
Нивола Ґрупежевић пита: ІІта је то пумарина ?
A. Ризвић: Та зна он шта јо шумарнна. Кад осече дрво мора да нлати, и чак у Паланву пде аа објављење, само се овде буди.

Предс. пита: Нма аи ко да говори о томе ? По што не о́и говорпива, ппта скушштину: уеваја лі иреддог? II свупштина се одазва: да усваја шумарину од 32.000 гр. пор. триходда.

Пзвест. Радовановић чита:
,IV. Приореде "раоитевства.

1. Приход од правитедствених добара 570.000 гр. иор.

Одбор није имао овде нта да прнметн,"
Предс. пита і скупитина усваја "риход овај 0д 570.000 zp . vap. ио upeдsozy.

Извест. чита:
,2. Интерес на повце 75.000 гр. и.
Н овде одборске ирияедбе нема."
Паја Вуковић пита: Какви су то новце ?
Павта Јовановні одговара, да су то новци од интереса на суме ивдане на зајам из државне васе управп дондова, птедноницама й неким опшгинама.

Іредс. пита и скупштина усваја суму шрихода 0875.000 zp. uор.

$$
\text { Bp. } 872
$$

Иавест. чіта:
„3. Приход државве штампаре 500.000 гроша пореских.

Одбор није имао овде викавве примедбе.*
Предс. шита и екушштина усваја сулу ирихода $0,500.000 \mathrm{zp}$ uop.

Бp. 873.
Нзвест. чита:
,4. Приход екононије топчндрске и државне ергеле 39.000 гр. п.

Овде има одвојено мњење. *
Јеврем Марковић примећава на рад председнинтва: За што се не држи нословног реда, но овако насумице ради; за што се не држн чаана 59. и 69. иословног реда. Оба ова члана ирочитао је од речи ло речп, и пита: ио ком шараграуру овако рад" иредседиик?

Председник каже, да он бам ради чо чд. 59. пословвог реда, и кад чује из кдуга ая товоре, да је скупштина доноьно говорила, онда шита: „је ли скупштина обавештена ?" За овин ставьа шитање: „Кіо је аа иредог, нек седи ; а ко је против, нев устане ;" а сад што веһина неће да устане то он није грив.

По щто је свупштина изјавнаа да се пређе на дневни ред, председнни иајави, да је иа претресу приход економије топндерске и државне ергеле поји је срачуњен на 39.000 гр. І. І пнта: има ди ко да говори?
М. Терзибапиһ : Овде нма одвојено мнене три чиана одбора Финансијског, и по њеуу, аво се усдоји, овај ириход отпада. За то нека се ирочнта.

Сеяр. Ст. A. Шоповй чита одвојено мишљење M. ТерзиGaшиһа, М. Радовановиһа н Плије Marcaмовића, које гадси онако :

Hyoronoth Har, chat.

## Одвојено мњење.

BраҺо! Од како је код нас у Србщји устаповбена државна ергела има 22 године, и годшшње пвдржане исте стаје 15.200 дуката, то нас до сад, нзузимајућп тодике трдне зграде што су за исту нодигнуте, нао и земяу што за нету потребује, вошта 334.400 дуката, Уамимо, да нас зграде и сва зем.ьа воја за шсту потребује не кошта више од 30.000 дуката, то је такође 3.000 дук. тод. ннтереса, а на имање 2.000 , рачувајуһи иаи интерес наи приход, воје би те земле са тим зградама имале, то је за 22 год. 44.000 дук. Дакле, окром зграда и земље кошта нас садана државна ергела 378.800 дуката. Дакле, да вндизо да ди је пробитачно за земљу нащу да такву установу у земљи има. Beлимо, да пије ; јер ва овај новац што је до сада утротев нмамо свега $3-400$ комада највећом частіІ ждребади, а народ наш сав, не верујемо, да је добно доб́ро сачуваних коња од државннх пастува ні 200, која би вреднаи једно на друго по 40 дуната комад. Дакле, спрам воштања до сада не може се вазатн, да је повожан резултат био за 22 год.; јер народу напाем није могуһе дати такву негу каква се за чринлод п обдржанане облагорођене расе ноња захтева, вбог материјалног свог стања, й за то је тавав рцав резултат. Јер узмио, да смо тај новяд оставнли у лржавну неповретну касу, уместо што смо на ту установу тротнии, а не да смо га нод интерес давали, могди би за тај новад вупити 9.470 коња, а то he pehtr, да сва Србдја има воАнко и данае којегаквих малих, јадних и крианих само не добрих гона, и то да није ни један јев-

тшицји од 40 дуката, а не по горњем резултату $3-400$ већом чашћу ждребаді іи до две стотнне коња. И за то смо мњења да се иста установа као по вельу веворисна уништи п ждребад лицитандо продаду, а пастуви срезовима и начелетвима бесплатно уетуше, гоје ошштине да издржавају докле се исті јопा аа прнилод унотребити могу.
23. Децембра 1875. г.

Београд.

## М. Н. Тераибашид, М. Радовановиһ, Илија В. Максимовић.

У. Кнежевй гаже: Кал је скушштина мало пре одбацила иредлог Адама Богосав.жевића о укинуһу регалног дапва ва со, нто вели, да треба то особеним иредлогом да тражп, онда нема нй у ноАико места ни овај предлог да се усвоји; јер оп је у самој суштнии као й предлог Адамов, за то нека се и господа одборници корнсте оним правом, које је скупштина Адаму сврх неговог преддога дала. -
М. Сшасиһ калле, да је ириход од економије топчндерске нзвестан. У економији тој сеје се разно семене и воће па се продаје, добпва се аренда од баштовапцннцца и механа. То све даје нзвестан приход. А щто се тиче ергеде, ту је мањи приход, али га опет има од танса ва ајгире н друго, иремя чему ноае остати циФра која је назпачена.
М. Гарашанин : По оредлогу одборске манине треба двоје имати на уму. Аво се жеди имати ергела аи ппекулацију, пли аво се жели пмати добра раса поња. Aго је ергела ствар мпевулације,

треба је укинути; а ако је ергела за то да се добра раса коња у нашој земљи произведе, онда је не треба укшдати.

Ова установа нама није од штете. Можемо рећи, да пије добро уетројена и да је требамо поправити. Ми знамо, да је Аустрија и Турска одмах иза наших граница. И ако те државе затворе границу и не даду нам набанити воне, онда то неће добро бити, кад их код нас немамо одвуда набавити. Наша је дужност да набавимо добру расу кова, а у томе нам може само помоһи установа државне ергеле. Ако пак ово није постигнуто данашном установом, треб́а је преуетројити, а пе рупити. -
М. Терзибашић каже : Од сваког дела треба имати резултата. Ми од установе државне ергеле за щуне 22 тодине вемамо ни 200 коња добро сачуваних и произведених. И зa тај новац што га тронимо ва државну ергелу, ми би могли до сада Аа вупимо 10.000 ноња, а да ни један не кошта мање од 40 дувата цес. Али, шта пмамо у тој ергели ? Сада питта више но 200 нопа й до $2-300$ заребади.

Ст. Поповић свештенив каже, да не зна аа што ce виче на ту epreay. Зар бай вад је доmaо време Аа се од те установе вористимо, онда да је оборимо ? Аво ово учвнияо, овда не ћемо нмати добрах копа, гонеда, саиња и нияега.

Воровй пазе, да је иоштовании одборнив одвојно мишьење да се какова певвдја или аруга установа укине, он би га радо потиомогао, ван овде неможе ; јер, вели, није то свупо што се стварау

вемьн, већ је оно скупо што се са стране щупује. За то је за иредлог ваадин.

Војин Радуловид: Апо је установа ттетна, онда треба је редовним путем укивути, а не оваво. Cтнар је на претресу да се сума одобри по закову гоји веһ постоји. Па по што рече г. Николајевиһ да је било ирихода у 1874. години 36.813 гр. п. то је мишвена да се сад овде стави 35.000 гроша нореских.

Председник ставља на гласање : „Ко је за предлог владин, тај нека седи ; а во је противан, тај нека устане. Већина седи. Дакле, иредседник оглашава решење скушштитеко: да се има ириход економчје тошчи дерске и држквне ергеле ставити од 39.000 zp . 廿оp.

Извест. чита: „риход поштански 320.000 гр. нореских."

Предс. дннист. објашњава, да је мала новипица ставжена према умноженим поштама, па с тога да неһе бити ни говора.

Предс. станьа па гласане: „Ко је зя иредлог, нек седи; а ко је противан, нек устане. Сви седе. Дакле скушштинко је решење: $\mathcal{A}$ а се ирисод од 320.000 гр. тор. тризна.

Извест, чита: „Приход од тавса телеграфских извоси 370.000 гр. п. "

Ј. Марконй предлаже, да се таксе телеграфске смане, и тад he више прихода бити.

Мин. предс. одговара г. Маряовиһу, да иреддог његов нема места, ирво што је ствар завона,
 венције страних држава.

Предс. нита и скупштина изјавьује, да је довољно обавештена. За тим сгавља на гаасање : „Ко је за предаг, пека седи; а во је протнв, нев $y$ стане." Bеһина седи. Данле скупштнисво је репење: да се иригод телезрадоки од 870.000 зроиа пор. иризма.

Извест. чита:
„Приход управе фондова и оар. штедноница у 650.000 гр. и. "

Шредс. пита: „Има ли до да говори ?" и по пто не би нигога, онда пита скупштину, усваја аи пред4ог. Скупптина нвјавяује, да усваја овпј ириход од 650.000 zp. cop.

Извеет. чита:
„Приход од државних рудника у Крунњу који нвноси 90.000 гр. и.

Овде постоји одвојено мнене. "
М. Торзибашй каже, да овде нема никаквог редовног прихода, но невог олова које се од више година затекло, за то нев се пегово одвојено мњење прочита.

Секретар Урош Кнежевић чита одвојено мьеве Терзибашића, Радовановиһа и Максимовиһа, поје тласи оваво :

## Одвојено мњењө.

Браһо! Наша српска пословица вели: „ Парен папу лади, " иди : „Кога су ампје уједале, тај се ін гуштера боји." Али као да се наша тоснода министри оив. нису те српеке пословнце држалп, спгурно због тога, што пије то њихова, већ само народна пословщца ; а ови вису позвани на мишистарске стодице да се о добру и бдагостању народном,

већ о добру њиховом брину. А да је та посдовица у ствари оваво вао што велимо, ево наших равлога. Рудник Мајданнева кошта Србију на $1,000.000$ д. цес. и сви вндпмо и велимо, қади боже тих новаца, што их славна господа тако немпло упропастише, а могаа се тим новцима Морава регуаисати if где би сада Србщја са благостанем својим бйа, спојнвии свезу водена пута кроз средину своју за уванреъене трговине іи комуникације. II управо рећи, толиве би вароши из мртвила у живот ступиле и процветале, за шта бп заслужили, да су то учинияи, да им варод вепце плете. Ади, на жадост, као да су се воме завериди, да који од вога 3а ову земву несреһније ради, да нас ва.ьда до цропасти доведу. Господо, зар је мала горна диФра од мшлюн дуката, воја је на руднив Мајданнека учропашћена? П то пе би школа sa нашу госноду министре, веһ џре 3 иаи 4 год. почеше да отвараіу друте рудниве, а имено рудник Крупаш, и утропише иреко 40.000 дук. И сада још нсти ностоји као државни и троши 8.000 дуката год. А пакови доходак отуда нмамо ${ }^{\text {¢ }}$ Са уверењем слемо рефи, никавав, јер нас изваһено олово кошта прево 20 rр. чар ова. И то нас кошта тако јевтиио за то, што су управите.ви руднава вуповалй руде од севака, воји су исте без птудшје о рудовошњи вадили, иваче да нису од севава исту вуповили, воштада би народ ока одова 60 гр. по виховом рудогоненом знану.

Можда he ce rocroда, војиl су ту уетанову вао за зембу ворисву установнаи браннти тиме, іто се почешће дешава, да се одову забранује увов у

Србију, п да тада не би могли ниваво олова иматн. Кад је најстрожије забрана увоза олова за Србвју била, олово се могдо онет поливо се хтело набавити Но 10 гр. ока.

За то, госнодо й б́раћо, не дајло да се оваво немилице народши новац упропашһава штетвия по народ установама, и увндајхо нете час пре, јер бојимо се ако не станемо укпдаты нешотребне, укидаһемо, бојимо се, доцвије што нам је вајнотребпије; јер кад оголимо не ћемо имати с чим ни потребне установе издржавати, јер п српска пословнца вели: „Не вупуј оно што ти не трсба, јер Һеш иродавати одо што ти треба.

За то смо, да се исти мајдан као sa sемду ттетаи одмах напусти, руда ако какове има истоиц, и један надзорник одмах постани да зграде и алате чува, а да се обзнани у странни новннама да се нсти уступа ма с $5 \%$ од параде чшста дохотва, і да he се парађено олово од друштва које пето навадило буде по 5 гр. чаршис, ока примати на месту, а држимо да Һе се странаца паһн воји he исти узетн.
23. Депембра 1875. г.

Београд.

## M. H. Теранбашић, M. Радованоннд, <br> Ианја ©. Макснмовнћ.

Oима Ceкулиһ важе, да нестојп ово пто гос. Терзибашиһ пвводи, а ево за што : од Маја меседа ове голине нскопано је иреко 200 товара иречишheне руде, н rago он зна има од Августа месеца нстопљеног чнстог олова иреzо 100 товара, а то је све бидо у овој години.

Јов. Бошвовиһ каже, да се око овог pyдиива троши на 210.000 гр. п. годишне, и авосе то продужи, овда һе то бити штетно за државу. Оп је иротив предлога и тражи, да се обустави док комисија не поднесе извештај, може ди и да.ье тај рудиик остати. Он вели, да је за помисију јои 1873. год. решено.

Мин. иредседник важе, да овде није говор о укинуһу тога рудшика. Кад се дође на расход, нека се roвори, а сад је реч о приходу, й по што постоји одово, то се оно мора у ириход увести.
А. Николајевиһ вели: Ово се не сме вао ириход рачунати. јер није приход редован. ІІто се тнче расхода говориһе, вад дође па ред.

Пав. Вуковић телео би да зва, откуд је тај ириход, да дй од извађјеног олова. И кад је дооио одговор да јесте, опда вели: то вије никагав приход.

Мил. Мидовановиһ каже, да се стави сад водиво буде ирихода, а кад се дође на раслод да се говори.
М. Гарашанин вели: Тај ириход не треба да уфе у буиет, јер није редовап, й не зна се да Аї Łе га "дуһе године бити, нити се зва да he веһіl і" мањil битн.

Застуин, мин. фин., зин. грађ. каже, да треба иво у бупету вао приход увретити, јер је пре 15 дана министар војви захтевао да ну се олово пощње у щрагујевачву фабрику, и ово се донста иреноси. Дапле треба ово да уће вао приход, а кад се дође на расход, онда нек се о томе говори.

Ник. Радовановић : Bрао је добро Г. Тараmaнін прнлетио да ово није редован приход, по по што се сад овако аатевдо, онда свавојако треба да се стави у ириход, а доциије може и не доһї у приход, као што каже г. Бошвовлы, дов се не рентира тај мајдан.

Наија Стојаноиаи: Мишььене је одборске манине врло улесно, и врдо су добро казали тг. Вуговй и Гаращанин, да то није шикавав щриход, но управо пмяовнна државна. Ако ми ставявмо оваког рода ствари у приход, онда треб́а да ставшмо и ону циглу у Крагујевцу, што је за здање скупштнско вабальена. Дакле мишьења је, да се та дифра из прнхода избрнше и да се тај рудвия затворн.
М. Гарашанип : Ако тај рудния радип ионоси руде и ако се ове нсиаићују, онда се мора сматрати као нзвор ; али ако се то ватекло од неводево годнна, онда се то мора сматрати као ванредні приход.

Министар иредседвик вели, да се мора ово сматрати као редован приход, или као ванредви, то је све једно, никако нак пе може се узети као ваоставин прихол. Ндуhe године видеhe се, да аї he бити тога ирихода вли не.

Ал. Ниводајевић веди, да је тај рудвик прегдедао оле године, на за то вели, да нема ниваквог прихода : ово је имаовина државна, а нма се сматрати као приход затечени.
II. Јовановиһ: IIо што мннистар уверава, да донста има толиво одова да се за пега може узетп ова сума новаца, то држим, да се ова сума може

увести било у ванредни било у редовни приход, у ствари је све једно.

Јов. Бошвовиһ каже, да је г. Чеда у 1873 . г. тврдио да he пмати прихода 300.000 гр. пор. аа 1874. год. па у ствари вије бнло, за то је мишасња, да ово дође у вавредви ириход, јер ово што се сад аа одово ирими то је доходак од неколико годнна.

Рад. Милошевић тражи, да се ова сума ставиу ванредви приход, јер вели: вао што рече г. Ниволајевиһ, ја не могу да верујем да има и 90 пара редов. ирихода.

Мшн, војни важее, да сада из тога мајдана прима 75.000 ока олова по 3 тр. и 10 пар. чар. а у кодико не достигне то мора са стране да купује.

Bујо Bacu申 тражи, да се ова сума од 90.000 гр. стави у ириход редовни, као што је ия до сада сваки пут у буцету била, и но што жинистар војни уверава да доиста тога ирихода за ову годину има.

Пантa Cpehrobuh cyatpa, да је ова сума од 90.000 гр. само проценат који се добија на канитал, јер ни једво предузеһе индустријско не може бити веће, него што ои иваче требало да буде, и за то је мпшьења да се ова сума упрсти међу проденте.

Ст. A. Шоповй обраћа пажњу скушштине на говор г. министра војног, воји рече да је из тога мајдана увео 75.000 ова одова по 3 гр. 10 пар. у предвости 125.000 гр. нор. Дакле, мање је чредрачушена сума од доходка у 35.000 гр.

Председник иита п свупштина пзјаввује, да је довољно обавештења.

Mин. председник вели, ако би оставиаи рудник и даде, он мисли на сваки начин да де вешто ирихода дати и до године.

Председник ставьа на гласање: „Ко је за то да се овај приход сматра као редован тај нека седи, а во је да се сматра као нанредан тај нека устане." Већина устаје. дакле скушштинско је решење: $\quad\{a$ се овај "риход сматра као ванредни.

## Нзвестиаац чита:

„Приход ғонда шводског $1,540.000$ гр. пор.*
Панта Јовановиһ објашњана, да је то опај прирев ол 2 цванцика, и по што све школе долазе на терет бупета, то онда и ова сужа долази у ириход.

Ник. Крунежевић: Аво је тај ириход мерен према норесния таавама, овда и он треба да се санани по предлогу који ностоји о норезу.

Byјо Baсић: Ово је известан приход, јер не само да та плаһају главе поресве, но долазп јої и од скитајуһих се цигана, бећара и врочих. За то не треб́а сманивати.

Председник иита и свупштина изјаваује, да је довољно обавештена. За тим ставьа на гласаве: во је за предлог нев седи, а во је иротив нек устане. Већина седи. дакле скупштнско је решење: да се иризна ириход о, $1,540.000 \quad$ zр. แор.

## Bр. 913.

Нввест. чита: „повраћени шредит у 400.000 гр. нореских. *

Панта Јовановиһ објашњава: да сваво министаретво има иавеспу суиу по бупету одобрену, и што у једној години не потроши, овда се у при-

ход уводи, и на олакшане бунета друге године иде, које се зове повраћени вредит.

урош Кневевић каже, да се ова сума не може сматраті као приход веһ као уштеда. Лане је било ово мияион и по повраћене суме, и ово што се та цияра ставва у приход и јесте узров щрави, те се у нашем буиету догађају дефицитн.

Пант. Јовановић вели: Ово пто товори Г. Киежевин са свнм је веосновано. Г. Ниволајевиһ казаһе вам шгта је донста у ствари ушло од повраһених вредита.
A. Ниголајенй износп рачун воливо је за ових 5 година прошлих вретекло и опет каси враћено, й то: уштеђено је било и враһено


## и ово је све уштеда.

 но отворено гаже, да је ово закачжа у овој цичри, која нема нивавог смисла да овде стоји, него је треба са свнм изорисати; јер по што је лане ова сума у приходу била, онда нема смнсла да се ове год. онет ставда.

Панта Јонанонй објашњава, да доtета не може министар сву одобрену суду у једној години да нотрощи, јер вма на пр. чнновник који умре па му се место не попушава одмах, у некој годнии јентіније се материјал ващцларцјски набави й друго, па све щто од тога иретевне враћа се следеһе го-

дине вао приход. Ово се иоодавна упражвава на основу закона бупетског, а може се свави уверити да је то и 1862 . год. било, вао што иротоводи народне скупштнне од 1864 . год. стр. 80 сведоче, да је бидо пттедне од изузетих кредита 550.394 гр. пор. Сад ако г. Кпежевиһ миели, да не треба тако радити, то је друга ствар, и како законодавна власт нареди таво нека и буде.

Јевр. Марковиһ шнта, воливо има готових шара у тој касп драавној, кад г. Николајевиь и г. Панта веле, да то све иде у државни приход. Ои зна, да је пенада било непопретне касе, и да је сад нема, II да су ове уштеде аржавној васи ва ово 40 - 50 год. враһане, Сроијд би имала доста готовнх новада.

Мин. иредседник: Озо је иитање гоје је ивиан претреса покренуто. Овде је иитање, да д да се уштеда стави у ред ирихола пли не. Примеһава на говор г. Јевр. Марковић о готовннн државној, да није нстива и одбија таково предстаныане вашег финансијског стана. Међу тим, вели, аво свуиштвна сумна о каси државној, може избрати један одбор па. нека щрегледа стане касе, само не һемо никаво да допустимо да се каже: да у држанној касп новаца нема.

ЈЈевр. Марвовић: Ја не зпам, да $д$ је то нсгина нли не, него то ми је равдог д\& мй се објасни ствар.
M. Гарашании вели, да Һе ова иста ствар битии 1ао іІ о руднику у Круишу. Њему се чвни, да је овај ириход р1даво схваһен те је ставвен у нвворе. Једне године рецимо да имя уштеде, вл друге године ложе да не буде, иІ за то се не може сма-

трати за изнор финансщјског ирихода. И за то може се само један пут вао уштеда $\begin{gathered}\text { пиниод ставати, а }\end{gathered}$ више не. То је математичка пстива. П аа то јемпшшева, да ово иде као уштеда у драавну васу, а нз ирихода редовног да се избрише.

Председ. мнннст. веля, да је и он бно тога мишвења док је као посланик оно, да се ова уштела уводй у државпу васу а не као ириход; али сада да се то учини менао би се спстем буиета, поји је саставбен по досадањем нячнну, но може се ставити примедба: да се ова сума у будуће не мене у партију прихода.

Пл. Стојаповнһ сматра, да ово не може иһн никако у ириход, ін да га треба збрнсати, а увести као уштеду у државну касу. Најзвд ако приходи не достигпу расходе, ноже се одредити једиа сума нз соговнне да покрије расходе.

Пант, Јонанонй дели, да је ова сума од 1862. год. на овамо све овако ншла. Сад кад се пзбрише онда се треба онет ностаратн, како бе се та сума попунити. А што је то таво до сада рађено, то није по наредби администатора него законодавве васти.

Паи. Вуговнћ мисди, да је ово чисто и јасно да се не може рачунати нао приход, но као готовина, као што рече Стојановиһ, if да се soже расход і са сотовином нснатитн.

Јов. Бошвовны слаже се са Уротен Кнежеви hem: Уштеде доиста има. Ено није потиуњено место идадвне шабачког п место министра фииапсије. За то нела се усноји преддог Кнежевнй. Но ниав моди скуиштину, да св одложи репене ове поащије дов

се ве преце расход, па ако се увиди да је могуһе изо́рисатн, овда да се и учини.

Мив, председник понавьа ону своју примедбу, да се стави, да се за у будуһе не може вщше ставдати ова сума као ириход, а за сада да остане оваво као што је.

Нив. Крупежевпћ сматра, да су погрешши изразіI да је ово приход, и каже да не може ово остати као ириход, који се ирепоси пз године у гоАину, нето вао готовина, гоја је уштедом иредана државној гаси. Ово треба сад решити, јер һе сваки министар газати: немојте ове год. него до године, і тако he мпото проћи.

Пет. Туричковиһ миньеша је, да ово дође као уштеда п да се из прихода сад одмах изорише. И аво ои ово даље, вели, остало значнло бн вао вал бих ја имао 10 дуката, па бих их 10 пута избројао те имао 100 , и ако свега десет.

Председнив пита и скупитина пзјавьује, да је дововно обавештена. За тим председния хтео је да учини гласање устајањем и седењем, но на захтев иредседннка министаретва гласало се попмешце.

Питаше поставьено је овако:
Онај гоји је за то, да се ова сума сматра вао прпход само за ову годипу тај нева каже дза а а који иије и да се изоринетај нека паже „ протия. *

Шо свршеном гдасању председния огдаст, да је 44 гаасало „за", а 47 "против" ін 6 уздрааало се од гдасања.

Према овоме скупттннсто је решење: да се ова сума поораfіени кредит у 400.000 зр, шор. из ирихо-

да са свим избриие, и да убе у касу држсавну као уитеда.

Састанак је яаквучен у 8 сахати у вече пा ааказан аа 28 . ов. мес. после празншка.

## Председкик

A. B. Јовановић.

Cenperap
Ил. Стојановнћ
ОПУНОМОТЕНИ ПОТПШСНИЦИ:
М. А. ГАищић, Петар Ғатић, Петар Ђуричвовић, Сима Секулић, Војшн Радуловић, Т. Ђоровић.

CACTAMAK LIX.
98. Депежбра 1875. тодине у Веограду

## Димитрије Ђ. Јовановић.

## chitextar

## Creва Кретй.

За министарским столом присутни сви Г. г, миниетри.

Састапан је у $91 / 2$ час. пре подне.

$$
\text { Бp. } 873 .
$$

Председник јавва, да пма два протокода од прошаих састанана да се ирочнтају, „па по што то свршимо онда heмо прозвати, да впдимо, да ли не оити дововап број посланика, на да продужимо да.ві рад.*

$$
\text { Бр. } 874 .
$$

Секретар Ст. Д. Поповиһ чита протовол 52 ca станка од 18. Дец. ов. год. Сеупштина усваја.

$$
\text { Бр. } 575 .
$$

Сецретар Стева Крстић чита протовол 58 састанка од 19. Деч. ов. год. и по што би учињева једпа псправка Ил. Ратајца, скупштива усваја протокод.


Бp. 576 .
Председник: Да он могди продужити рад, треба најире да се прововемо да видимо коливо пас има.

Секретар Крупеженй прознва по списуу посланиве.

Носле ирозина иредседния јавьа, да има 108 посланика на окупу, давле довожан б́рој, и вели: Саслушајте веколико интернелација.

Eр. 877.
Секретар Крупежевиһ чита интериелацију Петра Стефановића и Aлевсе Поновића којом питају министра спољних нослова: коливо су пута летос п јесенас Турци напу траницу ирелазнлі и разна злочинства вашим житевима чинили, и је Аи му познато да су Турци наше карауле на Шревом Брду, на Радишковини и на Вучијој Подани запалияи и нашег стражара Пдпју Ковачевића па место убнаи, као и то да cy зашалиии вуһу Cпасоја Пешииа, Byкадина и Велише Даушевића ия Васимевића, те им је све што су имали изгоредо, п сад су остази без крова и хаљнна? П је ли министар што по овоме радио, да се овој самовоби турској на пут стане?

Министар иностраних деда каже, да има много случајева такових, који су се дешавали на гравиди. Но овај, који се у интерпелацији помиње, није му познат, али ирима интерпелацију да на нуу по пзвиђају sa 2-3 дана одговори.

$$
\text { Бр. } 878
$$

Севретар Крупежевић читя шнтернеияцуу Адаца Богосаввевиһа, којом пита министра спожвих послова: да ди му је познато, да неви Петар Пе-

тровиһ, ия В. Јасивове округа крајинског, већ 12 година вако је у Впдину у затвору овован, пи у турској тамници и данас лежи?

Министар иностраних дела каже, да му тај сАучај није познат, но прима интерпелацију, а по нсиитаној ствари одковориһе у своје време.

Сегретар Ст. А. Поповиһ чита интерпелацију Уроша Кнежевића, управжену на мин. ун. дела, којом пита: шта је са оном грађом што је учнњена у телеграфсвој каси у Београду, којом је рувовао Јован Антонијеви? Је ли штета измирена, в како?

Министар председник ирима пнтериелацију да на нсту одговори, по што се извести како је у ствари.

$$
\text { Бр. } 879 .
$$

Секретар Стева Крстиһ чита интерпеладију Мијаила Смиланића и Симе Милотевића, управлену на министра ув. дела, којом питају министра: како је смео Обрен Миһић, начелник среза црногорсвог, звати кметове п одборнике ондашњих општина, те су шисали извесну жалбу свупштини, у којој се речени Миһиһ хвали а поп Новак Милошевиһ народни посланик ка.ьа и умахава? И хоће ли мшнистар МиŁића укдонити из оног среза, и кад?

Министар председнив уверава, апо је заиста Миһиһ звао вбор као нтто се у интерпеладији наводи, онда без казни неће остати, но наводи да би требало да се одрели комисија, воја не при осталия извиђајима и то извндити, јер оваво се на памет никоме пе може пресудити; а што се тиче премештаја то је ствар мщннетрова.

Новак Милотевић хоһе да говори, но иревиdajy ra.

Џредседвик, ио што се ова ствар тиче г. Новава, моли га да о ној не говори.
II. Ђуричковић чуди се, каво тај Мићић чини тодпви скандад и онет га народ и министар трпи. Смиьаниһ је пре тражио да се он премести из веговог среза; он се иреместн, и тамо онет продужује свој занат као и ире. С тога је, да се одреди комисија која he све његове злоупотребе иавидити.

Благоје Божиһ каже, да треба Мићиһа оданде уклонити одмах, на носле комисија нева пзвида негове здоупотребе.

Hои Стева: Oвде се види, да је лична мржиа иямеђу пои Новака и Оорена Мићића. Ми треба то да оставимо док вомиснја не извиди. Јер ми овде ако ночнемо о виним аичним зађевицама ироводити време, остаћемо овде до иролсһа, трошсһн на свави дан по 2 рубде пародне и једући супу и ринфлајш, a $\operatorname{Loд}$ дуһе чева нас начамак и сланина. Но да сврщимо што ире буцет, па да идемо кућама.

Председник каже, да је најбове да ову интерпелацију упутимо влади, но не у томе да одговори ва. пу, но да се придружн осталим аштна, пто се на ову ствар односе.

Свупштина усваја.
Бр. 880
Сегрстар Стева Крстић чита , нтернелацију Симе Миаошениа уиравьену на министри финансије, $y$
 Aио, да се храна у општввсве вошеве врати, тад нацод овалошњи нема што је годива оманула и іто вије храна на време прпкупжена, јер је варод

поднети пројевг за завон о пступияа по привичној чести ?

Мин. предс. одговара, да ће вроз воји дан иянети пред скушштину.

## Бр. 883.

Секр. Крупежевић чита предлог Живе Миленовина и Стојадина Радоњића о томе, да се вомандирима и четовођама II. класе даје платя као и командирима I. класе.

Скушштина реши, да се овај иредлог одобаги. Бр. 884.
Секр. Крушежевић чата иредаог Радоње Недића и аругова о томе, да се учине неке нзмене у § \& 402. п 404, грац. закона.

Чује се: „Да се одбаци."
Р. Арагојевиһ: Ономад је једаи иредлог нодобан овоме одбачен, с тога и овај треб́а одб́ацити.

Председник: По што се чују разна щњева да се одб́аци и да иде одбору, то Һу ставити питање: „fio је за то, да се упути законодавном одбору, нека седи ; а ко је да се одб́аци, нека устане, *

Сид седе. ІІ тако се упуһује вадоподавном одобору.

$$
\text { Бр. } 885 .
$$

М. Радовановнд, хоће да ущраві шитане на мивистра иравде.

Председнив одговара Радоваповићу, да се иитања ва министра могу само напнемено чинити, а усмено не.

Младен Mикић: Нева Раловановиһ иле у собу код манистра, па нека га тамо пита, ако шта има.

## Ep. 886 .

Арагутин Ризии ушрава питане на иредседништво: Цре неви дап Крупежепиһ је у седнщци нитао владу, може ли Јаков Павловиһ остати као носланив, но што није ревтор. Министар је казао, да ће одговорити за три дана, дакле још шије одговорио, а п Павдоиић сала не лолази у скушштину. Но треба да rohe da pa,u.

Председнив: Кад је шитаве о Јавову ва мене управвено, ја сам одсоворио да је његово главно заннмаве професорство, а што је ревтор и ирота, то су као почасна ввана. Сад, што он не долази у свупштину пије ми познато.
Н. Крупежевй важе, кад је питао министра иросвсте, он је одговорио: ако у указу стоји да се Јавов поставьа као ревтор и ироресор, може учествовати у скупштини, а ако је поставвен само вао ревтор, онда не може. Оп је читао уваз и тамо стоји, да је поставвен као прота и ревтор. Према томе указу, вели, не може Јавов бити даве послания но што је промепио положај, т. ј. пије више ревтор.

Мин. просвете важе: Нека ова ствар остане за сутра. Ми heмо допети уваз и видећемо каво стоји, па свушштина нека реши, хоће ли остати посланиц наи не.

Даје се четврг часа одмора.
После одмора.

## Bp. 887.

Прелседния : Сад да ирнетупино иретресу буџета - и позва известиоца да чита, - по пре претреса има зинист. грађевина, заст, мин, фннавсшје, да објаснii о pyдниry у Majданиеву.

Заступник министра тинансије објашњава, Ав је било уговора са друштвом које тамо ради, да плаћа 24 хиьаде $3 \%$ као ириход; но утовором од 25. овтобра ове год. одустало се од тога што друштво није могдо испунавати, те је интерес спуштен на $2 \%$ за 24 године, и тако долази $7-8$ стотина дуката, што друштво продаје бакар. Све то удази у позицију, воја је као приход у 20.000 гр. дор. ставдена.

Председнив : Дакле, ставьено је у овој позицији 20.000 гр. нор. од рудокопње у Мајланиеву, а одоор није ту ништа приметпо.
M. Миловановић тражн , да му се одговори, ilita je ca onux 1.080 дувата, што је o muмa товорио Спасић.

Заступнив миниетра пинансије одговара, да је бнло уговорено да друштво плаћа суму која је споменута на известан ириход, но законом од 1871. год. то је нопуштено, и по томе што Спасиһ каже да је бмао 1.080 дук. то не стоји.
II. Јовановић: По што смо се увериди од министра фннансије, да ту улази и приход од рудокопне у Мајданпеду, онда ова дишра од 20.000 rp . нор. нена өстане.

Aрагутни Pизни孔: Кад министар велй, да је то од свега вао поља рудокопне и зем.ве й мало је, јер ивноси само од рудовопње 80 дуи., онда тде је оно Аруго.

Застуинив мнн. фвнансије: $У$ иредрачуну је таго и не може бити мане, јер за 23 године долази тоднко, \# удазп у рачуп вао приход.

Предс. министаретва вели, да ово није велика разднка, с тога мисди, да треба ова сума да остане као што је.

Председ. ставда на гдасање: То је за преддог, нева седи; а го је против, нева устане. Чује се: „Сви смо за предлог , и седе. Давле, усваја се.

## Бр. 888.

Известиадц финанс. одбора чита другу тачву број 6-ти: „од наслеђа 10.300 гр. п. иредложено је као ириход."

Дим. Матић пита: Коаико је лане бндо тога ирихода ?

Заступник министра финансије одговара: y 1872, години бидо је 12.609, у 1873. год. 18.150, а у 1874. толини 5.000 гр. нор., но кад се сравни једио с друтим, долази на сеаку годину по 10.300 гр. пөр.

Спуиштина усваја по иредлогу одбора.

$$
\text { Бр. } 889 .
$$

Извест. фин. одбора чита треһу тачку број 6. воја се добија од мангупа, а предложена је у 45.000 гр. нор.

Свупштниа усваја по предлогу одбора.

$$
\text { Ep. } 890 .
$$

Извест. Фин. одбора чнта четврту гачіву о вавнама, у дојој је предложено ирахода 180.000 грота пореских. Одбор је мншљења, да се ова позпиија смањи са 10.000 тр. д. Да се саслуша одвојево мишљеше.

Севр. Ст. Д, Шоновиһ чнта пзвештај одборов, и министар је на овај мањак пристао.

Јеврел Марвовиһ каже, да те новчане пазии долази највише од нступя, a по што he ce то уредити, да општнияц судови суде и за пступе, то је немоryhe дa he бити тодиног ирихода, jep he остајати у општннским касама.

Заступник министра финансије доказује, да ово није само од казни за пстуи, но то су и оне пазни које су код суда нанлаћене од оних лица, која су у место затвора платида новчано.

Мин. иредседник вели : Кад је већ одоор смавно са 10.000 гр. и. то за ову годнну нек остане, кад влада иристаје.

Спупштьна усваја по мњењу одборском суму $0,170.000$ rр. н.

## Бр. 891.

Известилад фннапсијсвог одбора чита нету шозицију, о невредвиђенин ириходима у $1,600.000$ гр. нореских.

Застуиии миниетра фщнанспје каже, да ти неиредвиђени приходи долазе од иродатих нађених скровншта, од интереса на ивтерес вадсе на време не илати, од казни чиновника гоји се административим нугем пазне, итд. Дақе педн, да је ладске године о́ияо у 100.000 гр. више, но ми смо, вели, узели ову цифру вао пајмању.
II. Вуговић : Тамо стоји и од продатог барута, а то је државна имаовина, с тога треби то унети у касу, а не уприходити.

Заст. мин. фин. важе, да и то спада у непредвиђ,ене приходе.
 финансцјског одбора прегледао ове вещредиђене приходе и уверио се да заиста постоје.

Спупштина усваја ио предлогу у $1,600.000 \mathrm{cp}$. пореских.

## Бр. 892.

Александар Николајевин пита мииистра: Где је вовац болнички што се по 8 гроша из целе Србије узим.ве? Је аи дат нод интерес, и у воју позицију долази овде?
II. Јовановиһ одговара Николајевиһу и веди: фонд болички није никакви ириход државни, но то је новац дотнних округа, који је ваменеи на извесну цел. Тај се нонац даје уирави фондова, и она та даје нод интерес. Оп нена нинавве свезе са дрзавним приходма и расходима.

Алекс. Николајевиһ разуме да је тано, по пита: да ли је тај ириход лошао у ове нозиције?
U. Јовановић одсовара, да не може доһи пинако у ове позиције тај приход.

## Бр. 893.

Председниц јавда, да је бупет ирихода свуюштина решила, во сад да се пређе на буџет расxода.

Чује ce: „хоһемо да знамо воднка је цела сума прихода.*

Председнив : Сума прихода прорачуњена је од министра, известиоца и секретара, но мисаим, да је најбобе, да оставимо за после подпе, да ревиAирало иf тачно знало коливо je.

Мшай Ћујущщй хоће да се поднесе биланс, да се видй, волико је и расхода ; јер ми видимо, веля, колико ъе бити прихода, а не видимо расход.
II. Јовановиһ : По што је скупштина репила бушет прихода, да приступино п бупету расхода. Одбор је год расхода певе суме умалио и кад скупштина реши, онда ће се знати и водпва је сума расхода.
М. Меловановић мисли, да би рђаво било решавати о расходу, кад немамо суму прихода.

Шредседнив министарства каже, да је од приАике буцет прихода са 8-900.000 гр. нореских сманен. Сад према томе можемо решавати бушет расхода.
В. Радуловић, слаже се са Милпјом п Кујупщићем и хоће да се донесе цишра прихода, ша после шрена њој да се решава о расходу.

Известилад финансијеког одб́ра каже, да је тачно изнашао, колико је олбор био одобрно, но сал но што је скупштина нешто преиначила, износи од придиве $35,276.392 \mathrm{rp}$. п.
В. Радуловй : Нећу циэру од ириллке ина на намет, но хоћу пстинева дитра да се донесе, па онда да решавамо.
М. Гарашании каже, да измеһу одборске диФре, и оне што је скушштина решиа има веhe pasлике, и ла је свуиштина само $у$ две партије умавила суму од 490.000 гр. пор. По томе мисаи, да није дишра лобро прорачуњена.

Председ. мннистарства : Према одборсвом мпт.sеву веће бпти веливе разаике, јер је скупштина ва ненин местима одузела, а на друтниа опет додала. -

Іредседник: По што смо решнаи буиет прихода, после подне Һе министар и известияац саставити суму ирихода, овако каво је у свупштини решено, І сутра һемо наставити рад.

Бр. 894.
Саставак је закључев у 12 и но сахата и заказан за сутра у 8 cахата пре подне.

Іредседмит,
A. B. Јовановић.

## Cenperap,

## Стево Кротић.

## Нотпнонци:

М. А. ГАишић, Ђурце Торовић, Сима Сещулић, Петар Катин, В. Радудовић.

CACTAHAK LX.
99. Дедембра 1875 . године.
urwacrabina
Димитрије Јовановић.
a cenfetala

## Р. Тодоровни.

Почетак седиице у 10 сахати ире подне.
Присутни су бнли сви министри.
Предс. јавьа, да нема израђепог протовода од иређашннх седница за читање, те с тога износи неке цредлоге ва ирочитање.

Бр. 895.
Севрет. Ст. Д. Поповић чита аредлог Мијапда Тераибашиһа и јопи њих тринаест посланива о томе, да се број виших нојених чиновника у мирво доба огранияи у нвтересу боље штедне. А у ратво доба само то ограничење да не вреди.

Решено: да се шреддог упутн Фнванспјском одбору.

Бр. 896.
Секрет. Паија Стојановиһ чита свој предлог и још: три посланика, Милосана Beakoвиha, Mилщје Урошевина и Војина Радуловића о томе, да се сви дојакошни приходи свештенички свелу у систематичву плату и ова подели на 3 класе и то: од 250 , 300 и 400 талира.

Рачуном тих ирихода доказује могућност, да се то може остварити.

Решено: Да се иредлог упути कинансвјском 0дбору.

## Bp. 897.

Секретар Стеван Крстић чита предлог Ниволе Крупежевића п њнх јоп лесет посланиља о укшнуһу народног позоришта.

Рсшепо: Да се предлог упути финансијсвом одбору.

$$
\text { Бр. } 898
$$

Секр. Ст. А. Поповић чита предлот А. Николајевиһа и њих јоп петнаест посланива о ивмени 8 70. стец. пост.

Председннв примећапа, да је у овоме смнслу већ бно поднесен један предлог, ша да је у одбору претресен и скушштина је по истом решида, да се упути нади, те да састави пројект. Сад се опет појаввује такав исти иредлог, а по чл. 94. носд. реда то не ноже бити.

Ал. Ниволајевић каже на то, да није вужна било, не бн такав чредлог ни давалн.

Нредс. објапнава, да је његова дужност бидя, да иянесе, ваго чл. 94. посл. гдаси, а свупштина нека ствар реши, како зна.

Павле Вуковић казује, да онај првв предлог, који је иред скупштином био, наје са свим пи сврmен, него за то, што је r. министар правде пзјавно, да га прима у том смиелу, да му послужи као грађа, - исти му је преддог и дат, па нека му се сад и овај предлог преда, те да му и он нослужи као грађа.

Председник за обавсштене чита чл. 94. носл. на основу кога држи да не би требало решавати о овоме предлогу. Нваче могли бп се свани дап подносити оваки предмозп, те би само скупштина дангуо́ила.

Ал. Николајевиһ мисли, да предлог овај плје два пут иретресан, него је скупштина само пряхватида префашви иредлог, а то с тога, пто је г. министар правде ивјавио, да ће прерадити цео стедишии поступак. Сад треба и овај предлог прихватити и предати жииистру, да му послужи за графу, као што му је и први предат. Преддог ирви није могао бити решен, ал то, што је велпки, па према томе и није мог弓ће, да се прерађиване таговог предлоға о стецишном поступку одмах сврпи. Али свавојаво је потребно, да се учини та измена, јер дешава се, да једап трговад шадне под стечај и том приликом приступи се равиању па се сви повериоци сагласе на равнаве, а један се пзмеђу њих свију заинати, иа неће. И таво због једног повериоца дужния мора да пропадше. А вадон се овај предsог усвојно, онда би поверидай морао пристати на поравнање уз остале повериоде, те 6 и се дужния таво сачунао од пропасти. Наводи ва пример случај једне куһе овде у Београду, са чега једино та

куһа мора да прошадне. Према свему изводп, да у овозе случају ништа не смета г. министру, те да и овај предлог прими као грађу за измену стец. поступва.

Мии. правде мисай, да се њему чини, да се овпи шде ва то, да се предог тај гојп је раније поднесен, огдаси за хитан. Сад, аво свушштна палази да треба и овај предлог упутити одбору, он нема чротив тона ништа приметити.

Према овоме иредседник става ствар па гласање, и таво ои решено: да се иредлог упути законол. одбору.

$$
\text { Бр. } 899 \text {. }
$$

Сегретар Н. Крупежевић чита свој преддог и осталих посланика ва броју 22, о томе, да чиновници патте примају у чаршијеком течају, те би на тај пачни уштеле опло ого $2,000.000$ гр. чар., а у саедтога могао ои се народу и прирез смањнти са 11 iр. ч. од главе.

Прнапвом овог иредлога појавише се разна нњења, те у след тога иредседник стави ствар на гласање, и тако ои решено: да се иредлог уиути янианс. одбору.

## Ep. 900.

Сегр. Ил. Стојановић чита предлог Петра Стевановйа о томе, да се од парода ия пограничних врајева храна из општннеких кошева, воја је на зајму биаа, ове тоаине не узимье, једво тто је година у тим крајевша оманула, а друго што је народ тамотви абог Hөанатих ваучајена на гранвцу ияшлазити морао, те је епречеп, да н оно што лу је родило, пије бно кадар саоратв.

Због тога uто су се и при овом предлогу пула разни мнења, иредседиик сгави ствар на гласање. І таво би решено: да се предлог упути одбору за моло́е и жалбе.

## Бp. 901.

Председния јавља, да има још ін неволико интериеладија да се прочитају.

Војин Радуловиһ примећава, да се треба манути интерпелаңија, па прећи на дшевни ред, јер овако радеһін не һе се ствари свршити ни за 10 год.

## Ep. 902.

Сепретар Or. A. Шоповић чита питање на г. министра правде, тоје је изнео Мијајло Радовановић а тнче се шоставвања г. г. Чумиһа и Широһанца ва чланове 1. власе у касациономе суау ире, но што су били чланови II. класе при пстоме суду.

Министар правде јагла, да he па ову пнтерщелацију сутра одтоворити.

Шрема нзјави г. миниетра, иредседнив ваређује да се па дали рад пређе.

Бp. 903.
Cerретар Пацја Стојановй чита иитање на застуиина миистра фананције од Вује Bacuћа 0 томе, да ли се мисаи шоново поднети пародној скупщтиии на решење предог о тарифн новог вова сребрне српсве мопете, воји је иредлог једвом веһ у скупттини бно и у одбору финансвјсвом претресен.

А тим актом тражи се च рачув доштована своване ове среорне сриске мовете, вао и то да ли је сав тај новад у лржавну васу унесен, п воливо се сад тот новца у васи находи.
\#potompail uar, cirvi.
7

Мивистар грађевина гао заступниц зин，фннан－ сыје каже，да је ово једап врдо вижан иреддог．По нто нма да ради у два министаретва，то није нмао времена，да стнар проштудира．Предлог је кяо што питау нале о́но у одоору．Oа he то вндетп по ствар проштудирати，па Һе одговорати пто скорије，॥ скуп－ штини поднетн предлог па решеве．

Вуја Bacぁћ вапомиње свупитнни，da јој је по－ анато，аа је ова ствар претресана бат пред раза－ лазак сहушнтнне，та је остало на томе，да be ce ова онет иавети на рещеве，чин се скушштиа са－ стане．Мсфу тим та ствар стојп п данас верешена，
 чатак $y$ народу，та за то бі требало，да се јелнон та ствар изведе па чисто й одмах реши．

Панта Јовановић зарад обавептења уаинье реч
 ској снстемн．Једаи је，наво tе стајати остали но－ вад，који һе по земби нашој циркулисати，према новом течају，а други је，да се псправп оиа погре－ шка，да динар не вреди 100 пара пореевнх но 100 пара динарских．Мпелв，да покретач питања пма на уму овај аруги предлог，a оплј се сад пе налази пред миннстром，него иред свупштном， 0 тој ствари дуго се говорнло；іи она је，ваво се он ceha，од－ дожена．

Радоюа Hearh пртrehyje，дu ce ryhama nocat－ нщи ве смеју вратити，ахо се то не пзравна．

Нредседвнs важе，у коливо се ои опомнне， скупmтина је занста omtomuat oно нитане，да аї he Аииар вредити 95 нап 100 пара，ито，не да се реши васебно лодније，него да се реши у свези са

ония аругнм предаөгом о тарншн．Према томе，ствар ова сал ннје на дневном реду，нето，у воливо се сећа，бивши миншетар Финансшје казао је да Һе бове проштудираті предао о тарнकн，коју је под－ нео био његов претходник，та 的 уједно подвети иреддет каво о тарнчи，таво и о норескод течају дшшаря．A сад，кад је застуннив мин．финансије вазaо，da he предлог uроштудирата па онда под－ нети скупштвни，мисли да би требало，да се свуп－ штина І ва томе задоводи．

Ђаступния мин．काнанспје，мии．грађевина，на－ давн，да је предлог овај по себи важти стиар и 36 ог драаввог вњиговодства，па је вужно да се реши још ове године．ІІ за то he предувети，да што пре ову сквар ироштудира п скупштини ва решење нодвесе．

И свупштина се тии задовољава．
Бр． 904.
Председник јавьа，да пма й једна тужба про－ тив бпншег мин．војевог．Па с тога нева се п са－ слуша．

Ceкретар 円ивола Ғірупежевиһ чита на то тупбу щротиву г．Косте Протиһа бивнег мин，војеног，што је у сод．1874．ударио на народ ошшти прирез на сваву нореску главу по $20^{\frac{1}{2}} \mathrm{Fp}$ ．чарш．ва име ло－ горована，воју је нотиисао Адам Bогосавв евй іा ших јон 22 посаанива．

Председнй：У овоме смитлу ноднесен је и пред－ дог скупттнии，Н тај је веһ упућен занонодавном одбору．
 туабу，па с тога п увимье иредлог натраг．

Председния наводш, да прежа оваковој тужби, коју је потиисао довољан орој посланшва, а по вакону о министарској одговорности, требала ои скупштииа да реши, да се један одбор пзб́ере, те да нспнта иретходно ствар, на по што одбор оно сврін, онда тек додази пред скупштипу питағе : пла Аи места тужби, наи не,

Јеврем Марговй нсказује, да је бнло нечувено y паmeм старом животу, да један минстар самоваасно сам одренује ирирез на народ. Он држи, да ниита у Србији пвје бияо тако незаконо учињепо, као што је тај ирврез. За свагу вајжању ствар повааче се друпп буди на одговор, а зар овде да се остави, те да миннетар не одговара. кад учини самоводу. Закон је оиределио, вако миннстар долази до суме која зу је потреб́на. Мивистар је овде узео сам и по својој вови ударно ирпрез на народ. Тиме је повредно устав и треба га узети иа одговор.

Председник разлаже, нако се пз тужбе види, да се тужиоци позивају на 尺. 94. закова о уетројcrby воје末е ін на ча. 56. устана, й они сматрају да је поврецеп устав овим паређенем мияистровим. Сад према томе постоје два парецења, једно у уставу, а друго у вакону. И тужноци су нашаи да је овде новрефен устав и проматен 3 авон о устројству војсяе. А до сеушштие стоји, да оцени, да ли је то иитане оптужена по уставу, нли наређену sавона.

Адам Богосаввевић zауује, нако је он дане ши-
 At то није учињено на оспову ванона, него на основу томе, нто се таво раније практиновало. И ово ндје ниқакая oдгопор.

Председинв признаје, да је она ствар била пред прошлом скушштином, но по што он на нстој није бно, не зна вако је решена.
 бившег мин. војепог, који се брани чл. 94. закона - уетројстиу војске. Он се посаужно оним речма, где се каже: „порције хране и эуражи оиредељује војени министар." Но ов се овнм није могао посаужити, јер без одобрена скушттине ве може се ни у ком случају данак ияи оишти ирирея уетановитя. И вад се овим путем прибави одобрење ая прирез,
 да буде.

Председнив налази, да бі добро бідо, да се сазна, шта је проша скушштина о томе решшая.

Радисав Мидосанаевяд: Није нуано, да се то
 сеи рад.

Jеврем Марвовиһ: Ланска скушнтина пије нілшта решавала. ШІто се тиче саме ове ствари, о шој нема сумве, да је министар поғазно устав. Довазује у примерима то.

Главно је овде питане: је лін смео миндстар ударати прнрез без одобрења скушштине?
Г. мишистар употребио је извесну суму на обучавање и логоровање вародве војсве. Требао је најщре да ияради одобрење од свупштнне, па тек опда да пма права да вадаже прврез према затову 0 уетројетву војсве, и да га за тим употребі. И тад то прано није добно, онда та вије смео вй нареҺивати.

Нивола Радовановй мисли, да ствар није сврщена и да би бнло министровог одговора, те е тога се он пма ін оптужитн. Да се ве би щного говорндо © овоме, нека се изоере нарочитіl одбор, па овај нека пзвнди стар, is аа тнм he се нета и решити.
 94. saroвa о устројству војсзе неумесно је. On је нсти самцит тумачво, а то није емео. Њвеово је сало да ради но завону. Где нма законсво нареЂење, ту не вредй уобияајена иравтива, на воју се мпистар позивао. За то треба да се ствар преда нарочвтом одоору, те да овај то иввнді й пред скупытияу мишьени своје ивнесе.

ॠивко Недић вели: Aso се хоһе овраве одбора, онда молшн, нек се да одмора зарад сноравумљеша. Према закону о миннстаревој одгонорноети, вао тло је веһ каздо, треб́а девет дица изабрати, те да иситају тужбу.

На захтевање даје се четврт часа одмора.
Носле одмора.
Председник позиние, да се иристуши избору 9 лица, воја he саставьати одбор.

Петар Стешанови ${ }^{t}$ има једну ирпмедбу: По чл. 103 устава треба пајаре сдушштина да изрече, да аи пна неста оптужењу, иа овда да иде ствар одбору.

Нредседния на то тазује, да је ствар јасна јер прни таан аякона о мнвнстарекој одковорності наре申ује, да се щора најире одредити одбор, који he cтвар псиитати, па онда скупштина да реши.

Радоња Нелй: Mory лї у овај одбор бітіा изябрани ови воји су потнисани на туаби?

Ilивода Крудежевић товори, да могу бити изабрани, јер је свупштина 1873. год. о томе закон иротумачнаа.

Председннк казује, да нема ограничења о томе у закову. У колпко је логичво, да онај, воји тужи ін оценује своју тужбу, стиар је, коју треба скуиттина да оценш.

Насгяје гласане. Носде гласањи председннк објаввује резудтат гдасања, и тако:
 дар Ниволајевић 65, М. Тарашанин 59, Ар. Ризнић 58, н Јово Бошковй 56 гласова. Даьле сви нмају савршену већину.

Остали пемају савршене веһшне. И таво се има ужп пзбор предузетн памеду њих осморщце.

Алексавдар Ниволајеввћ моли за реч.
Председиив ааје му реч.
А. Николајевиһ шредлане, да се остала четири одборника азнамацијом изберу од оних, воји по реду највише гласова имају.

Председния занаяује, да he бити бирање опет нонмене. И за тим настаје тдасање. После гласања председвия објавдује, да су на овом друтом гаясашу добили саиршепу већину овн: Паија Стојановид 84, Алекса Здравновиһ 64, Никола Радовановић a Jедрем Марвовић 54 raaca, те тако, ово је одбор од 9 лицв, воји нма да пспитя тужбу.

Kp. 905.
Севр. Никола Крупежевны чита указ Шегове Сдетлости о томе, да се нородици погннувmег Зарије Видиһя постижона може из државве касе помоһ на іме шздржавања одредитн.

Председиив: Нена се чује иредлог.
Севр. Стеван А. Поповнһ чита иредлог, војж гааси: „Да се породици погивувшег Зарије Видиһа ностиьона на име пздржавања из државне касе иядаје по песет талира годишње. Ово издратане има трајати односно удове до схрти нди преудаје вене ; а односно деде Заријне до шиног пуволетегва "ди удадбе.

Нздржање ово рачунане се од дана смртй Заријине.
19. Дец. 1875. г.

Београд.
Нредсдаиыи дайстарског савета
иин. учус. деда,
あ. Кад9вй, с. р.*
У след гласова, који су се чули иридипол читања иредлога, председнив запита: Усваја ли скупптина предлог, п једвогдасно бі аавдучено: да се предыог усвоји.

## Ep. 906.

Председник преставжа, капо је јуче, а и пре неволиво дана бпло покренуто питање од стране г. Крупежевиһа, о послаыицу ироти Јавову Павловићу односно промененог положаја, па је г. знниcrap просвете казао, да Һе иавестити скуиитипу,
 понине сауае ал доказ тозе, јер су оне меродание. И тако у ороју 78. оя 20. Автуетя 1875. године у
 деда, а ио сасдушаву министиревог савета Јакова Павловвіа, проту и рентора ботословије. ${ }^{\text {б }}$
 ваев saо иротојереј и ректор богословије. А име

ректор ина два својства: да је ирофесор, а почасно ІІ приврежено вао ревтор. По ономе вао што се види, он је поставвен вао иротојереј п ревтор богословщје.

По чаану 89. изборног завона, пма сад скупштина да решн: хоће ли г. Јавов и даде остати вао посланив, нии не? П у саед овога о́и решено: да г. Jaroв остане посланив, и да се одмах позове у скушштнну.

За овим је састанап завбучен. После подне у 3 пп по сахата зававап је друти састаная.

Састанак је онај трајао ло 1 сах. но подне.
Преноелиня скуппитмме
A. В. Јовановић.
3a cerperapa nocranues,
Радисав Тодоровиц.
потппсввца:
 тар Fatuh, Bојин Радуловић, І. Туричвовић.

## CACTAHAK LXI,

29. Дедежбра 1475. године у Веограду trpacentina

## Димитрије Јовановић.

## Р. Тодоровиь

Почетак седвще у 4 сах. по нодне.

$$
\text { Ep. } 907 .
$$

Председвик огамщавя састанав за отворен. По томе zasyje, каво је јуче буиет ирихода решен у свупштни. Том је ириапвоя тражепо, да се зна, волико ваноев целовушна сума прихода, вао й расхода по вадднном иреддогу, а подиво опет по одборском нахођешу.

Нввестваад је са госноданол министрод няна шао то, на нека се чује и ианештај о томе

Нлвест. M. Радонановвһ чита нзвептај о тој ствари, који taaen:
Најодној Сжушитини,

Вуиет ирихода за 1876, рач. год. као што је у вародној скупштнин решен, стоји овако:
I. Неносредни дамии.

1. Гpabaucer damar
2. Бадарски данав

20,416.892
66.000

20,492.392
II. Посредни данияи:

1. Бумручина еа уагредвим тавсама
2. Трошарнна
$5,000.000$
3. Peraaнil дана
$1,000,000$
anar 日a co . . . . 620.000
4. . . дуван . . 260.000
20.000
III. Tance:
5. Tazce судсве и полицијсвя
$1,350.000$
6. Танцеларајски ириходи 400.000
7. Aобошарпна 103.000 32.000 $1,885.000$

## IV. Іржбреда арассона:



код граі, данка
( ђумручие - 2.700

- трошарине

* канцеларијских прихода . 10.000
, новраһеніх вредита . . 400.000
\% казти . . . . . . . 10.000 $1,079.308$ гр. пор.

Ми смо ово потнисани част пмалй пзвестнти народпу скупштниу, да је одбор фпнапеијсвн од преддоженог буиета расхода ва 1876. рач. годину сма-历ио ї то:

1. вод опттих расхода
2. „ мннистар. иравле
3. , миннс. просвете
4. , минис. нн. деад
5. „ мин. увут. деда
6. м министар. фшнан.
7. ". мнистар. војпог
8. „ миние. грађевина

$$
\text { свега } 797.181 \text { гр. } 18 \text { п. пор. }
$$

Fад се од целовупног бупета раехода ваадом предложевог у . . $36,331.501$ гр. 13 пр. нор.

одбије горна сума у 797.181 „ 18 „ »
онда бІ по одборском мњењу бно pacioд y

Упорединши нак са овом сумом расхода, нао што га је одбор свео, цитру прихода, као штто га је веһ сяушшт. решнла у $35,256.692$ тр. пор. онда ои био расход већи од прихода за 277.627 гроша 35 пар. II.
28. Декем. 1875. год.
y Бeorpaду.

> Навстикай и чдаи
> овкан. оабора
> Мијаидо Радовановић.

Предсеаник: По што је дакле скупштина репида буцет ирихода, те по толе сад се зна деловушна сула тих ирихода, а у исто доба саслушала је и цеяокуиу суму расхода и по владином предлогу а п одбореком мнењу, и чула је иввештај п за разливу, гоја постоји измефу владиног предлога п одборског мњепд, то невасе прсђе на буиет расхода.

Но пре тога нева се чује й пзвештај одо́орсве манине.

Секр. П. Крупежевиһ чита тај пзвештај одбор. мањвне, који гдаси :

## Народној Сбуситини,

Мањнна одоора фивансијског прегледајући дракавни буџет 3 1876. рачунску годипу, смагра за дудност, да поред оних прнмедаба одборсве веҺшне, ныложі пред народвом скупштином и своје назоре 0 оном фннансијснон занопу.

Цешеһи снученост натих аржввних нзвора, ма\#ива одб́ора сматра, да основна мисао нашег државног газдниства треба да је ире свега паметно срачуњена штедња.

Полавеһп са тога гледишта, манына се уверила, да еу све тране државне адиннтстрације заплетене у многе ненотрсбне тормалности, ноје сав механидам државин чине аатлетени п свупи, п ноје ирете, да тај деханнам с соднне на тодину постане замрнеппји и екушьн.

Hоред тога маныва днсли, да се при подели плага државнпя служитевнма, пцје обазирвдо на
 да се није обаяпрало на сароманно стане панега народа, нити на негову уметност, вити на شегову ироизводву снагу, - На ирянко: звања са пелигия \#далама внатво су се умножила, алй се није умножнао внане, सанітал ї иронвводна снага - богятство сазога народа.

Мавина одбора сматра за дужност, да обрати Особнту пажњу народне сеупштине на ту оводност. Jер уажина драін, да се у народу веһе спречити оиадање имава и морала многнм зажоннма, многим sамрненин формалностнма, ін нногнм богато награцения дрававним служитежнма; веһ да су за ово најгляница срества: просвета ін остале евономне установе, воје служе распростирању знава пп помажу да се сваковрстна радиност развпје.

Аай раавй уарок, војп је манину рувоводио, да п1 овог рода ї још друге примедбе своје о буиету иянесе иред народну слуиитниу, и аа обележи, гоје бі се уштеде још учннити могле, то су све необичве ириание, у појина се данас ваша отапоиша пядпзі. Мањина 0дборека увида, да со ове прн-
 равтер. Догађаји, поји се око вас разнијају й поји

делу Eиропу мање внше у венввестност поставвају, sигу створити зa Сро́ју приливе од прве п пајвеће вааности, у војіма се моде на један мах изазваті врајне ножртвоване и највећи нанор Србвје.

Важноет ових прнлиа манина одборева није смела нil у коднко из внда изгубити ири решавану драканог будета. Опа је морала узети у рачуп: да Сроија може на једвн мах и изненадно бити изазваня и принуђева ва миого озбньније финансијсте жртае, било да своју саданвоет осигури, вли да cвоју будуһвоет обезбриан.

Мањни је морала узетн у оцену, да може настунити први случај, а може и аругі саучај. Први је елучај морала особито у обзир узети. Јер aко би тај случај пастуино, онда је шитање: откула би се нодмирио тај ванредии дефицит, који би се доцвије у бунету појанио.

Материјално стане наmега народа не доаножава ириступити увећању дојакошњих терета, воје народ нодносв. Нронзводна снага нашега народа тавва је, да за дуже иреме не може се мислити на остваривање пових фининсијсвих пввора. Једино срество аржави у новенугоне саучају остаје аржавни буиет. Па из овог не смеју се одузети ове уштеде, које су прево пужне за подизање просвете п оних економних установа, roje сауже за увеличане ужног п материјалног богатства самот народа, а тіме й за увеличање самих извора државннх.

Нs свају obgx paaдога, мањнна одборева млшюњња је, да ня државног органняма треб́а петіснути све оно, што га заплетеним і скупим чини, тия пре, пто мисли, да мере, које има част на-

роАној скупштини иредложпти, и у најобичнијия пиидйама само корпспе бпти могу. По томе да треба извесне уштеде одмах учинити без уштрба јавних нослова, воји из седопа државне админиетрације следују.

Но мањина одборска побележнла је и све оне уштеде, војпа би се одмах пристушити морало, кад би пастушле околности, воје бн напу отапбну могле пзазнати нзенадно на ванредне финансијске жртве. Но баш кад ове чрилике п не би настушле, мањина одб́рска моли пародну екупштипу да вдади у дужност стави, да при преображају зема.ьске алминистрације, гоје се идућој скушштини поднети имају, ове уштеде, које се овде иредажу, ва уму пма и да црема ғнма свој предлог удеси.
I. Уштеде, које се одмах остварати sory :
А. Миниетаретво упутр. деаа.

1. Свуда по целој Србюји местну поаицијсау дужност врше општние, гоје је ваконом о самоуправи општинсвој још више ујамчено, а државна власт има прховни надзор. И кад свака општина сама тај терет на себи носи, онда је праведно, да п општнна бсолрадска, вао пајбогатија у Сро́пји и у томе буде једнава са остали општинама. 3 то то је мањина мнења, да се жандармерија ужшне, а да се нека сума за подндијске сауаптеде остави, сразмерно другпм оврузнма. Тшме бн се сманио тај кядатак аа 350.000 гр. п.
2. Болим набором лнца, божом подедом рада и увеьањем радиих часова, машнна одборсва чњења је, да се сума одређена на практпканте полицајне

струке, може свести на половину, што предложену суму своди на $218,000 \mathrm{rp}$. п.
3. Мањнва одб́орсва мњења је, да наше минералие воде треба издати приватпим лицима под закуи са одреъеним условима, тим шре, штоје лансва скудштина подобан предлог влади на оцену упутила ; што предложену суму попиштава и у бунету ствара олакшицу од 16.400 гр. І.
В. Мииистаретво финанепјо.
4. Рудник у Крупњу увинут, ствара у бущету мањак расхода од 243.824 rp . п.

Ј. Земьоделско-пумарска школа, гојом је цел са свим омашена, вао таква укида се и даје у бунету оаанниу од 163.433 гр. п.
6. Помоһ друштву за пољсву привреду, манина одборска мњења је, да трео́а отвазати, с тога, што пачини којима аруштво за побсву привреду дејствује, показали су се немоһни, да приметних резултата у вашој земяорадњи повају. Овим начиноय сводв се буиет расхода са 28,000 гроша поресвіх.
7. Наша ведика швола треба да може сама потпуно да нообази младиће по фнвансијсвој струди, што своді расход са 26.400 гр. п.
В. Миниетаретво ироев. п пркв. дела.
8. Почем дојавошња пиата митрополита српског не стоји ни у ваввој сразмери ни са воличинож рада, нй са толичнном одговорности, воја је с тем достојавством скопчана, то је мањнна одб́орека мишљена, да се предложена сужа сведе са 42.000 г. пор.


Нз истих разлога, і шго мавина мисли, да се треће вадичансяо место не попуњава, своди се са 60.000 .
9. За брачве нарнице довобни су повремени свештенички сулош у надлежиии окрузияа беспаатно да врне. Мањнна је мишьења, да се све вонзисторије укину. Тпме се чшни олакиица у буиету $174.600 \mathrm{rp} . \mathrm{II}$.
10. Шомоћ народном позоришту, као по све луксузна, ирема пречим неподмиреним потребама иросветни, укида се. Тиме се уштеђује 60.600 гр. порескіх.
11. Наше зема.вске аколе, треба да су у ставу да могу дати потпуно образоване младиће по етруци иросветној и црквевој, и машнна одбора мисли, да није вужво исте на страну иза шиаати, што преддолену суму сводін са 84.000 гр. п.
12. На издржане неке шюоле на страви, коју Һе мннистар именонати, мањина сматра, да треба ту позицију изорисати. Тиме се олавшава буиету за 18.000 гр. і.
13. Учнтевска шкода кано је данас према жртвама, не одгомара никаго својој цели, вити се пз ње може подмирити сва потреба народиа у томе смисау. Мавина је мишжева да се укине. Тпме се своди сума предложева за 161.000 гр. и.
14. Богословија да ирестане вао швштвтут, во да се сваки саободно учи ко xohe, п вао одежене веливе ткоде да постоји. Тиале би се уштедидо на 150.000 .1 p .11 .
15. Позиције: на огрев нонзисторија и позоришта, на плате щрактиканата и плате служитеша конзисторяја отиадају. Тиме се олакшава бущет за 45.000 гр. п.

## F. Миниетаретво грађевния.

16. Мањива одборсва не може да увиди, каква је прека потреб́а изазвала, да се од ове гране земаьске администрадије ствара особито министарство, и мнсли, да оно може за сад још остати као саставви део министарства унут. дела, што своди п.аату министра са 30.000 rp . п.
17. И ирема нашем економном стању и ирема политичкпм прилинама за сад питање о железвщци није на дневнои реду од хитних установа. За то треба вване инщневгора железнице укинути. Тим се уштеђује 95.000 rp . п.
18. За најнужније оправке грађевина, које се у овој години учннити могу, као и за неопходно нужне нове грађевине, одборска мањина мњена је, да треба од предожене суме одбити 600.000 гр. норесвнх.
A. Миниетаретво епол. поеаова.
19. Одборска мањина мњења је, да вастушпштва ернска у Бечу и у Букурешту вису од такве нотребе, да се без њих о́ити не може, и пад се ова укину, предложена сума сведа ои се са 192.196 гр. норестих.
20. Заступниву срисвом у Цариграду паата се моае сманити но мипбеву мањине са 20.000 rp . норесних.
21. Нлате драавних саветнива не стоје у сразмерйи са количином рада и одговорності, и мя-

њина одорорека мшсли, кад њих дапае има свега 21 противно ч.А. 91. устава, то да се предложена сума смањи са 90.000 гр. ін.
22. ОА општих расхода за ванредне вепредвнђене потребе, мањина одборска мњења је, да се може одбити па 200,000 гр. п. Сума: $3,074.453 \mathrm{rp}$. пореских,
11. Уштөде, воје би се у прекиа приликама учинити морале :

1. Миннетаретво војно.

у познщјама означеним пол бројевима І., П., III., VIII., IX. й X. у бушету овог зинистаретва могу се остварити уштеде од $4,350.000$ троша нореских.
III. У Уштеде, поје се данас због постојећих аанова остварити не могу, но за које треб̈ шдуһој свупитини законске торяе ноднети у пели реорганивација.

## 2. Пиннетарехво упутр. деяа

У впдањем вачелства ия у опите ущрошћавањем ноаицијске администрације може се остварнти уштеда од 450.000 гр. д.

> 3. Миннстаретвя гра, снниа.

Умањаванем нерсонала може се остваритц уштеда од 191.302 гр. п.
4. Мањнна мнсди, да је са даванем пензцја ишло несразмерно материјалном стану нашег наpoдta, і" да оу често давапе пензщје са свин sдравим буднца на шгету кепих, ан саме аржаине касе. Mamitia fe мпеши, да се при давању пензиа-шиедднво достуша, д да се пензије дају само онима, sејп еу у драавној сауакои поштено служећн шзне-

могаи болешһу иаи старошну. Пепзпје треба да буду нояоһ вемоһнима државним служитељима, али никано раскошне ваграде. Но томе манина миели, да веаиве чензије од 500 тал. ва више треба еманити, и само онима пензије дати, којама су потребне. Тиме би се олавшало Аржавној каси на 150.000 rp . пореских.

Сума свију ових уштеда створиаа ои у самоме буиету извор, из нога би се онај вачредии дефицит, који би се у буиету нојавити могао, за некоднко годнна ияраниао. А поред тога вдада би пмала ирилично срестава новчаних, да једном почне реорганисати и заводити оне шкоде, воје би народу дале нужна звана за свакоирстне радове, без лојих материјани наиредае пашег народа није моryhar.

Cre ово би бидо могуһе учाнити, бев намета нових терета ва народ, јер сума која би се овнм уштедида износила би на $8,215.755$ тр. п.

Мањина одбора sора ириметити јои ово:
Форма буиета разних министарстава није тавва, да би се иа не имао невн ирегдед употребе п распореда сума, воје се утрошиті имају. Ив нета се само данас може увидети, волика је сума пеловупиих расхода у пашем држанном газдииству потребна, али се не увица, на воје се потребе посебице трошя, нити се према њему може оценити, да ди су и у коливо оне остварене.

Манина одборска мњена је, да буиет државни треба да буде створен таво, вако би могао нослужити вао мерило материјалног и умнот напретка народнот, он требя да пожаже, да ли је правилан

тод земадски дововно заптићен од спољぁих и саучајних утицаја, - у нему треба да се огледа, да ли су потребе народа иравнлно ехваћене, и да ли су и у полико нодмирене. Целокупни механизам читаве државне зграде, треб́а да је у њему верно и јасно обележен. Форма буиета, коју пред собом нмамо, оваку оцену не лопушта, а нужно је, да у наиредай буде овако, вако мањнна одборска схвата.

Поред тога, мањина мисаи, да треба вдади ставиті у дужност нодносење штамшаног б́лавса свију прихода п расхода прошлогодишњих, као и предложени буиет, да би тине народна скупштина имала свакад чреглед државних шинансија, воје јој за упутство при решавању буџета служи.

Ово су иримедбе манине одборске, воје има чает народној скушштини на оцепу поднети.

Чазнони одборене манине,
Адам Вогосавлевић,
Попестиаии одоореве мањнне,
Милија Мнловановиь.
Јеврем Мярковиі.
Фредседник казује, да имају још три однојена мњења, иа нека се и она чуіу.

Секретар Cr. А. Ноновић чита једно одвојено мњене, које гласи:

## Одвојено мњөње одборске мањине.

При ирегледу буиета министра војепог вашаи смо ту непсцравност, што су но 15-20 позидија у једну ставвате : и за то не може се тачан иреглед, колино је па поју партију утротено, учинити. И ми смо г. мннистру саоптили ову ненсиравност, и он је обећао да he вдуће roдине поднети буцет

свој са тачним означевен појединих издатана, а не удупно ; јер, велв, тако је до сада иравтиковано од неколшко година на овамо. И за то смо да и свупштива уевоји ради лавшег прегледа, дау буayhe буде буџет са овначајем сваке рубрике понаособ.

У једно имамо и то ириметити, да нам није нодиашан и потрошак сваве партије, веһ само водико која партшја кредита потребује ; а да ли те партије заиста ту суму потроше шАи не, то нам није познато. За то смо мљења, раді тачнијег решења коливо воја партија издатва утрошити може, да нам се одмах уз бущег фактично учињени издатав у изводу свщју партија даде, боје овај пут учињено није.
29. Децембра 1875. г.

## Београд.

## М. Н. Терзнбашиь, М. Радовановић.

Секр. Ст. Крстић чита друго одвојено мњење, ноје опет оваго гласа :

Одвојөно мњөње.
Браћо! Код нас је ире вратвог времена установдена земьоделсва школа, и троши пста на годину прево 5.150 дув. Држимо, да са овавим наставницима, тао што су у истој школи данас, неће се постиһи резулат такав, кавав се од исте очевује, а то нз passora obих: Bumunom cy, a може бнги и сви наставници сами теоричари, а при зембодеду већжа вреди правтива но теорија, и зато је по нашем мњењу требало претходно спремитя наставниве теорично и правтично научене, пая за

тим установити ту школу и све науве по што теорично науче, да нсте п физично правтивују. А погрешно се и щримају у истој школи фаци, јер обичво долазе они гоји су сиромаси и који немају својих земаља, ва којима би и ако су што научили истом се вауком користити могаи. За то ва овом ногрешном основу, установа ова није за народ као сад што постоји ворисна, и за то смо щвева овога: да се сало шууни сеоски синови у псту школу примају, да се што је могуһе болим ваставницва снабде, да све што ђаци теорично уче и тизчно щраптикују; пначе пема смисла да иста као што је данас постоји, јер је за народ некорисна.
23. Децембра 1875. год.
y Београлу.

## M. Н. Терзибашић, <br> M. Радованонии, <br> Илија В. Магсимовиц.

Сежрег. Стево Д. Ноповић чита треће 0,двојево мпење, које гласп :

## Народној СҺуиитини,

## Одвојено мњење.

Браћо! Позвато ће бити свима г. г. посланицима каво је жадосно сташе правтиканата, и ми потннеати онли ой мњеша, да ия пето sво је แваго могуће побобши, ако не са веһом, а опо бар са сумом воју смо умањпай председвиву и потвредседнику државног савета вао досадани додатав пдата нихових у суми 9.000 tp. If.
23. Дедемо́ра 1875. тод.

у Веограду.
M. Н. Терзибашив,
M. Радовановић,

Илија В, Мавонмовді.

Адам Богосавьевиһ изјавьује, да он има у олште пеболико речи о бупету расхода да наже.

Позиато је свима, да наш државни ириход и расход сваке године бива све већи п већи. Чини му се, да је од 1864 . год. за $10,000.000$ нарастао расхол. А да ли је у тој сразмери растао и вапредак вародии, каго у материјалном тако и у умном ногледу, оп сумња, кад ногледа, вако маса народа спротињсви живи, и како стоји у изображењу.

Наше вдаде знајући да државни приходи редовно расту, удешавале су расходе ирема приходима. Оп мисли, да се араавни расходи пи ириходи не зогу увек у свему онако једно према другом управватн, као што чине приватна лица ; јер држави пије задатак да тече иршходе, почем су ириходи аржавни један намет на видајет, једно таво ре申и зло, особито, кад је парод сиромашан, и кад се ти приходи троше на издишне ствари. Не жери се олагоставе државно према великим приходима, него према томе : јесу ли ти лржавни приходи пронзводво потрошени, т. ј. пма дй народ од њих ваке хасне.

Наши се ириходи највише троше на војску и полицију, сулове, иросвету итд.

Колико је потрошено ва војску то се зна.
Неће да говорі о томе, ла ди су и у воливо оваке установе ворисве пароду, и да дй ои орігу и стараше о нима може у своје руке да узме, пено само напомине, волико је потрошено ва полицију, на онет вије ујамчена днчна сигурност од самовобе појединих власника и великаша.

IIrоле и науке постале су монопол за чиновнике и (неликаше) богаташе. Народ од сеоских школа ни шајжање вајде нема. Средне и више шволе, опе опет стварају народу чнновнике, а нивако корисне и ироизводне радиикс. Према томе његово је увереве, да се нан државни расход може у најлавшу руву јчинити са једном трећином.

По том чипи иажяивом скупштиву на ириАике, $y$ којима се земља наша находн. Лако могу наступити приаике, воје Һе тражити веһих жртава. Bлада и скушштина треба и то да имају на уму, као и материјално стане нашег народа. Oи је давде мњења, да се ири претресу буџета расхода може номоһи и смањивањем великих плата, вао и нензнонираяа.

Шредс. заказује, да се приступи претресу буцета о расходима.

Нзв. М. Радовановиһ чита на то о цивил-диети внежевој, воја износи суму од $1,200.000$ гроша нореских.

Решено: усваја се. $_{\text {с }}$.
Шзвест. чита дағе о данку портину, који износп $1,176.255 \mathrm{rp} \mathrm{п}$.

Ap. Ризнић пита: за што се мањина одборска није сетила, да што каже и о овоме дангу ?

Преде. иримећава Ризнићу на то, да се мане тавих речи.

Jeвp. Mapzoвић устаје и одговара Ризниһу і zasa, да он о тој ствари нита опога, воји је надлежнији за то, а да ве пребацује скупттиви, ноја је мање вадлежна.

Предс. моли скупштину, да поново саслуша суму данва портина. У след чега известиац исказује суму у $1,176.255$ гроша пореских.

Предс. шита скупштину, усваја ли ову позицију државних расхода.
И. Стојановиһ иајав.бује, да би желео говорити о овој ствари.
М. Кујунџии исказује, да се онаке ствари не расправљају речма.
И. Стојановић гонори, да би треб́ало о овој позццији најпосле решавати и што дефицита у 6 y пету буде, да се од ове суме одбщје.

Председник пита: усваја ли се ова позицаја? На то би решено: да се усваја.

Навестилад чита и казује суму ол 5.040 rp . нореских, којаје одре申ена нао номоћ патријарху у Цариграду.

Адам Богосаввевиһ тражи, да му се каже, на име чета се даје толива сума. Он је чуо да се та сума даје патријарху, да овај само један пут у годиви дана и то на св. Саву служн у црквн.

Миннстар иросвете одговара, да се та помоһ даје патријарху од времена, како је наша вемља добнаа своју самосталност. А даје се једино радй одржана црквеног једиства. Да ли пає служн натријарх на св. Саву и друге народие сриске празнике у Цариграду, то је друго питане. Оп мпсли, да не бі требало ту малу помоћ патријарху сад одузнматы, кад му се то још од $30-40$ rод. на oramo даје.

Јеер. Марковић каsa, да он није знао, на нме чета се та помоһ патријарху лаје. Ако је варал је-

Аинства, он зна, да су се и Бугари скоро одвојали од иатријарха цариградског, па су тано пи Нема ниһи урадпли. Но он мшели, да је та помоһ зарад аругог печег.

Muaor. Gnacuh हазуje, raко је ова ctrap jom за вреле ирве владе ннеза Милоша уређена. Џри томе да.ве казује, каго је у оно време поставвао у Сроији житрополита патрюјарх цариградеки. А вад је позиије то ирано Сроија за се добнаа, том је ириАнком уговором утврдено, да се та номоћ патријарху даје. И сад би бидо неатодно, да се воог те маленкости српска црква дели од дариградске.

Мин. просвете престана, каво се као сигурно зна, да су у пашој вежьи, докле је иод Турцима била, владиве бнвале већином Грци. И ириход од енархија давао се овия грчкнм владикама, који су, после укинућа нeheке патријариије, пз Цариграда поставвани. Али кад се Србија од Турава ослободвла, она је одредила пзвеспу суму пао помоһ натријариији, И покојпи кнез Мплош, парочитом је наредбом пао одғовором то одобрио. И сад би пезгодно а й пеполитично било, да се та помоһ oтzasyje.
Н. Крупежевиһ мисли, да је то знак потчињености сриске црвве грчвој дркви. Српека црвна није законим, но наснлин иутем нотчинена грчпој патријартији. Он, као народни посланик, предлаже Н држи, да се може та помоһ отказати.

Председ у след нитана тувши, да је свупштина о овој ствари дововно обавештеша; сташьа ствар на масање. И тако би решено: да се позвција за патрвјарха царшрадекоғ о његовој помоһп усвојп.

Извест. изпоси издатак за народву скупштину у сумї 200.000 гр. пор.

Секр. Стево Д. Поповић чита одборско мњене: Код позтције „народна скушштива" стављено је за рачунсву 1876. год. свега 200.000 гр. пор. дакле мане од 1874 . год. 40.000 rp . нор.

Председ. казује зарад обавештеша, да је одбор код ове позпције учинио прияедбу, да понаже само разлиуу нзмеђу 1874. и 1876. рач. године. А у главноме усвојено је по вдадином иреддогу.

## И скуиштива ово уеваја.

Извест. чита пету позицију за државни савет, која по владином иредогу нзноси суму 417.500 гр. пор.

Председ: Нма о овоме одборска иримедба, на нека се чује.

Сенретар Стево А. Поповић чита одб́ореву ирвмедбу која гласи:
„Ћод ноаиције , државни савет" ноја износи по предлогу 417.560 гр. пор. одбор је нашао, да се може смањити 14.960 гр. пор. што се бдиже види из извештаја овде приложеног за засеб́ни буцет државног савета.

вумет државног санета.
Нредложен је у 417.560 rp . пор. мане даюде са 9.600 гр. нор. него што је био у 1874. раяунској гоаини.

Олбор је пашао да треба укинути са свім додатав председниву у 6000 гр. пор. п потиредседвщв у 8.000 гр. пор. пто се ова sвава catatpajy внше ва почасна.

Даде, одбор мисаи, да се може смањиги новиција на сдуге са 1.960 гр. пор., а тако исто и повиција на огрев и канцеларијске тротвове са 4000 гр. пор.

На послетку, одбор усваја предлог владщи, но коме се зване првог секретара у државпом савету с платом у 14.400 rp. нор., кад се упразви, нehe вине нопуњавати.*

Aдam Богосаввени saже, како је on y o, 10 ору бно минљења, да се плата саветннцима смави и сведе па 1.000 тал

Oди́opera већина cмaннда је само додатак председнику и потпредседнику, а за остаде чланове рекла је, да пе може, јер је то добијепо на основу вакона. Ов мшели, да је и додатаг на основу закова утврһен. Па није право, да они за 2 сахата рада добпју 2 дук, ћес.

Благоје Божиһ рад је да зна, голико има саветника.

Hsвест. нменује председнина е платом од 24.000 гр. Hop. и 6.000 гр. пор. додатва ; за тім нотиредседника е платом такође од 24.000 гр. пт. и 3.000 гр. пор. додатва ; II 13 чланова свагоме $110 \quad 24.000$ гр. нор. једног секретара 1. ネaасе са 14.400 гр. пор. пиate; једнот ceкретара IL, нatace ca 12.000 rроma ropeckux ; једнor micapa I. hance ca 4.800 гроша поресни п једног пнсара II, हлace са 3.600 гр. Hop

За служитеље одређепо је 5.700 гроша пореских п на огрев и канцеларијске троптове 8.000 гр.
поресни.

Дакле цела сума ва Аржавни савет пзноси 917.560 гр. І.

Предс. ирема овоме позивве Божиһа, да певаже своју реч.

Бл. Божиһ на то рече, да предс. п погиредс. не треба додатак да пмају. Сауге у савету пису нужне. Кал могу у граду служити робијаши уиравнина, могу и државии савет.

Jев. Maprobић казује, како у ఉиховом одвојенон мнењу стоји, да се паата саветнщцима смањн са по 500 талира. А то је за то тамо таво речено, што је сад већи број саветвика, но што је но уставу одређепо. У ча, 91. устана важе се, да треба да нมа 15 дејствителиих саветиива. Огнуд и но паквом је закову мопдо да буде, да има још 6 саветника на раснодожењу? Иза још младих дуди, воји могу да раде, а они се ставьају у пензију. ИІ тако он држн, да епунштина нма ирава сманивати пдату саветницима.

Нреде. мивистаретва : Као што је казао тосн. предговорния у уставу стоји: да број саветника не
 ШІто каже г. Јеврем да има саветника и на расположену, то не стоји, јер има министара на расноложеву, а пе саветника. Што се тиче самог ужюдана наате, он мнсаи, да то не моае бнтн. Наате су једап пут будима дате й ваада има ирана, да то да. Доцвије може бити говора отоме, тад дође време па ванредно ставе. Алй оно, што су вуди једноя добиаи, то не мопу данас нвгубити. II оно,
 Та нixosa плата постоји јой ол 1840. г. и вите,

па нй вдада не може пикако прнстатн на то, да иу се пиата смањн. Моте се каватн, да та усташова није нужна, и да се може изменити онај члан у уставу, којим је ујамчено саветнинво зване, а о сманиваву шаате не може никако реч оити, а нй влада не може ва то пристати.
II. Туричковиһ веаи, да врдо доб́ро виа, да је савет добио његово право уставом, и да му је то тиме II утар申ено. Но опет ири свему томе може се казатн, да је та установа непотребна. І он мисли, да свушштнна има права смавивати плате савет ничке, јер то није уставом ујанчено.
A. Pизниһ: Донета је то један закон, којщ по ланашњем уставу не треба да ностоји. Али, но што је уставом ујамчено, неһе моһи пасти ны та цияра, лок се не учини нвмена, или допуша у уставу. Савета је рад врдо мадл. II по том његовом раду, не 6п требало вй да постоји. Алй по јакошњем уставу мора то да буде. - Oи је ва смањнвање додатва. पуди се, пгэо су многи чиновници ва расположену,
М. Мпловановй вааује, даго бупет ирихода не достиже расход са 200.000 гр. и. и вешто више. Пита, чиме бе се то подмирнти. Расходи бивају све веһи. Аяо се 200.000 гр. пор. не подмире од แлата саветинчих н од оних, појп су учипилй тај дефицит, онда се мора ударыти ни народ. Према прнакама пашим, и- вреда свему, सако се народ ваш дадаяи, доста је, да буде плата саветнидщма
1.500 тая.

 санетнива у саужой.

Предс. зинистаретва : Нма их нотпун број.
J. Бошковиһ: Кад има потиуп број, онда ја неһу да говорим, али ми се чини, да нема потиун број.
Н. Крушежевић: Уставом је ујамчева установа државног савета, и указом је постанвеп неко за саиетниа. Али ши једном томе није ујамчено 2.000 тал. нлате. - II он је за плату од 1.500 тал.

Јев. Марвовић одговара па примедбу г. миниетра, иризнавајући да је пстина, да нема саветника на расноложепу, но министара. Но то стоји у формама. ІІ овде је изиграй завон од певе господе. Нису то госнода иинистри ва расподожену, но су то све са чином саветника. Набраја неке од вих, и на ново изјаввује, да скупштнна нма ирава саветницима паату смањнвати.
Т. Ђоровиһ вели, да је иа 51. састанву од орнаве ренено о невим судвјама апел. суда при ошштиневм стварима, и он је онда опо мишқеша, да се тим судијама плаћа по 3 дин. дапгубе, вад разматрају опитивсве пресуде. Није га ниюо од саветника хтео да потпомо:не. П с тога је, да им се смани шлата. Кад могу одборшшци џабе да суде, опда не моһи и саветници за 1.500 тал. да раде.

Шредсед. примећава Воровићу, да говори о ствари. Свушштива ама да дени о пдати саветника, а нема места познваті се на поједшше аичностп односно те ствари.

Радои. Мпзошевиһ вели, вад једаи касадијони судија, воји има далеко ишше рала во саветнив, ужнвв плату од 1400 талира, онда мнели, да і саветния, коме је нани носао, но касацијоном су-
niperozoan nar. ckri

дщјі, треб́а и право је да ужива наету од 1500 тал., а не внше. To је ио раду, А друго је, што правтиканти немају ніп хлеба да једу.

Адан 末огосаняевй вели, да он не тражи, да се санетничьа паата смани, за то, што ида дефидита у бушету, и што су ириходй малा, но што је неправда, да ови тодике илзте вуку. Кад се могу додаци да увину, онда могу да се и плате смане саветшщциа.

Петар Стевановић велџ, вано п он налазв, да је довобна плата саветиицима 1500 тал. по што сад не врше закоподавну власт, те с тога ін немају ведива посда.
 ствари, али га савест ви то тові. Бнло је, вели, и пронле године, а и ове од вародвіх посланика чредадг, да се смањи нлата чннонницима. П он је бно иротив тога, јер су те плате заковима регулисане и утврђепе. - Он не зна за пранидо, или указ, војим је паата саветниция одрњђепа 2000 тал. Само да њихово ностање уставои је ујамчено, а за плате пихове не. П ои је нз разлога на плате васащијоних судија и председника ири нстоме суду мњења: да се иаате саветиицила сведу на 1800 тал. јер је бо.ьв шшта смавити него ништа.
 All kabbor sabota, но rome је одређена шлата саветнщциа па 2000 тал.?-

Председ. днн. одговара: у волпво је вдади поанато, до сад нарочитог аавона о тоде нема, него је прип буиет аавон, који је ту паату и регудвсао ва. 2000 тал. У осталом, нека се ова ствар остави, па
he ce нотражнти и уверити, има аи каввог закова о томе. Меһу тим, не осланајуһи се ва то, има ди наスвог закона о томе наи нема, он дран, да не би онло право, да свушштина учннй таво ирема једној прсти дуди, јер ће то јако пасти у очи целоме ceery.

У државни савет долазнаи су будн, који сауже по $30-40$ година, и воји су стевли приаичног псвуства, који су умореви својим радом вроз ауже време годвна … дошли, да лоту радиті државне послоне, да прииремају иројевте законеве, да одобравају пзвеспе предите в т. A.

Gвyдa у cвету ниа некп вавод, где такови буди долазе. Они иегде пмају један, а пегде други нааив. Давде свуда има по пека установа, тојој одговара наш држании савет.

HFro се тиче шета, он не де да брани државни савет као државну уетанову, јер о томе није ни реч.

Cтвар је о саањиваву паате саветницина. Шограј тога, пто на то влада не моае ирвстати, треба आнти, да ғад би се мюсње одборске мањние о том усвојило, да би неви од савеншна, но што су дуго у држанној служби, паали већу пензију, но паату. IIrо кажу веки посланщци, да има наш бушет деФинит, воји се приреаом подмприти мора, то пије иеттна.

Зна се, да је у партијп шрихода решено, да се уштеде од сума, доје су ушае овде у буџет, враhajy y Apaaary racy. Дasдe, тіле ce могу нодлitритा нввесне потребе, те да не будо дефнцтта.

Нто важу неви, трсбвло би самі пт. саветници,


1236
ствар пихова. Аво они виде, да се налази у таким оволностима наша вемиа, они не то сами чшнити. ААи спакојако они пене то хтети чинити, кад се на вих й сие чиновннке од реда сваки дан напада. Мисли, да то щије начин, како се апелује на част људи, ако се хоһе, да се ови пожртвују. Оставите, вели, то нима самнма.

Маад. Жујевиһ иредставьа, каво је ов саветник, на не би хтео динно, да се као такав орани. Ho äajy ha, кako ctuap ctoju, xohe y ocнову da je извесе.

Пре свега пааује, да саветниқ није потребан од овда, од како је вадст ненова на свупштину иренета. И1 то је још одавна тврдио.

Но памесннци а велика скушштина 1869. 宀. нађоше, да треб́а савет да остане. То је што се тиче саме установе саветнига.

ІІто се тиче шлата санетничких, трейа да се зна, да је квез Милош неограппчепо до устава владао. Па је и нату саветиицима сам по уставу одређавао. Тим је пачнпоя и савет устанонио. Узнмани су дуди у савет засаужни ио народ. ИІ тада је и плата нихова одрецена па 2000 талира. У оно време председнияу бнаа је иаата на 10.000 талира, а доцније снедена је ва 3.500 .

Нотиредсеаник нмао је та а пиите 2500 тад. II caA xohe cкупитина ту пату да сманује поврај іх додатака иредседниву п потиредседиву. A томе треба внати, да у санету има вуди, воја и од 40 години сауже. Wему је веһ 0 Typирошло 45 година, пако државу служи. ИІ

но закону свави чиновник, који служн државу 40 година, има пупу плату у име певзпје.

IIто пеки остављају на част и патриотетво односно паате $\begin{aligned} & \text { преме } \\ & \text { потреб́е вавове, то је право }\end{aligned}$ cвaquje, $y$ soмe ни of де the да попушта. Il тия иравон хоһе да се служи п онда, вад та потреба настуाII без ичије нонуде

Плија Mojпћ: Ctвap је јасна, да је савет сео́i сам одрефнвао шлату. ИІ не знам са чега то, иІ по каввом saкопу. Положног saвова ниваввог нема, да они морају имати 2000 талира. И тако се слажем о томе са одборсвом мањином. А ирема раду и то je миoro.

Cr. Д. Поповиһ пе sна, да ли има вавовог нaрочитог закона, наи су у староз уетаву гарантоване шаате саветничке, али обраһа паяну свуиштине на то. Ако стоји, да је бупетоя наата одрефена, онда обраћа шажнуу и па тај случај, где је само буиетом плата одређена. Ов то зна нз искуства. И тај случај стоји код ирофесора учптевсве щволе, јер је тамо пдата на 550 талира, што код других ирошесора но тимназнјала и реалкама немя. ІІ оп пе зна, да дй би сад бнло умесво те шаате проєесореке вод учитедске школе изравнати са паатама осталих нрочесора. И кад ои се тано радило онда би се дошло до тога, да се свима чиноиницима сваве тодине но ново ниате регудишу.
Н. Радовановиђ мисаи, да су све пате чниовничке у Србији зазоном одреъеве. И он би рад бно да зу се тај заков нзнесе. А тад би се вндедо,
 воном одредене, наи је то бунетом рађено. І аво

су законом одређене, онда вема места смањнвану тих плата.
M. i太yjenth tre зпа, да ли нзричног закова о шаагама савстнинвм има, но мисан, да је и буџет sапон.
M. Миловановиһ: Каже се, да би наши саветници ирема ириинама, у којима се земља ваша налаяп, били цатриотични, вад се не би овако наваяпвало, да им се паата оярнн. То бн нему, ведн, о䒑io мшдо, Њихове паате, као право њихово, које су не на основу закона, но од вајкадашњих времена, задобили по вобн, хоһе да се законом регудишу. Саветска је устанона непотребна. То је свлониште оив. зинистара й друтих виних чиновннка.

Њега сад то теши, што иредговорния јелан, поји је и сам саветнив, признаје, да је саветсва установа ненотребна.

Али, како у уставу није предвиһено о шлатала саветничвим, то пма да товори не само о платама саветнцвны, но п о платама остадих чкновнива, воји су прекожерно палһени.

Аржава воја вине троши, но што иривреңује, та држава мора иронасти. Да ве о́и то оило, морају се удсепти расходи државни, да ириходи буду већи. С тога щисли, да је скупштии вајвиие у задатку, да оног црва, војп подгриза нашу арзкву й наш народ, једном утре.

Не треба више о томе ни говорити, него да се смане плате веливе дудима којп не доносе више нориети земби.

Аим. Балантеви: Ја нећу да браннм ни Петра ни Павда, али наводим ово: щто каже Мидија, да

треба гдедати, да се буиет удеси таво, каго ве би бндо више расхода во ирихода, па то било ма којим пачинон, скндај са једиог, скилај са другог и т. А. менн се чини то, као вад ои нево пмао једиу њиву, ва воју му треба 200 носленита, и вад тај нево ногдеда у васу, види да нема ва 200 нослевита й вадовоби се и са 100. Г. Миаија узимље чнновнике, као надничаре. Данас хоhe да узме 200 , а сутра не може толико да нлатн, и хоһо да узле 100. То не вде тако са чиновницшма. То мора да буде један склоп. Или се хоһе скдоп, иаи добош, - па ко јентинје да служи. Ако има у свету ванове државе тавве, онда нека буде и код нас. -
 Тало су пуповали папску столицу. Па па послетву дошло је и до добота. То се сад и овде хоһе. За ниату, доја је загонон одређена, може се вазати: саветищци, поји се од сад поставе имају тодиво и й толико плате; али скупштина нема права, да то смањује. Чпновщци, нису наднчари, вао што f . Мшацја мисаи. Они су у народу и раде његове послове са њим заједио. То је свева, која саставља са грађанством један народ.

Драг. Ризий вели, да се у товору посланина једнако истиче шитање: да ли има ваквог завова 0 платама саветвнчкнм ? . Жујевиһ казује, да је внез Mидош по некаквом турском уставу одредио ту саветиниу пату ; а ои зна аа једно наређење, воје је у зборнвциа, и воје су саветници сами наиравияи опда, над су вњаза Милоша иротерали, и они, воји су по одласву вњажевох доыли ия савета за намесниве кпажеве, то ваређене законсво и по-

гчрдили, - давле сами су сеои пиате одређпвадп, нако су и хтеаи.

Мил. Спасић: Сваки човек ина своје извесно прано, и треба то један према аругоне поштовати. Нма буди, који иду на то, да све руше. Tо су ндеје социјално-вомупистичве. - Доказује даве иримерима, којим се на остварење тих идеја цива. И смањнване плата чиновниких, то је, вели, почетак те радве. Ноштеп рад у државној саужби, треб́а да се ирнзна и обевбеди. Нначе, настуииће неснгурност у свему. Аво се ночну гавити туфа ирааа, cвe the отићи у вртлог и ировалу.
II. Ђурнчковиһ примеһава: Кад се говорило о будима, који су у манем положају, ту нико не нађе да је то оиасно и рђаво, кад им се нешто одуаимде. Репено је ва 2 ци. протојерејска й диво не кизa, da he ro mто nozyдити веру. Pemeno je и о быру свештеничком, ша и гу се нико не нађе, да рекне, да се тиме чини неправда. А овде се ири овоме питању о платама саветничвим пзаави с арутим речма. Мени је жао, што се та разлива чипи. Према няшем стању и другим тинансијским ирияикама, ја сам мншьена, да онај, који има 1500 тал. врло је добро шлаһен й дивна је то плата.
B. Радуловић вели, да није फегово нита хоһе да одобрава rовор једиих, а других шобија, него, у колико се опомиње, ире је неволино дана поднесев скупштин предлог о сманлвану плата чивовничких у оишге, иа је завдучено, да се тај иредAог одмах одбаци, јер су шлате завоном ујазчеве. И сад се о томе не може предлог пононо у претрес узндati. Oн мисаи, да ॥ аво оп решшаи о сма-

њнвану плата, да то решење шеће вредити према постојеһия sавовнма. - П он је према стању ва то, да остане о платама по дојакошњем ло пзмеae ycraba.
$\mathrm{y}_{\text {рош }}$ Кпеженй каже, да је ои $y$ начелу са онима, који су противни установи државног савета. Ааи то се ие може укивуги ирема устану. IIто се тиче сыањнвања плата, једво јо иравно пптање: да Аи су те нате накопом одре申 не, наи нису? Aहо има закона, овда овим путем не дожн се смањиватя ната бсз засебнег иредлога. Но нна и друго једно иравно иитане: адо се смаве илате, ла ли he то оити обавезяо ̈ за она лица, која су задобила право на иввесву плату? Oво питане у толико је важније, што у закошу о чивовницима стојп: - ta ce без пресуде судске не sory одузеті ви пиате, а ни пензије." - За неколиво годана свупштина је саветниқима будетом шлату одрецивала. И то је сад ираво за саветиике, које им се бев иресуде судсве не може одузети. И ирема томе, у волико он разуме законе, мишљења је: да се саветницима сведу плате на 1500 тал. но то да вреди за будуһе саветнике. За додатке, који нпсу законоз гарантовани, нвена је, да пх треба збрисати.
H. Крупежепй: Вам се г. Урош сам иобио. Ои је казао: свуиштна је бунетом плате саветницима одређивала. Дакле, ови су добнли то неним завония путом. И по томе, само судским путем може ее то укинутв. П додаци су буцетом одреһ, ввави, fa отRуд се могу ови уRщдати, a шлate ne mory дa станују? Бидо би зло, кад би се нешто задоном утврдиао, па би то остало непромевиво. Чим се

мане нрияете, треба то укданати. Зна се, да се 0, диоси у друштву зевају, иа ирема тонб ㄴ законе треба улсшанати, - Ои иисли, да скупштина, воја је иешто дала, да то може й да узме.

Чинолицп су вели, слуге парода, а народ је rasдa. Народ је одредио шаату. И парод иди праиа и сманити ту плату, п то не од беса, него што увиһа вужду и прајву потребу.

Cerp. Ot. A. Hоповиh прпدеһује на roвор lipyнебтевй, де додатак плате није ништа стварио; то је пешто узгредно и песистематично.

Потпредседиик А. Здравковиһ: Овде је нядншно гонорити. Све су иаате тиновииче закопом одре申вне. На за то су и нлате саветиияве законом о буиету одређеве. А овај закои није такав, гоји се не може менати. Па иротив, буцет је тақав закоп, који се сваке годиве мена. ІІ за то је он мњења за одб́орску манину.

Председнив пита скуиштину, је ай доводно о овој ствари обавештена, и бщ одговорено: да јесте.

Јев. Maprobit: Mroril 0А rocuoде upearobopника кажу, да не знају, да ли има закона о платама савстнивим. И тапо јелини запон о томе, може се увети да је буиет. Добро је Ризндһ ириметио, да је 1839. г. порушено све, шио је донде бидо. Од овога времена, па до 1858 . г. такође је све порущено, щто је до тада бидо. 1869. т, вад је јапошњи устав падат, валало је да лође организаціја пеле везқе. Савет је данас постао непотрсбно политичво тело. То сви увидају. It пал није opraнизацвја деда узакоњена, као, и кад није свакод органу шаата одрефена, него је остадо са свим но-

претдино, да се нена бупетом, онда се зна, да екупщтиа шцјс ограничена, да мења паате, па шта вшше ни салу ортанизадију. Зна се још и то, да се Србија налази у иреустројству политичвих установа. Ірема слему држім, да скупштина има уставно ирано, да промени поједине гране лржавне управе, као год и поједнне вориорације и поједине дичностн. За то јесте и коревтно, завоно и уставно, што мањина тражн.
 ника најравдожиије псказао о овој ствари Урои Кнежевнһ. Кад се говори о плати чюновника, онда може бнті само речи о томе, како аа у напредак да се те плате регулину. Разуме, да може бити речи о укинуһу једног авана, тако, да се внmе то лесто не попунује, над се управни. Нсто тако и са платом државних саветнива. Кад би се хтело на овај начив нату укидатн, онда би требало довети преддог о томе, или о пзмени, па казатн: у напред се неһе вние плаһати од пввесде суме. То пма места. Ааи постојеһе паате сманивати, то не може бити, јер није право, ни цеаисходно. А то не може ни влада одобрити, да се што шротивзаконо учнви, на шта има ираво и по уетаву. Влада може са своје стране дати реч, да he с друге стране, тде је год могуhe уштеде чинити и ову суму вакнадити. Не треба одузимати вудма плате, воје су ааконнм путем добнли. А доциијс, аго оетане арж. савет, даво he ce моһі шаатв сманитн. Рушене паате, то је једна прдо невгодна ствар, особито у садањем времепу. Ма вако се ова ствар решнда, влада he ce арбати свот права.

Председинг: Fiao што се зна, владян иреддог саставда једно, а одо́орсво мшшьне иде, да се укину додащи иредседнику и потпредседвпку, Мипфење је одб́орсво, да се и неди трошак смањи као II сауге, пи најносле аване првот секретара, кад се упрадни, да се изостави. Манниа одборска је, да се плате саветницима смане. - Xohe да стави ствар на тласаше, али tа иревидају.

Шрелеслии мииистарства каза на то: да је вдада иристала условно о сжаннвану додатака.

Председнии не ана, да ли је влада пристада на смањнвые лодатака.

Hвнеся. М. Радованопй вели, да је ваада пристада на смањивине додатага од 6.000 и 3000 гр. нореских.

Председ: Сад не се расиравити ирво питање односно сманивана шлате саветничке у 500 талира, щто одборска нанина предлаже. Влада се позивье на устав. И ако би изишло решене скушштнско, са којим се она не би могда сложити, онда заньучав скупптинсви по члану 63. и 65. устава неће се сматрати, вао коначпи заклучак, него као тавав, на који влада може доцгије дати ново обавештене, По овоме станьа ствар ва гласане.

Урош Квежевић није ви аа вдадии цреддог, а вй аа одо́орско мнене. Те по томе не може ни да гааса,

Іредсед: Нема нивадве сметње, те да се прнетупи гаасању.
 ме, mто је oн roвopio?

Председ. вели, да пема написмево преядога, па та не може ни узпмати у рачун. Сад бе да стави ствар

Cerр. Ст. Д. Поповић чита извештај одбора о суми 8.000 гр. нор. на огрев и нанцеларцјске тротиове одређеној, поја је одбором одредена на 4.000 гр. нор.

Заст. мнн. Фни, мин. грађенина: КапщеларнјсЕе потрейе п грејане мора се подмирати. Сманиваюем тнх тронтова мора се нзоставити тражене навнадног крелита. А да пе бп то б́но, нева оставе по предanry.
 а само се у јелпој радн, па века се јодна п греје.

Byдa Bacuh: Одо́ор је имао на уму ири разгледању ове ноамије сие ирнание, у појима се сивет у ноюдеду ва радну осталшх надлелателстава налази, па је оволигу суму на то име и одредно.
В. Боровнһ: Хлеб а дрва пе ногу да се ттеде. II 0 H je an cyuy 0 A 6.000 tp . II.
II. Ђурпғковни пита, да лі је ваада па ово пртстала?

Мин. цредседиив: Влада није пристала на оно щто одбор налази. - Своди й ов ову цичру па 6.000 гр. нер.
II. Туричковин: Онда пека оставо по ирелаогу 1. миниетра.

Председии станиa на maeatie sa cyму 0д 6.000 гроша пореских, И бі решено: да се ни одрео и каинеларијеке потребе држо. савета одобри 6.000 zp. top.


 се то место упраани.

Мин. преде. ведй па то, да ирема нословима, воји се у арж. савету обапжају, неһе требати тај cekperap L. кs. II кад се то место упразні, нeће се више ви попуњавати.
 шепо: да се зесто секретара 1. ваасе у држатном савету чим се уиразви, више не попуњава.

ІІто се тиче писара и Аругог сепретара у санету, скупштина усваја. И тим је сяршен буиет расхола 32 држ. савет.

Bp. 90.8
Нвестнаац М. Радовановиһ чвта позициуу додатва яинистру председпику у 12.000 гроша пореских.

Председннв нита: Шма ай во о ономе да гонори?
И. Мојпһ чредлаже на то, да се свима чнновницима лодаци укппу.

Ник. Брупежевић: І ја мнсали да је са свим доследно, кад су додаци иредседииқу и потиредседниву држ, савета укинути, да то треба и овде учाнити. - Доста је министру иредседвиву 3.000 талира.

Otea. A. Поповй довавуje nearry раsamsy иамюһу мпнистра иредседвива и иредседнка лржавног савета у ногледу швховнх званччних нослова. Премя тохе й веһ世 су издаци код зинистра иредседиика, но иредс. држ. савета.

II В. Торовиһ докааује, да је велика раванка нвмефу мнн. предс. п предс. драж. савета; али опет према окодностияа, у појшма се вемља паша находп, он је щњеша, да се тај додатак сведе на 6.000 rp . норесвіх.

IIл. Mojuh вели, да је ои са свия иротиван додацима наата, по або је воме мало, да зу се то систематично даде, а никано није за додатве.

Рака Кукић иримећава Mojићу, да је бове, (а оставе додатак, но да се то у систезатичву шлату сведе, јер се опди досија и ираво на непзшју, што у првом саучају не стоји.
II. Туричкоии сааже се са Торо иһем, да се додатак министру преаседнину сведе иа 6.000 гр. нореских.

Muлосав Марковић вазујс, вако министри имају највеһих и најтежих носаова мимо өсталих чиновниқа, на је мнсна, да се додатак сведе као пто ॥ предовориик предаже.
Н. Радовановиһ довазује, вако мин, иредс, пма мпоге песлове, па с тога је мнена, да мусе дојавошнй додатак остави.
A. Pasmi, усвaja o obome pasaore cerper. Ct. Д. Поповића и према нстим односно додатка слаже се са Торовиһен.

Напја Стојановић иреставза, ваяо жиниетри иајвише раде п заслужују прнзрена у погледу ва паary. II ов усbaja иasope o onose r. Gтене А. Поноииha.

Mия. Гаращаниа: Ma коливо да се чини тешво, птто се ополивп издацп чнне, опет то пма својах разлогд, да оставе. Опи назорн, поји су руководнан скупитину, да укнне лодатан иредседпнку іf потиредселниву , ражавн, савета, немају ши мало свезе са увнданем додатака н мнинстру председнниу. Јер иредседник мивистар, то је личвост, воја носи


је одговорна пред народном скупштином, иред владом и јавним мњењем. И кад једна влада надне, онда сва одговорност пада на пефа те вдаде. Дапле кад се узме у обзнр толика одговорност п велшви рад, онда држпм, да није веливи додатак од 12.000 гр. ш.

Заст. мин. фнн., мин. грађевина вели, да су разозн г. Гарашанина тако јаки, да се не могу побптн. И таво он мисли, да треба да остане додатак по предлогу.

Предс. ставља ствар на гласање. И у след тога би решено: да мин. иредседшну остане додатак у 12.000 rр. If.

## Бp. 909.

Нзв. М. Радованопнћ чпта код позшцщје „7. на пензионирање саветника, министара, посланнка вао и министара и посланика на расположену владе *, на мле чега је предложено 40.000 rp . п.
М. Мпловановић казује, вако је и ланске године на то нме одоо́рено 45.000 rp . п. па је опет цияра прекорачена, те је тиме решење скуштинско изиграно.

Haneer. М. Радовановић: 0 томе нма друга позиција.
М. Мидовановић нели, ттто се тиче пензија, он вщје ни за једну пару, да се на то пме да.

Ap. Pизнй кале, да он зна, да има невпх 10 t0 12 линистара на раснодожењу, на док ну се то не каже, не може 0 овој стиаре нй да говори.

Панта Јовановић објашњава, да овај вредит
 \#forotoan IIAP, cinc.

дазе ва раснодожену, него је онај гредат стављен у буџет за оне минитре и носланике, воји би случајно могаи моһи на расноложеве; а за оне, гоји су сад на расположеьу, о њима постоји списав, воји he доцније доһи.

Јев. Марвовић: Ја имам у опште о пензијаза да кажем то, да ои требадо да се стави једна шримедба у бущету, да та цишра вреди за целу годину, и да се не сме иреворачити, те да се не догађа, као што је то лане бпло.
М. Мидонановић: Са пенвијом је дотле лотерано, да се не могу више шаһати. Загон о томе треба или одобрити, илй стати на пут шенвијама; не одобрити на то име ништа, ІІ с тога ја сам одсудно аа то, да се пенаије не дају.
В. Ђоровнһ: По чаану 107. устала чиновници имају права на нензнје, на скупштнна ово одобрнда иаи не одоо́ріла, они то право шмају, ка, доhy у пепвиуу.

As. Нвкозајевић: Не разумем оно, што т. Јепрем важе. Одређепа сума на пензновнрање не сме се шрекорачнті і не може се онако тумачмти, како су соспода анвнетри тумачнаи, да ту цифру на нонцу тодиве утроще.

Иввест. М. Радовановіт објатнана, да у овој суми ве стоји за пенвоиирање свмју чиоиниаа, но само аа миннстре, саветниве и посланике. 0 томе be доћii apyra pyopuкa.
II. Cpehғовй смлтра, да она сума јесте онај

 бупет, него ва тодйо.

M Гирашанин: Мени се чини, да се погреіно овде ноди дебата. Што је казао г. Нпколајевй то је умесно. И ту треба да се помогне. Алй овде је реч о пенаији министара, који би случајво прннуфени о́наи, да одстуне. ТІІ ьуди престају бити минетри, па не ногу се пустити просто ша сокая. Дағле за шнх се та сума и одређује. Код нас се често мнистри мевају. И зени се чини, да би требало ставити једву примелбу у бупету, да кад један чиновниқ дође за министра, да се шегово место не попуњава за годину дана, дако он после могао доһін на то место, ако ои пао.

Мпн. прелседнив: Влада н сама лисаи, да поднесе један иредог о томе, да се места оших, којщ doђу за министре, не попуњују за годипу дана, пако би се носле нзбегло ово поставзање ва расположење. II тано вева ва. еад уһе она вримедба, а цифра преложена да остане.

Мин. просвете каже, да се то не узме аи сва жеста; јер то није свуда могуһе чинити, а бнло бп врао штетно ла поједина авања, иа приаву ал ка-
 ста узме за мишистра, као што је бно случај н ове годмие, па ученици остају без иредавава и не чогу

 an се у нвjauн о попуњавану места, са војпх су миние три узети, стави иримедба: „према могућностн."

Mur. Гopamatili dodaje, ta ce maze: -upeva


Paze Tyвit sohe, да се ово огрддичеве остани


Мин. правде: Онај исти случај, што је напоменуо линистар просвете, може оыти пнод судова, на прнлику код васадвјоног суда, јер тамо раде у три одежења, на кад се један судија одузме, онда се не би могяо судити, и тако би етварн застајале.

Председник: Опај, поји је за предлог са ириМедбом, нева седи, а ко је иротивин, нежа устане. Bеһина седи. И тако бн решено: да се одобри 40.000 гр. пор. на пензнонирање министара, саветнина и посланика с том иримедбом, да се она места са војих се узме пеки чнновинг за зинистра ве попуњују у коливо је могуһе за годину дана, догде се не види, шта ће се с њима.

Міл. Кујушии вели, да би он био мњеша, да се стави овако: но у свагом саучају ова цичра не може нивако бити ирекорачена.

Председник: Отвар је сад свршепа. Састанак је данас зақдучен. - Седницу загазује за сулра у 8 caxata.

Састанак овај трајао је до 5 сахата по нодне.
иредседикх
А. В. Јов ановиһ,

Sa cenyetapa mocravme
Радиеав Тодоровић.
нотшсниц:
Војин Радудовић, Сима Сегулић, II. 'Буричвовић,
M. А. Гаишић, Бурђе II. Боровић, Петар Катић.

## CACTAHAK LXII,

30. деңембра 1875. године у Веогралу
HPE,TCEAABA

## Димитрије Јовановић.

## cekprtap

## Ник Крупежевиъ.

Састанак је отворен у $9^{1 / 2}$ часова ире нодве. Посланй Јаков Поповић није дошао. Министри сви.

Ep. 910.
Новеде се реч, пто послания Тона Главошић не долази у свушштину. Председник скупштине јави, да је Т. Главошић отишао вући ябог нужних послова и да дешешом ия Параһнна моли за 20 дана осуетва.

Прочита се депеша, којом посланик Петар Нлић тражи 30 дана осуства.

Свупштина даде Славошићу и Илићу осуство.
За тим председник газа, да је Живко Стевановиһ отишао куһи, што му је слаба жена. А Живко Јовановиһ јавда, да һе доһи, чим се нут на Морави отвори.

Жика Миленовић тражи, да се Ковачевић, Глишић и сви остали, па и Паија Јовановиһ, воме је скупштина решила да не да осуство, нозову одмах да доыу.

Председнив јавва да је посланик Живко Јовановиһ дошао, а Глишиһ је 28. Децемора телеграФом тражио још 5 дана осуства. А на питање Плије Ратајца, шта је с Ковачевићем, одговара, да Ковачевић ниемом од 22 . Децем. јавва, да му је син добио богиње и тражио је осуство.

Скупштина решава да се Глишиһ иричека до 2. Јапуара, а Ковачевић за 3 дана.

Ђ. Ђоровиһ важе, да је Мпјаилу Гератовиһу нстекло осуство има већ 10 дана. Тражи, да се поsове нли да му се уважи оставка.

Председния: Мијаило Гератовиһ тражио је депешом од 21. ов, м. да му се продужи осуство, а истекло му је допста осустно. За Димитрија Катића рече председнин, да има осуства до ковца овог мес.

На шптање Раденка Драгојевића што Живка Чодића одавна нема, председнив јави, да је Живко ноднео модбу скупштнии која гааси:
Народној Скупнтини,

Молим народну скупштину да ми одобри 5 дана осуства, вао што је 3 дана празник а народна скушштина неһе да ради, а да ве би пабе правитедетвени новад јео, сувише што ли је кућа бливу у Грабовцу среза посавског опруга вабевског, и то, да ми се рачуша осуство од 24. Децембра пак до 29. Децемо́ра тек. год.

Надајућй се, да һе ми народна скушштина одобрити искано ми осуство
17. Децембра 1875. г. у Београду.

> Jecas иарод. скуептния Hozopur
ॠивер Чолиі $^{\text {® }}$

Ва тим је телеграяом од 28, ов. м. уолно, да му се продужи ров јоп за пет дана.

Прочита се молба Плије Jовановпьа и Симе Mидошевића воја гдаси:

## Народној Скушштини,

Због тога што ми је телеграмом који приаажем овде јаввено, да ми је тена па смрти а у вадрузи немал никога оспи двоје мале деце, แа на ни кућа не би пропала, молим да ми изволи скупитина дати осуство за 10 дана.
22. Децено́ра 1875. год.
y Beorpaдy.
народия посааиия
Сима Мплошевић.
Скушштниа репава: да се Тинво Чолић иричева. Сими Милошевиһу даје осуство. А за Иаију Јовановиһа вели, да је три пута молно свупштину за осуетво п дато ду је до ғраја овогодишних скупшштннеких седиица.

## Бр. 911.

Прелази се на дневши ред.
Нзвест. Финан. одбора М. Радовановић чита: „На пензиопиране чншовнива свију струка 101.632 гр. пор." Одбор је мњења да остане само стара сума од 45.000 гр. нор.

Нанта Јовановић: Одбор је ову суму од 101.632 гр. пор. нзб́рисао за то, што влада шма у буџету две суме на пенаионирање чиновника, и ми смо јуче једну од 40.000 на нензионирање саветнива, министара, нослашниа, ставбаве миністара на расположење решили, и сад на ченянонирање чиновнива по евнла струкама одбор оставља суму од 45.000 гр. нореских.

На. Oтојановй: да бп се оградиди од алоупотреба треба вазати, но не сме се ирекорачнти сула,

која се одобри, нити идуһй буиет са веһом сумои оштеретитн, п тако һемо избећи да се сума у буцету не црекорачује.
М. Миаовановић: Ово се пензнониране увукло у наш државни жквот и хоһе да нас затре. Певзије чиновника заузитају четврт нашег буџета. Лане је одобрено 45.000 , а изда.ло се 315.000 гр. пор. Не треба умножавати број нерадних фуди. Ако који чиновник није способан за слузбоу, нек се отпусти. Противан сам свапој суми за пензију.
М. Тарашанин предлаже, да се поред ове поаиције ставп у буџет шриледба: да влада не эожле задуживати овом сумом идуһу годиву више, него пто та сума износн. И онда бн се оградиаи од злоупотреб́е.
II. Јовановић: Овде је реч о новој нозицији од 101.632 гроша норесва. То треба решаватн, а после Һе доһи друга сума на пенанонирање чиновника.
B. Радуловиһ потномаже II. Јовановића.

Скупштнна брише из бунета овај нов ванредни вредит од 101.632 гр. п.

Бр. 912.
Изв. фин. одо́ора чита позицију за пензиовираже чиновника свију етрука.
II. Јовановиһ: Та је сума и до сад ностојала y бунету.
Р. Милошевић : Решшай смо да саветници немају иише илате но 1.500 талира. На таво треба рештти, да се п пенвије сразмерно смане.
II. Ђурнчвовић: Врдо еу добро прнм етиди И. Стојановић и Гарашанин. До сада, у полико ја шам-

тим, сума коју је скупштина одређшвала нивад није бнла меродавна за министре. Они су свасда внше нздали, па пскали накнадно одобрење ол свуиштине. То је нак за то, што целе године һуте, на тен последњег месеца пензпонирају многе. Отуда изађе идуће године сума яа пепзионираве много већа. За то сам, да скушштина подигне свој глас, да вдада не сме одрецену суму преворачити.

Јован Бошковић: Кад се види да министри прекорачују еуму бупетеву, онда је умесна она иримедоа Илије Стојановића и Тарашанина, но да се стави и овде и код оне позиције за пензионирање саветтика.

Адам Богосаввенић: По нашем уставу ираво на пензију пмају само они, који су остарили, а наше досадање владе уобичајиле су, да чиновнике укланају са авања, који јој нису но вокин и да Аруге мену, и тако од једног силом праве диа. Ја сам за то, да се ова цифра смањи, ша да буде 20.000 гр. нор.

Ст. А. Поновиһ: Ја делим мишьене господе предговорника да се овако, као што је рађено, ннше не ради: но само ја бих хтео да то не буде иримедба у буцету, по да се донесе нарочити законски предлог о томе: да мшнистар може за идуһу годину одредити буџет, воливо свушттина одреди, a не вите.

Ap. Pramih протнван је предлогу Ст. A. Поновиһа, јер би се тим признало, да је влада нмала прано што је ирекорачила. Он је за иримедбу Гарашанина и И. Стојановића.

M．Гарананин：Ја бих волео да се све регу－ лшше，й тада ои оило боле пІ за вдаду ін за скуп－ штину．Но почем је кратво време сад за предиог， за то сам и казао да се стави у буцет ирнмедба． до године можте скупштина шли закоп допети，или поновити иримедбу．

II．Срећповпһ мисаи да нема места примедби Тарананина，јер би се онда треб́ад код сваке по－ анцје ограђпвати．А овако зна се，да је буџет за－ кон и да се не сме ирекорачанати．

Министар председник：Код осталих новиција иавесно је да влада не сме прекорачавати．Но овде је за пензшонирање са свмм аруга ствар，и год ове суде има места да се стави та примедоа，да се не сме оптеретити бупет ви за шауһу годину више，но аа 45.000 гроша поресни．Једна је незгода та，што се једне годние стече толико чиновника и ирофе－ сора，воји су ваврщили године саужо́е，па ве може ші се оно дати，на шта имају право．А онет за достојанство Србије не би добро бшло，да не из－ врши одмах своју обавезу．

Минист．иросвете：Баи ове годиве пма 4 про－ Фесора，који су одслужиаи и чекају на пенвију． ВАада може на сваки начин онима，који ђе тев у течају године доћи до ирава на пензију，продужпти рок 10 идућен бушета й peht um да још неко преме служе．Ааи овнм ьудма，којп су већ потпуно од－ служилй и који по закову траже певзпуу，не прн－ личи за лржапу да се одриче право．Өумњаля да he 45.000 гр．І．за све ово бити доволно．

Предс：Мвслим да је издинно вище дебаго－ нати о овом，вад ваада пристаје на примедбу．

М．Миловановиһ：Бущет је аакон који се не еме ирекорачавати．Протинан сам свакој примедои， јер би тнм привнали，да су имали право што су буиет прекорачавали．

Мидован Cиасић тражи да се објасии：је ди бущет закон，који се не сме преворачавати иаи не． Кад би се она примедба Гаратанивова стапила，овда би се признало оно，што је до сад више потрошено．弓а то нек се стави тако објашневе，да вадда не сме више потрошити，но воаиво јој се одреди．

疋．Недиһ：Примедба rr．Гарашанина й Cто－ јановиһа ништа друго није，но скупштинско тума－ чене бушета．

М．Гарашанин мисли да је опасво，адо се ве－ гова иримедба не усвоји；јер пигде ни у уставу нй у другим законима не стоји，да вдада не може у пола рачупске године потрошити целу суму．За то сам，ведн，да се стави та примедоа，нако о́и још ова вдада бнла њом везана．

Ниеола Радовановиһ：Ово је закон，ито скуи－ штина и кнез потиишу．Кад је то тано и вад је опај који буџет прекорачи одговоран，опда нева тако и буде．

疋．Миленовиһ：Ја сам за то，да се стави цри－ медоа，да се внше не ради као што се радило．$\AA$ онај щтоје прекорачио ，да се тужи．

Наија Стојановић：За Бога，браћо，мп впдимо $4 a$ се спаки дан будет прекорачава，и иоже да нам се намете 300.000 гр．иа ви тумачите вано внате， оваво наи овағо．Ми ако ову примедбу ве ставимо у бупет，биһе га ошасност，да Һемо дати више од три стот．хид．као и ове тодине．За то ти не дај да се

узме новац из касе; а ако се узме, не можепा иишта, на чини шта хоһеш.

Мил. Кујувџић: Аго ми донесемо нов загон како треба нешто да се тумачи, онда треба знати да је то бияа нејасна ствар, па се тен сада тумачи. Ја држнм да је то јасно, да је са знањем учнњено, ако је пто прево бупета ирекорачено.

Паија Мојй мисли, да је јасно да су господа миниетри прекорачили бущет и да треба да лођу нод суд.

Пикола Радовановић, одговарајући Илији Стојановиһу, вели: На шта су нам нова објашнена вод јасних закона? Буиет је закон. И који га прекорачї доһ, he нод одговорност. - Он одобрава 45.000 tp. nop.

Мин. иредседннк: Ја се не слажем са онима, који веле да не треба ставити примедбу. Господо, члан 65. устава, који каже дасе не сме ирежорачнти будет, не односи се на ову ствар, но само каже, ла влада може остати при старом бущету, ако се не сложи са вовим, а није реч о томе, како Һе се по буцету управыати.

Шредседник ставьа па гласање: Ко је за то, да се но прсдлогу одобри на пензионирање 45.000 rp . пор. тај нека седи; а во је противан, нек устане. Сви седе.

Скушштина одобрава на пензнонпрање 45.000 тр. нор.

Председвня ставьа на гдасање: Ко је за то, да се стави прпмедба, нева седи ; а го је иротиван, нека устане. Већина устаје. Скушштина не ирнма прнмедбу.

Бр. 913.
Павестилан финансцјеког одбора чнта позицију нод 10 , у којој је ставьено 45.000 гр. и. на авансовање чиновнива свију струка по власама. Одбор пије ириметио ништа.
М. Мидовановиһ: да би бущет бпо завон и да се не би пангранао, трсба свушштина да веже, да се не сле више ирекорачавати.
М. Гарашанин прпмећује на товор Милијин и велі: : IIто hемо овде каяати у нојединостима тако и таво, то баш не вреди пишта. Кад је г. Милија бно противан мало пре, онда не може бити давег разговора о томе.
II. Буричвовиһ : Почем прожесори и телетратисте пмају вакопом право на пернодичне повишице, онда не може о томе бити товора; но само треба црорачунати, да ди им бащ толико ове године ирипала.

Скупштни одобрава суму од 45.000 гроша пореских.

$$
\text { Бр. } 914 .
$$

Нзвестнаац тнвансвјског одбора чита позицију на нецредвијене редовне потребе од 200.000 гр. нореслих."

Одбор пцје ништа приметно.
II. Јонановић: Кредит на непредвиђене редовне нотребе регулнсан је загоном. Ова је сума за ия-
 साсу предвйени, т. ј. вад не бп бнао у оној партијл воја је већ за оно одобрева, овда се вздаје нз овон кредита. Дакде ия овог вредита мора да

се троші сало оно, што се но закову мора пздатв. Тавва позиција има п у општивским бупетима.

Јев. Марковић: Зо́ог тога, што је оило вратко време, і што вису пифре и поаиције таго раздевеше, вао пто би требало да је појмдиво, ми писмо могли да втдшно, јесу дй довобни упрано ти издаци наи не.

Никола Крунежевиһ: То је све због тога, нто овај буиет није у своје време печатап, да би га могли прегледати и проучити. Ја бар не знам шта долазп у ове непредииыене редовне потребе. Ја мисаим, да ми не можемо оваво велики издатак одобрити, дов се не размисливо.

Мин. трађевина: Ова је цифра ставбена на основу sакона о буиету, и то на основу \& S. збор. XI стр. 48, а таво исто п на основу है 5. збор. XVII. Нз те суме пздаје се плата, сем посмртне шдате щад чиновник умре, а 13 ове се поаиције по невад пснаате рачупи друге позицјјс. Млслим да ово није много и треба одобрити.

Miн. председник говори у емислу том, да је она сума нужна а да је треба одобрити.
A. Никодајевиһ шита: Коллва је сума одређінвана од 1872. годнне иа овазо?

Мин. иредседния: Obaze тодіне हодіно је за што вужно, оноаико се н трошн, з што претече враһа се аржавној касв.
II. Jовановиһ чira saron, soj\# ce oдиоси ни ушотребу топ врелита. ОА овог вредшта нотротено је у 1871. год. $142.104 \mathrm{rp}$.1 пр. нор; $y$ 1872. год. 189.375 гр. 19 цр. нор; $y$ 1878. год. 157.478 гр. 9 пр. пор. Лане је свупштива решида да се иро-

фесорима сведе пернод од 10 на 5 годнна, пІ они су добиаи суму на ове повншице. Мисаим да је ова цифра умерена.

Скупштина уснаја щичру од 200.000 гр. нор. Бр. 915.
Иввест. фин. одбора чита: „на нзванредне нотребе државне 900.000 гр. пор.*

Одб́ор ништа није ириметпо.
Мин. председник: Ово се чини на основу закона буџетског од 1858 . год. 89. друге тачке указа кнажевот од 5. Чебруара 1864. год. збор. XVII. стр. 5. дао и највищег решења од 23. Септ. 1864. збор. XVII. етр. 275. Ставвена је суma 0д 900.000 гр. пор. Иа ове се суме пааћа: 1. На отнуп паацева и земажа за државну нотребу; 2. Но иресудама судова на лосуцене штете разиим пушлама
 кнама и школама у Турспој; 4. На исплату кирцја жућннх за државна надлежателетва, кад бн се пуһе y теqају године sорале увсти, а за њих није у бунету предвиюена дияра; 5. На нсплату упронашиених сума, гоје су до смрти проуяроновача стојале на иартпји, и воје се нису имале отвуда иснаатитн іІ т. А. - Ја мислим, над је одо́ор усвојно да остане, не би трепыаа ши скушштниа да крнн.

Миі. Грађевнна: Иs ове се суме даје пा nomoh опима где се десн поплава, на ир: дала је помоф
 Mopare.

Juвp. Mapzoвнһ: Маниеа одо́ора пе вна уираво на тіта се троти тај нонац, јер није могая да цио-


вити само иредвиыене потреб́е, а непредвиђене оставнти.

Живко Недй нита: Из које he се суме плаҺати оним сведоцима, пто ће ирисуствовати цри нслеђпвању вриваца ?

Мин. председник: Нема из које аруге по из ове.
Јов. Бошковиһ призеһује на говор Јеврема Марковића што вели, да мањнна није овај издатак доводно прегледала, ия каже: кад су они прегледали буцет у Крагујевцу, њима су дали сва довумента и видиди су п уверили се на шта је пта потропено. Сад, кад се узме то, да һе се из ове суже II оним сведодима исияаћивати, онда пу се чини ова сума недоволна.
Н. Крупежевиһ: Молим вас, браћо, овде се тражии од нас, да ми одобримо једну суму од 900.000 гр. пор. на неве ванредие непредвивене потребе. Међу тим нма опет у буиету sинистаретва спобних нослова још некакав миаон гроша чарш. опет на невв ванредне потребе п достојно заступање државніх ннтереса....

Мннистар иредседник: Ја не знам каго је то претресање буџета, жад се износе напред неке суме ェоје ће доцније доћи. Тим само хоһе да се уцеши екупштина, да не одобри суму воја је у иретресу. 1. Крупеавсвйу два пут се већ догодндо да он наиред нзнесе попеку суму из доцавје позщцје.
Н. Крушежевић: Молим ја, да даставим свој товор. Нисам јои доврнио. Г. министар показао нам је aборния, но номе вавда има правs, да мете ту рубригу у буцет; али у зборницима нема, дя влзда мора ставиті 900.000 гр. пор. 0 овим сумама сва-

шта се у народу говори. Ја нмам право као народни посланик, да дам свој гдас о овој суми, и ја не смем преко ше тако олако да пређем, него мі налаже дужност да тражим и видим, коливо је прошлс содине пи па што поименце из ове суме потрошено, на онда да дам одсудну реч.

Радова Недиһ: Ја нисам противан да се ова сума уважи. А не мислим ни да треба показати рачун, као што каже г. Крунезевић. Само бих моАно, да се ова сума употреби изван Срощје, а не овде у упутрашњости.
II. Ђуричковић говори, да треба штедити, и за то је, да се одобри пода ове суме.

Ђ. Ђоровиһ: Знам да је прошле године Марнновић за 10 дана узео 7000 дук. дес. само не знам да ли из ове суме, па је вазао да о томе нигоме не даје рачуна.
А. Никодајевић: Молим вас немојте равумети да је ово тајни фонд. Није. И носле, ову суму не троше сази министри по својој воли како хоће, но за свави издатак нужно је одобрење државног савета. (Чнта 90. чл. устава.) Влада је захтевада $1,000.000$ гр. и одбор фннансијски сманио је на 900.000. Дакле, може се примити.
II. Cреһповиһ не мисаи да треба посебице претресати бущет, но треба иросто узети све опо, што је већина одб́ора усвојила, па усвојити. Знам, вели, да има овде таквих буди, воји бп хтели да се овде део буџет избрише.

Ст. Д. Поповиһ: Може се 0 захтевању г. Кірунежевиһа мислити овако или онако, али ова се ствар може сматрати као свршена, почем је т. Алевсан-

$$
\text { आForonosil } \| A Y \text {, cIIXII }
$$

дар на то одговорно. Пз овог вредита моте се тражити на дијурне чинонника, ноји ван земқе по државном нослу путуіу, одавде ба се могда одобритп она сума утрошена па тражене зајма поред оних потреба, које је г. председник министарства исвазао. у осталом внди се да је владу руповодила штедња. кад је ову суму узела на по мплиона мање, но пређашњих година. Према томе мислия, да треба ову суду одобрити.

На питағе председина: „ко је да се одобри 900.000 гр. пор. нек седи, а во је противан нек устане," - веһина седи. І тако је усвојено.

$$
\text { Ep. } 916 .
$$

Извест тин одбора чита: „тензије и пздржање $1,213.475$ гр. 33 пр. пор. *

Чује се: Пма и мњење одборске мањине.
По што се щњење одборсве нањмне не могаше одмах наћи, председник даје $1 / 4$ часа одмора.

После одмора.
Cerретар С. А. Поповић чита иавештај одоорске мањние воји гдаси:
${ }_{\text {„ Мавина мисди, да је и са даванем певзија }}$ ншло несразмерно материјалпоя стану нашег народа, й да су често даване пенэије са свім здравим дудима на штету нстих а п саме државне кесе. Мањина је мњења, да се ири давању пензија штедбино поступа, и да се ненаије дају само онана,
 моган болешіу шаи crapomhy. Певзје треба да буду помоһ немоһнима дравания служптедима, али шикако расвошне награде. По томе мањнна мислн, да

ведике пензије од 500 тал. на випе треба смањнти, и само оним невзије дати, којима су потрео́не. Тиме би се олавшало државвој каси на 150.000 гр. пор.*

Извест. М. Радовавовић ради обавештења вели, да су у ову цифру ушаи и пенвиоиирани и авансовави у 1874. год. ІІто се тиче певзије г. Мијаила Барловца скушштина је 14. Септ. 1870. тод. иротумачила § 73. и 76. вакона о чиновницима, и нашла, да му се не може дати пензија; и он мисаи, да о томе не треба нй дебатовати.

АА. Николајевић: Одбор је нашао, да г. М. Бардовад пема право на пензщју. Ваада сигурно зна, да ли оп пма ираво или нема, по што јеу буцет ставиа негову пензију. Само бих рад бии да знам, може ли скупштина да говори о праву на пензију, вад она није никанав суд но законодаино тело.

Председник министаретва: Вдада је ставдда ову цифру у буцет за то, што је из акта, ноја се тичу пензије г. Барловца видела, да је државни савет неколико пута решавао о овој ствари и нанао, да г. Барловац има право на пензију, а и прадничви је одбор у два маха нашао, да г. Бардовац има право иа нензију. Ова ствар вије новренута из наквих аитних рачуна. Сваки зна какви еу односи ове вдаде ирема личвости г. Бардопца. Адй ми смо налазили дя није право да он буде нскьучен из нензије и ирава чпнониччвих.

Алек. Николајеввћ: Из говора т. министрова ввдй се, да снушштіна може о upany pemaвaти.

Председвнк министаретва: Овде је реч о креaиту, а пе maвy.

Ал. Николајевия: Ја тражим од вас реч, да лі је скушштина падлежна да решава о праву на пензију. Десио се сугоб пзме申у савета и владе. Савет је решио да г. Барловац има право па пепзвју ; тако і правндяв одбор. Наш яинансшјскй одо́ор нашао је да нема права. IIта је 1870. год. бидо не знам, но кад влада каже да има право на пензију, онда је одбор са свим неумесно радио. За то ја сматрам да ов треба да нма своју пензију.

Ap. Pusmith дугим robopos дorasyje, да Барловаң нема ирана на пензију. Ствар је један пут свршена, и не би трсбала ни да лође овде.

Млад. Жујовић шрича, да је Барловад служпо у савету па молио да га ставе у пензију, но савет га одоио. За тим ои је онет модно да ну се даде или пензија или једвогодишња плата за свагда. И савет ово носледње реши. Кад књаз Милош лође, уаме га опет у саужбу пи за време уоиства внеза Михаила био је управите.в вар. Веограда. Намесници га ставе у стане покоја. Оп се обрати министру Финаненје sa пензију. Министар га одбпје. Барловап се жали савету који је још тада био у свој својој власти и овај реши да има права на певзију, али ону једногодишњу плату, щто је примио да врати са интересоу. Нажесници задрже то репене саветсво док санет не пзгуо́и иређашњу сплу. Барловад је вахтевао да се прво решеше саветсво изврни. Савет је остао опет при свом решењу, но влада није хтеда опет да прими то решење, но поднесе свупштини и ова је иротумачнл заков, вао пито
знате.

Јов. Бошковић: Кад се тражи да се одобри калав издатак, треба видити да ди је на основу закона. I. Алевсандар је поврепуо питање о ираву. Но вад би влада тражила пензију и таквим чиновницима, који очевндно немају права, зар скушштина да одобри само за то, што није надлежна о ираву да решава? Мени се чини, да по члановнма 47. и 48. иослов. реда у држанноя савету, и ако по други нут савет нешто реши, није обавезно за вдаду. Заков је иротумачен и казано да Бардовац нема пензију и с тим је свршена ствар. (Чује се: , лоста је говорено.*)
II. Ђуричвовић: Да се говори још. Није оио једини случај са овим човеком, него има јоии саучајева, о којима Һемо ми говорити
М. Гарашанин: Врло је умесно, што је г. Ниволајевиһ повренуо питање о надлежности. С тим, госнодо, треб́а да смо на чисто. И према дојакошњим законским наређеним и ирема дојакошњим репењема скушштинсим знамо, да кад год се појавило какво питање о пеязији пред скупштином, свупштина се оглашавала за ненадлежну, и увек казала да то питањеспада у вруг владине вдастн. Кад су 1865. год. намесници вњажевског достојанства, не по во.ьи но но потреби службе, ставиди овог човева у пензију, веһ сам тај угаз требао је да буде обавезан за владу. Ми данас гад учинимо иримелбу какву на буџет, нама се важе: тај је човек увазом поставьен, добно је право на то, нема се о томе ништа говорити, - и ии не товорвмо. Давле, по овом указу владаочевон требала је влада да човеку да пенздју. Министар је то одбно. Тужиаад се обра-

тио држан. савету који је онда бно законодавна вадст. Савет реши у корист молиоца. ІІ то је требало да буде обавезно за зинистра, али он нпје хтео решеље пзнршити. 1869. године иромени се устав ॥ држав. савет постане ово, што је данас. Аржавни савет решавао је све алминистративне спорове између вааде и чнновника, нли између владе д приватиих лица. Тада је било угаввено споразумьење нзмену савета и владе, но коме: вад савет но лруги иут реши једиу ствар, то решеве је обавезно за вмаду и мора битп нзвршено. дакле један пут је законодавни савет решио и то је пронало. Четири нута је доциије савет као нова установа решавао о овој ствари, које усмено, које нисмено, и опен ништа. Тек 1870 . године доноси се пред скуиштину да протумачи завон. Овај човек жали се влади намесништва и буде опет одо́јеп. 1874. године поново се жали самом владаоцу и овај упути ту жалб́у својој ваади, а ова је шитала правнички одборо, који је дао мшшьење у ворист жалиоца; и од тон доба прозенияо ее $4-5$ влада и све су ираво томе човеку признале.

Сад, госнодо, кад узмемо ово у обзир, кад овоАнка решења власти нису била обавезна за миниeтра: вад видияо да ее закон од 1864 . године хоће да иримени ва саужбу од 1855. год; кад видимо да се тумачи закон у 1870 -ој 1одині зи саучај, који се лесво у 1868 , год., мени се чппи да је јасна намера, ноја ту ировнрује.

Ја ве браним личност, но етечено ираво. Ако станемо отимати, апо станемо туђа црава варуиавати, треба да имамо на уму, да се времена мевају,

да се мењају околности, и кад једног ирава погазимо, онда тим учинићемо много којешта, што се не може поправити, нити предвндити.

Дакле треба у овој ствари да видимо: јесу ли њу надледне власти решиле, па према томе даље да поступимо.

Радоња Нелић: Клез Милон, кад се вратио у Сро́цуу, узимао је и трговце за чиновнике, ша њих је после кнез Миханло отиуштао. Па откуд ти чиновници могу пмати пензију, као да су 15 пI 20 година служнли?

Панта Јовановић: Ја сам се, госнодо, решно да не говориз о овој ствари, јер сам ја тај министар бно, који сам ту ствар решавао. Но хоћу да нсправия један факт, који је г. Гарапанин номенуо а воји не стоји. Државни савет, вао законодавна власт ире 1869. год. казао је само: да надази да је правично, да се т. Барловцу пензија да, а не да је иротивно закону. Међу тим са савета пређе закодавна власт на скупштипу. И док је савет бно законодавна власт, негова решења добијала су силу вакона, кад их кнез потпише. Савет је истнна и носле решавао ову ствар, но ја сам то оспоравао й држао сам, да се ту може ослонити само на решене пародне скушштнне.
М. Гарашанин: Од дојалности, од части г. Панте нште се, да се он у ову ствар не меша. Ова стаар, аво је оваво заплетена, г. Панта је гаавни Фактор. Нघје то никакав разлог казати: ја сам, госнодо, хтео да се пвувмен, а овамо нзшао па товори.

Jон имам то да кажем: да је та ствар онла дод савета Октобра месеца 1868 . т. у том месецу савет је бно закоподавна влает. Одбор је решно, да се та агта од савета изишту. Та авта о,6ор нема. Нма један реферат, а реферат нису акта.
М. Широһанац допазује, да је свупштина само власт ааконоданна. Г. Ризнић и други дошли су на ту мисао, да скушштина и прави и примењује законе, кад су тврдили да је овај иредмет једном од прошлих скушштииа решен. То ве стоји, јер скупштина само вотира закон, а судови применују. Питане је овде иросто: има аи г. Барловац ирава на пензију? То шитане може да реши само правитевство, као што је и учинило. Правитедство је признало да има право и скупштина нема црава да поништи његово решење.
H. Gтевановић: Год. 1870. скупптина је решнла да нема црана, и влада је на то прнетала. Ако сад влада мисли да има права, треб́а нарочити предлог.
M. Миловановић: Бараовац је тражио год савета иензију, траяно је код министара, тражно је код народне скупштине и ова је решила да нема црава. И данас онет се та ствар ивноси, поју је скушштина решняа!

у да.бем roвору довазује да скушштна има црава да решава и да је чисто и јасво, да Барловад нема право на пензију.

Димитрије Голубовић: Тод нас постоји аакон војим се одре申ују пранила о плати ; тамо су одређева правнаа, ко да се стави у пензију, и вад Һе да прпма пензију, Кад чиновник тражи ол државе

нензију, а опа не Һе да му да, ои мора да се тузни. Tio he да суди? Скупштина не може. Скупштина не може да кажке: ја не одобравам тај нздатак на пензију, јер он нема прана.

Ја мислим, да ми упутимо ствар суду, иа он нека каже: има ли Барловац ирава на пензију или не.

На. Стојановић: да ои скупштива на висшни својој и у кругу своје вдасти остала, да кажем неголиво речи. Данас имамо да решавамо о $1,200.000$ гр. нор. на пензије. Ми смо се ол овог иреамета удалиди, па говоримо о Бараовцу. Овде није само Варловаи, него нх ина више, и за то би требало влада све редом да их пменује.

Шо што је овде реч о пензијама, треб́а скуиштина да важе коливо одобрава, а да се не ушушта у оцењнвање тога. Но по што је иза шао товор да је учињена заоупотреба са зиконом, да је свупштина решиаа како се имају чнновницима рачунатв тоднне служо́е; то скупштина да задржи прано, на да оитужи тог министра, гоји је дао везаконо нензију тим чиновницияа, а руорива пензије нена се у буие у одобри.

Јеир. Марковић: Мањина је казада да се пензије до 500 талира смање. Веһина спушштине мислй да има прано да реши о пеняцјама. Ја сматрам да скупитина примети да она сматра ову ствар овако, а не вао што је министар сматра.

Ја сам нисам на чисто е тим ; а да сам на чнcro, ја оих иредаожно да се укину пепзије и веве apyre господе, којшаа су дате или што су пзрачунате годние службе, воје постоје, нии су дате младим вудима.

Ја мислим, да скупштина не може да прими оно, іпто је мпнистау противзаконо учинио.

Ар. Ризнић одговарајућт Ппроћанцу вели, да ое није рекао да свуиитина прпсвоји судсву власт. Што каже г. Голубовић да скуиштина нцје надлезна да тумачи закон, екупштнна не суди о пензијама, него може да каже да влада не може то нздавати.
II. Ђуричвовић: Закои ве сме бити маһија. Овде не сме бити према Јапку оваво, а према Петру оиако. Ако скупптина реши да је надлежна, ја xohy да се све пензије претресу.

Председнив: Законодавна власт има ираво да издаје законе, има право да толвује закон. Закони што она изда и тодкује, општи су и не односе се на поједине притере. Дакле главно је да свупштина са владом на начин из побуда, које су вбог овог случаја, изда то толвоване. Ја признајем да је само због Барловца они тоаковање донесено. По што је право свунитинско да одобри наи не онај кредит, који је влада предложшла, то свушштина һе да мери по закопу у овом случају и о Барловцу, на he да каже вдада, има ли право но закону нли не да одобри ово, што се предлаже. Али у запоиу стоји да чнюовнни не ноже аругим путем да изгуби шату иди пензију до судом. Но томе заиста је ираво скупштинсво да каже ово: Барловац може Шли не може добити; и овај може, ако му је пеповоыно тражитн, да се то путем суда расправи.

Миниетар правле: Влада је знала за оно скупштинско тумачење од 1870 . г. али ова је валазнаа да се то тумачење не може однетв на ствар Бар-

ловчеву, вао решену и свршену ол власти, гоја је за то бнла надлежна. Тумачење завона може да се односи и на раније случајсве, а неснршене. ІІ влада је налазила да се оно не може однети на ову ствар воја је аржавнин саветоу й по трећи пут решена у смислу да Барловац има право на нензију. Шрема томе вдада впје поднела ову ствар скупштини у тој цеви, да она реши: има аи Барловац ирава на нензију или не. То је носао друге ваасти а ше скупштине. Влада је ово поднела скупштини у тој цеки, да она одобри предит, јер влада и ако налази да је Барловчево право на пепзију решено, не може зу је изаати, но што нема у бунету за то вредита.

Председнии ставьа на гмасање: „ко је за владин предлог да се даде Барловду 87000 rр. nop. и дахе да му се даје но 10.000 rp , нор. содишье, нека седи; а го је противан, нева устане.* Скоро сві уетају.

Спупштина не одоб́рава гредит за Барловца.
Састанак је закдучен у 1 сахат по подне и sakasan у 4 caxaта по подие.

Предсеяанк соушытине Д. В. Јовановиһ.

## Cesperap,

Ник. Крупежевиц.
Потниснидл:
Bojur Paлyaonuh, Сизa Секуаић, II. Бурнчвовиһ, Бyple Ђоровић, M. Л. ГАшшић, Петар Катић.

CACTAMAF LXII,
30 Aедембра 1875. тоднне aP\&ace,MIA

## Димитрије Јовановић.

 crifktap
## Ник. Крупежевй

$y$ вече.
Бр. 917.
Председник објашнава: Кад сума за Барловца, која је решена, отнадне, остаје на пензије $1,123,838$ гр. 15 п. п. У ову сузу долазе иІ ови, штт су у 1874 . г. иензнонирани.

Познато је, дя је влада ноднела један предлог, да скупштина реши суму од 315.000 гр. нор. којом је ирекорачеи бушет $187 \%$ год. Скупштипа то нпје решпла. Одбор фднансијски и запонодавни проштулирали су ту ствар и сад се налази па столу иредседништва.

Даде новнато је, да је скуиштива решнла, да се чензнодирашим чиновницима у 1874 . год. пздаје нензија, а зддржала је право да оцени, има аи кривице до минцстара, воји су оупет прегорачили. Сад скупштина има да реши једно питање, односно одговорности министарсве, што је прекорачен бупет 1874. г., а после о иредажевој суми.

Ман. председлик: Мнеаиан да овде нема два питана. Овде је иитање само буиетсве цптре.

Наија Стојановић: По што је готов извештај завонодавног одбора о томе, тто је мннистар ирекорачно бупет пенянониранем, то држпм да би чребало претходно извештај прочитата.

Председник: Сбупттвва је одобрияа, да се дицима воја су у 1874. год. пенапонирана даје, а вадржала је право да каже је ли мивистар врив. Сад треба решити о овим пензионарима, а после преһіг на одговорност министарску. Нначе, ако уплетемо оба питања уједно, нећемо изаһи на врај.
М. Мияовановиһ доказује, да скупттина треба нв буџета да избрише суму издату више 0д 45.000 гр. пор. и сви пензнонари имају да траже пензије од онога, ко их је преварио, а народ није дужан да иайа оно, што јеједан вдиспик хтео да изигра решеве пародне свушштине.

Председни: Пз решена внди се, да је скупштина одоб́рида, да се даје онима, што су 1874. г. пензнонирани.
М. Мидовановиһ: To се не односи на оно, щто је иротивааконо учивено.

Председнив: То се односи на све и скуиштина је само задржала ираво, да тражи од онога, који је буиет ирекорачно.
II. Стојановиһ: Баш на скушштинског решења види се, да је она одобрида да претресе буиет, а сал је на решену буџет. дағле, нена се пијире сид то реши.

Јеврем Марвовиһ: Кад је та ствар пзнесева од страде владе, свупштина је одложиля донде, док не изиде пиедлог од законоданног одбора да се реши: да ли је министар неупутно учинно тај нздатак. То је изревво завонодавни одбор й скунштина пма право да решн.

Председнив брани свој пређашни говор.

Јов, Бошковнћ: Mи пал смо то решавали, налазли смо, ла су ти чиновници протшвно вакову и уставу пензиопираня. Одобрили сяо пл ненапју, али смо казали, да he се то иитане расправпти, sад дође бунет, а ашо сад то не учниимо, онда држим, да ми нотиуно одобравало.
Т. Торовић: Пред полазак кућама ми смо то решияи приирелено. Кал се реши питање, поје је пред ванөнодавния одборол, на ако се кале да је незаконо, онда је незаконо й пенанопирање ; а аво се каже да је завоно, опда треба одобрити.
А. Ризниһ вели, да екупптина има ираво да то реши.

Председ: Пзвештај завонодавног одо́ора вели, да је скупштина задржала право, да ириливом вотирана буиета аа 1876 . г. псиита и одени, да аи је за ирве две toдине преворачен буиет, има аи кривнце и ло вога је, и на кога һе пасти илаћање. Јаспо је да опи дуди, који су пензпонирани, нису врнни, п онй пмају ирава на пензију. Ово питағе неће остатп верешено, но да решимо бушет, на Һемо преһи на нега.
 говор. Мия морамо да решимо онај предлог, што је опо иред занонодавним одбором, да ді скушштина одобрава иди не. Јер ано сад овде одоо́рпмо, то онда значп да треба одоб́риті п оно. Нека се ноднесе иредаог, воји је вод вас.

Прелселниқ: Ja whcand, da unto mehe ymorpeбити начии, да изневади свупитиву; јер ви знате да је скуиштнна яялржала ссои право, да тражп рачув.

Нл. Стојановни: Ја ие знам што ви стајете на нут томе, кад скушшгина хоһе о томе да реши.

Шредседник: На Иаијии говор имам да приметим, да је на двевноме реду буцет п да влада тражи да се реши питане о томе.

Ил. Отојановиһ: Дошла је позиддја она, где је закьучак скуиштински, у коме се калае, да скуиштина, има права да реши о ној. Садје дошла, па треба то ирво да решнмо, на онда друго.

Минист. грађевина: Ова сума, која је у бущет стављена, не односи се на оно решене и суму од 300.000 rp . и., вего се одвоси на идуһу годиву. П мени се чиши, да оно решење нема пезе с овим.

Ал. Нинолајевић: Ова, и сама претиронла влала, тражйда је да јој се одобри овај вредит, пто је иецриљена суна из буцета. Кадје дошла садања ваада, г Мплован, као финаисијер, нвје смео да ияда ни једног гроша из касе, на се с нама у одбору сагдасно, да вдада поднесе предлог, да се та сума ивда да се не би штетиди пензионари, ночем они нису за то одговорни. Аай скушштина је одобрила тај издатак, док не дође буцет на решење. Дакле спакојако треба да се расправи то питање, да ли су ти издаци загоним путем чнњени или не.

Рад. Мидошевић: Кад се видело да је буцет прекорачен, г. министар финансије казао је, да не моате остати у нензвесвости, но је тражио да му одобримо да може издаваті будма пенздје. Cкупштина је казала да ті вуди нису вриви, што су дошай у пеноију, а је дй ко вима по закопу дао наи не, то he се видити. И ми сад да решимо бущет, а оно: је ли во црнв наи вије, решићемо посае.

Нов. Милоневиһ: Зна се, да су пензпонари и маади људи, а п они, који су васлужпли да се нстерају, па нх тим министри заклонпии. За то би требало видити цео сиисак пензпонара и размотрити да Аи су сви по завопу пензионирани.

Адам Богосапьевић: Нема сумње да је бушет прекорачен и тим погажен завон. Но, као што рече Новак, ненвионирани су и вуди, који јопा могу да раде, давле тнм је ногажеп устан. Треба министра оптужпти, а дсбата о тој суми да се одложи.
II. Вуричковић: Ја сам за то, Аа се вајпре опај иредаог, пто је одбор иретресао п решио, овде у скушштини реши, да се види шга һе с њим бити; па за то треб́а шли то решити, наи ирећи аа.ье на друге позиције, ша доцпије то да репимо.
II. Стевановиһ: Говори у нстом емисяу.
M. Мидовановиһ: Мислим да трео́а најире решити, је ди имао иеста министар дати пепзију шли не. На аго је имао онда делу суму одобрити, а ако није, онда иа буцета пво́рисати.

Ник. Радовановиһ говори, да дудма треба дати пензију, а повући на одговор министра, што је бупет прекорачио.

Раєа Кукић је за то, да се пајпре рашчисти питање има ли кривице нли не до претпрошле владе, па да буде ствар вачшсто.
P. Алшыић тита чланове устава, но војима је скуиштниа дужна да иретреса буцет, кад влада эахте. Oвде су вели аве стнарп: жоже аи се увдржати пеница вудма, п после питане: $\mathbb{\text { по }}$ IIX је нензноирао й прекорачно бущет да се узме на од-

говор. Ја држим, да би требало ире решити 0 циФри буиета, па онда прећи на ова питава.

Ар. Ризнић: Ми смо условно одобрили, т. ј. кад се буде вотирао бучет, да се п ово рєщи. И ја сам за то да се најпре оно реши, па да.ле да пдемо. - Іротивно говору г. Алимииа наводи чл. 63. устава, но ком скупштина, вели, има цраво да условљава бушет.

Ст. А. Поповиһ: Ни можемо говорити још чाтав сахат о томе и све ће се врсти ово тога да се узме извештај занонодавног одбора у цретресање пре, но што се ова циФра одобри. Можемо бити уверења, да они буди, који су дошаи у пензију, нису дошли својом кривицом; но о томе није нужно да говорим. Ја бих желио да се ово шитање рашчисти и за то сам, да се предлог Илије Стојановића узме на гласање. - Шлам да напоменем још ово: ја се бојим да према расположењу свушштинском, кад се стави ствар ва гласане овако: гоји је за то, да се ова циゅра у буцету одобри, а доцније да се види, ко је крив - , да ће испасти таго да се не he одобрити буцет, и тиме ја не знам шта би додније радили. За то предлажем, да се предлог Стојановића стави на гласање.

Председнив пита: „Һо је зи то, аа се по преддогу И. Стојановића пајире узме у претрес предлог зиннстра финансије од 11. Деңем. 1875. г. односно одобрења, што је прошле године бупет преворачен, - тај нека седй; а ко је за то да се најире буиет узме претрес, - нек устане. Сви селе.

Затим се прочкта вдадин щредлог о тој ствари; прочиташе се димена пензионара ; извештај тинансдјског п нзвештај занонодавног одоора.
"rorokoan uaf. ceyn.
81

Благоје Божић рече на то: По што се из предлога валиног и извештаја одб́орских види, да је тадана влада у јсдној години 40 чиновнива пензионирала, то да се стави под суд, а пензионари, који су поштени и имају способности, да се узму у службу.

Јеврем Марковић: ІІто стоји у иввештају законодавног одбора, да је министар тиме, што је издао већу суму на нензионирање, прекорачно 57. д 69. члан устава то има свога смисла.

Буцет у самој ствари треба да буде ияраз делопуине организације земадске. Народ даје тај новац и устројава буцет за његову потребу. Народ улаже повац ради свог опстанка, ради своје срсһе. Никакав човек а најмане онај, који заступа народни интерес, не схе дозволити, да се ко посдужи овом приливом за своје аичае цељи, за своје личне интересе.

Нøкакав министар нема права да се нослудщ буиетом ва сноје партајсве цељи, да изигра оно, птто народ хоһе. Народ има права да претпоставжа то код министра и он је крив. И народна свупштина не ноже да одобри тавву суму. А г. г. чиновници нежа траліе од оних мпнистара, воји су нм дали нензију.

Ap. Ризнић доказује, да цела владя треба да одговара, јер свавн указ о певзионирашу иродази министареву седвицу.

Hak. Радовановнћ слаже се са Pизиићем : Cm министри треба да одговарају пред скупштнном; а дуди, који су ненашонирани шису врини.

у Кнежевић: Многа господа, видим овде упле-

Һу разна питања. Кажу, министри су криви, што су нензиониради чиновнияе. Сви знамо да по 76 . или 72. члану закона о чиновницима, сваки министар је властаи пензионирати чнновнива. Давле за ово нема кривице.

Сад нам остаје друго питаве: има ли штете иаи не? Заиста има међу пензионираним чиновнидима здравих, и но томе ту мора бити штете. Но кад је министар властан да по ћету пепзионира, онда нема штете, за коју би се одговарало. Давле нема одговорности.

Tреће је питање: је ли бущет прекорачев? Јесте. Шха ли сад ту кривице? У члану 101. устава иредвиђене су кривице министрове, воје се казне по кривичном закону. Граһанека пак одговорвост нигде није законом опредељена, нити је има.

у кодико се мени чини, то што су ноетаниая у певзију толике чивовниве, не знам где би подвели, осим, апо би узели, да је министар имао какву корист. Сад, да ли не се та корист разумети материјална илй идеална, то вије опредељено.

Давле о до сад реченоме не може оити говора. Остаје још питане: да ли су криви, пто су ирекорачили будет ? И о томе има се само говорити.
В. Ђоровиһ: На питање г. Уроша одговарам му, да но ч.лину 107. уетава чиновници sогу бити ставжени у пенаију само у случају староств пли бодести.

Урош Кнежевић: ІІ аругом samoну миниетар може ставжати у пепвију у интересу државне слузібе, И бащ чдав 107. устава вели, да се прана и дужвости чинонниа опредебују особевии завопом.

Ђ. Ђоровић: Према 132. члану устава сви аагоии, гоји се са уставом не слажу, падају.

Председник министарства: Разлика је измеһу 107. члана устава и изме申у 76. члапа закова о чиновницима грађанскоп реда. Први говори о томе: кад чиновник има чраво на пензију; а други: над влада има право да пензионира чиновниде.

Apyra је ствар што се тиче одговорности, да ли је понрњен уетав паи не. Треоа испптати, да ди је буиет везивао ваяу, што се тиче пензионирања. -

Фудма се не може одузети пензија, јер су је указом, дакле законои, дооинли, ин не са својом воьом. Кад ои им се одузела пензија, били би бев нихове вривиде двоструго кажњени.

Јов. Бонковић предалке, да скупттнна изрече да је поврефен устав и да се они издаци, без законодавне власти учињени, не одобравају; а носле да се засебно начини и оитужба и тражи накнада од свију мииистара, која су у то доба били.

Рад. Недиһ нотномажетЈ. Бошковића.
В. Радуловић: IIо предлогу владином да се фудма пензија даде; а ко је крив, нека се суду преда.

Адам Богосаввениһ: даннлова је влада, као и све, хтела да употреби чиноннике као оружјје иротиву интереса народног, па ири оираву тога оружја она је пашла за лобро, да мвоге чнновнике сгави у пензпу, како би пачнниа меета својим ьудма. Ја мислим, да није ираво да народ нснашта sа них; а тешво народу, ако се п даsе примењује на ниега ова посдовида: „тукле се јетрве ирено свекрве."

Ми можемо врдо лано решити да се министри даду под суд, али треба гледати на последице, јер је $у$ чладу 101. устава изложено јасно, за шта се министар може оптужити.

ШІто се наводи члаї 54. устава, као да је министар узео власт, па он стварао закон и за то је врив, - тај је аргуменат врло слаб.

Желим само да спупштина не изгледа партајична.

Ил. Мојић одговарајуһи предговорнику вели: Кад би се буиет смео преворачавати, онда за што би долазно пред скушштину, да га она одрефује. Скуиштина решава буиет и министар се само у томе кругу може кретати, а даке не. Јасно се видй да су министри прекорачили буцет, и то они министри који су целу земву потресли и довеаи у неред. За то их треба све оитужити и дати под суд.

Јепр. Марковиһ: Нека госнода гажу да свупщтина иште обавештења од министара, а нема права да говори о сумама, воје су издате на пензионаре, јер је то мннистар но закону о чиновницима чинио. Свака држава, која има уетав, то је држава уреъена иа уговору. У том уговору - уставу - издожене су све основе државне редом. Ту је казано, щта ила да се одобри свакој личности, а шта треба да се чини за осигурање целе земье. Дакле то је у основи опстанва државе. За одржање тога оистанка постоји једна државна махнна, као највиша Аржавна вааст. Та иета највнта власт, која је створила устав, како је хтела, наже: хоћу да су завони тавви и тавви, и за то ја имам на расноложену срества овя и ова. Давде ја имам толиво

материјалих срестава за моје одржяне, а више не. Oво је начелна ствар. По томе кад би буиет могао да се употреби вако се хоһе, ои пе ои требао да ностоји.

Неки од господе кажу, кад би се терало мак на конац, ко бп се могао цримити за министра? Ша то се бапІ и тражи да министри буду паметни Аржавници, да они баші знају шта треба.

Народна скупштина, која орани права и народне интересе, ве сме дозволити да миниетри преворачавају буцет. Мииистар је овде врив. Погажен је устав, а сви су завони уставу потчнњени.

урош Кнежевић: И онет остајем ири томе, да министар није крив, што је пензионирао чиновнике. Исто тако није крив ни за штету. Остаје још да је крив што је погазио буџет. Али немојмо терати у крајност. Треба испитати да ли је морао ногазити буцет? Има иримера да министар мора прекорачити закон, и ако му се неће. Професори, воји одсдуже 30 год. могу да дођу и кажу министру: одсдужио сам, нећу више ни минут да слуаим, дај ми пензију. И он му мора дати. Има, господо. у овом броју дуди, воји су полудеаи. Такви не може да служи државу. Пешић је слаб од очију. Коста Марвовиһ, члан суда, полудио је.

Јов. Бошковић одговара Голубовићу па велй: Буцет се може преворачити, али кад нестане у ванцеларајама хартије, нестане арва, нестане хране за апсениве, а не нод пензионирана. IШто Урош говори о пензиовирану прожесора, то нико не спори; али ми смо јутрос одобрили два вредита: на редовне непредвиђене и на ванредне непредвиъене

потреб́е. Но томе не сме министар да прекорачава буџет, а кад га нодноси на одобрене, нека добро отвори очи шта му треба.

Мил. Кујунџић доказује, да је доиста на неУдесан начин прекорачеи буиет. Но у народу није ово прво да се новавује огорченост и незадовожство спрам пензионираних чиновника. Народ одавно на скуповима и на зборовима показивао је у опште да не воле ту установу, И онај, војије био на врху управе, требао је да води рачуна о том осећању народном. Но доиста ми, кад тражимо одговора, треба знати да га традимо од онога, који се у напред спремио како не одговарати. Мислим да смо сложни да ову суму сматрамо еао наметуту. А суд п одбор, који изберемо, одредиће, је су ли министри то учиниди из користољубља ияи иросто да је препора-
чен буиет.

Питање је сад, госнодо, ко је то учинио? Аа ли Петар или Павле? Или је то учинио министар фннансије, министар сио.ьних нослова, министар унутращњих нослова? Ја нислим да ћете се сви у томе сложити, да то није учинио приватан човек. Дакле ғуде је пензионирао министар, вао вдаст. Ја држим да онај који је учинио неправду приватнима и још да нам буцет буле ирекорачен, да је тај ирво одговоран, бнло вривице или не, за сву штету, воја је учињена. Дакде свя сума, којом је иреворачен буџет, пма се наплатити од министра финансије и његових другова. Аай кад то решимо, да назимо, да пензиониранн чиновиида не буду оттећени ия кажњени. Они, који су пенянонирани, имају се рачунати с нама н државом, а нес појединим дудма-

Ја сам за то, да се овим кудма шензија даје, а мефу тим постешено, да се враһају у службу; а док то не буде да се издатак на нихове пензије стави на рачун оних људи, који су шх пензнонирали.
II. Туричковић: Ја разумем оне који кажу, министри су крини, а разумем и оне који веле, да се тим ненанонарима не даје нензија. Ади не разумем никако оне, који кажу, миниетри су криви, али ми опет морамо да пдатимо штету, коју су они учинили! То би бнло Марково благо за Јанкову душу. Они, који су незавоно пстерани пз служб́е, нева тразе нензију од оних, који су их истерали.

Прелседник пита: Је ли скупштина доволно обавештена?

Скупштина рече, да јесте.
Председник каже да не ставити ствар на гдасање и вели: Одб́ор је нашао да има места да се одоију неке позиције. Да видимо воје су то позиције.

Нзвестид. И. Стојановић: Одб́ор се законодавни није упуштао у оцењивање, које су цифре завоните, а које нису; но чим је видео да је прекорачен бупет, дао је мишжење да је шотврћен устав, и та се сума не може одобрити, а министре треба оитужити.

Председнив: Ја не могу да питам има ли кривице или не, но мораз да питам, да ли да се ова сума сва одобри или не одобри; или нак да се само нешто одобрі. С тога ја кажем, да радимо како је мвіныене одбор довео.

Мин. председ: Молио бих јасно питање да се постави. Овде је реч, да ди да се сума буџетсва одобри или не. А не може бити речи, да ли да се

дудма даје певзија, јер не може се замислити да се оні назне.

Извест. И. Стојановић: Ја мислим да сума прево 45.000 гр. и., којом је прекорачеи бупет протле године, треба да се реши. За тшм долази бущет за за ову рачунску годину, па овда да се каже, хоћемо ли ове пензије одобрити и за у будуће и не.
М. Кујунцић моли иредседника, да полаже релом нитања.

Председник одговарајући предговорниву, вели: иисам ви полагао више питања. Прво је питане о расходу оних 315.000 гр. пор. Аруго је нитане, има ли кавве одговорности, што је буцет преворачен. И вајпосле долази треће питане.

Ал. Николајениһ: Где нема кривичне одговорности за миниетра, ту нема ни грађанског спора. Главно је шиташе: је ли буиет иренорачен. (Чује се: пјесте*.) С тим је он ногазно чл. 101. устава.
 Марковиһем.

дакле молим вас, г. прелседииче, да ставите прво иитање: има аи кривице шаи ве? да аи је погажен устав иди не?

Нредседник: Спупштива може да каже: одобравам прекорачену суму или не одобравам. Може да каже, да сматра за одговорна министра, што је иренорачио бумет; али да се упушта у то, да ди је погажен устав то ве може. Но треба да се донесе предао од 20 посланика, па да се иреда одбору и тек дође у скупштину. - Сад имамо да решимо, одобрава лй се сума или не, и нмали одговорности до миниетра.

Рака Кукић вели, да треба најире нидити има ли вривице или нема.

Ap. Ризниһ: Одбор је ту ствар исиитао и нашао, да је министар буцет прекорачио. Дакле да је крив.

Председинв: Што се тиче окривљења, скупщтнна се мора обазирати на устав, на поднети тужбу од 20 носланива, на да се иреда одбору а после скупштина реши.

Благоје Вожић: Ја мислим, кал цела скунштина важе, да се најире гласа: јесу ли министри криви или нису, овда да нема ни говора о другоме чему.

Председвик потврыује опет свој иређашњи говор и вели, да се мора држати пословника и да ирво стави на гласање вдадин предлог о расходоваву.

Извест. И. Стојановиһ: Овде је предлог вдадии и пввештај одборски на претресу. Предлог ваддни тражи да се та сума урасходује. Одбор ааношодавни наже да има кривице ло министра.

Народна скушштина треба да реши, је ди новређен устав, па ако реши да јесте, онда знамо птта треба чинити по завону о министарекој одговорности.

Председник министарства: Кад се нађе да је вакав министар повредно устав, онда се поднесе оптузба, воја се упути одбору и тек из одбора додазв иред скупштину, да парече је Аи министар црив или није, иа тев иде ствар нарочитом суду; а вй хоһете одмах оно иретноследње да свршите.

Јов. Бошковић: Кад скушштина нешто одобри, онда је ствар свршена. Аай ако не одобри, треба

казати за щто. Дакле треба да се иита: ко је за вдадии иредлог, нев седи, а ко је противан, неқ устане. Скуощтина има ираво да каже аа птто не одобрава, дй се та сума урасходује. А ја мислим да не треба одобрити за то, щто је погажен устав.

Іредседиив поставьа питање: „Fio је за то, да је вяада она, која је пензионирала тнновнике 1874 . и 1875. г. преворачнла бушет, 一 тај нева седи, а поји сматра да није, - нева устане." Сви селе.

## Ep. 918.

Председник наставба питане: „Ко је за то, да се издатак у 315.000 гр. пор. одобри, те да се урасходује - тај пепа седи; а во је противан томе, - нек устане." Beһина седи.

$$
\text { Бр. } 919 .
$$

Председник: Сад нмамо треће питање. Влада тражи да се одобри министру фннансије издатаи у 175.529 гр. нор., што је у 1875 . рач. години више потрошено па ававсовање и пернодичне повишице чиновнита.

Код ове суме пма две повидије. Једна од 83.129 rp. нор. издата је у след периодичпих повишица иаата професорских. Дакде овде је пренорачен бупет ио загону.

Скупштина затражи да се прочита извештај одбора тидансијског, ІІ овај се прочита.

Ва тим скупштина одобри нядатав у 83.129 гр. пореских.

Бр. 920 .
На иитање председвика скупштина одобри п 3000 гр. пор. издатих на повишицу паате једвом
професору авадемпје.

Бp. 921.
Предселнив: Сад нам остаје јопा сума од 89.400 гр. нор., која је утрошена за авансовање чиновнива по класама.
М. Миловановић: у бущету је одобрена јелна сума на авансовање, и та је прекорачена са 40 пута.

Председник чита, колико је којп министар потрошио :
„Hо струци мипистарства правде издато је y 20.400 гр. нор.

По струци министарства унутраш. дела 50.400 гр. нореских.

По струди министарства тинансије 15.000 гр. нореских.

По струци мивистарства грађевина 2400 гр. пореских.

По етруци министаретна спољвих нослова 1200 гр. пор. То свега чиии $\$ 9.400$ гр. пор.*

На питање председника: „во је за то, да се ова сума одобри, - нек седи, а ко је против нек устане", већина устаје.

Скупштина не одобрава да се урасходује 89.400 tp hop.

Рака Кукић пита: Дали је та сума од 89.400 гр. К. оспм опих 45.000 rр. nop?

$$
\text { Бр. } 922 .
$$

Председник: Сад долази питаве буцета односно пензнонара од 1874. г. на овамо.

Мпори скупштивари изјавише, да је доцкан ва да.ви рад.

Председнив заврпује састанак овај, којш је трајао ло 7 сакати у вече, а закава сутра у 8 часова у jутру.

## иредсеяния

A. В. Јовановнь.

## Cexperap <br> Ник. Крупөжевиц

опуномотени нотルисници:
II. Туричковић, Војин Радуловић, Сима Секулић, М. А. ГАищић, Ђурђе Боровић, Петак Катић.

## CACTAHAK LXIV.

31. Деңембра 1875. rодине у Eeorраду

## hipaderaalia

Димитрије Јовановић.

## as ckriftapa

Сима Жеввовиц.
Присуствовали сви министри.
Састанак је отворен у 10 сах. ире подне.

$$
\text { Бр. } 923 .
$$

По иредлогу иредседника скупштава одлучи, да данашши протогол нашше посланик Сима Живkoвrh.

Секр. Кнежевнћ прочита протов. 54. састанка, који се после веких ириаедаба усвоји.

$$
\text { Бр. } 924
$$

Cкупитина одобри осуетво Петру Шајговићу до свршетка овогодищнвх скушштинсвих седнщя,

Бр. 925.
Прочита се интернелација Млије Мојића ва г. мин. ун. дела о повупьеном прирезу ва правьење сресве вуће у вағевском срезу. Уиуһује се одбору за молбе и жалбе.

## Бр. 926.

Прочита се пнтериелација Теше Марковнһа на господ. миниетра увутрашњих дела ради извиђаја злоупотреба при пзборима у Јадру, Лозници и Јагодині.

Председннк министарства изјави, да по овој ствари има много акта, која су тек сад прибрата, і по што пх ироучи, довеһе скушштини и одговорнти како на ову, тако и на друге ннтернелације што су на њега уирављене. Прима се.

Бр. 927.
Секр. Кнежевић прочита интерпелацију Адама Богосављевина и Николе Крупежевића на господ. министра унутр. дела: кад влада мисли по свом об́еһању да поднесе предлог о слободи јаввпх састанака іл зборова ?

Председния каза, да је о овој ствари поднет иредлог, који је по решењу свуиштине предат влади, да саставй иројект.

Председиив министарства: Није лана ствар налисати један вакон, како се некима чани. Лако је истына написати какан заков, воји се мора одмах иеправжати п допуњавати птд. Мй смо внлели, наво је незгодно, над се нешто убрзо ради і не промнсай добро. Загонй се тако не праве. Мп смо

обећали донети псти иредлог и донели смо: занон 0 слободи печатње, личној безбедности п општинској салоуирави. Што се тине осталога, не мора бити баш ове годнне ноднесено и решено. Пто није ове године урађено, може се урадити до годиве. Ове тодине ве може се пиваво поднети แредлог, воји се у интерпедацији спомиње.

Послс говора Петра Ђуричвовиһа, да ову щнтернелацију не треба одбацити, кано се и у свупштини чуло, и објашнена председниковог, да не треба ствар да иде одбору, свупштина оддучи: да се према оваквој ияјави госп. министра иређе на дневни ред.

## Бр. 928.

Секретар Урош Кнежевић прочита тужбу двадесет посланика противу бившег војног министра r. Косте Протића, што је мимо закона судио Косту Поповића, воји је увредио васацијони суд. - Тужба гласи овако:

## Народној Скушитижи,

у делу Николе ПІоповића овдашвег трговца, који је оитужен бно за иревару, лозволио је био варошва суд повторно суъење. Касација уништи то решене, и вратн дело варошком суду с прпмедо́ама.

У име власти zао јанни тужияад госп. Коста Поповпћ - Лиолац тадашњи чдан полиције од 31, Августа 1873, год. Єе 21.885 увреди васацијони суд, одлевета Та, и очито упогребио је такве изразе којима се судови излажу мрзости и презрењу.

Касација актом к 3126 јави то гос. мншиетру правде, а овај актом бр. $4 \% 45$ министру ув, дела, гоји иянесе дело иред министарски савет. У министарској седници од 20. Јан. 1874. тод. бр. 324 би ретепо: да се г. Кіоста Поновиһ за увреду стави нод сул, на основу \& 104. ирив. зак. Автом министра правде бр. 2805 одређеи је за суђеве овога дела вар. суд.

За то нрезе не зна се ив каквих побуда и обзира миистар војни г. Коста Протић премести гос. Шопониһа пз полиције у војно министаретво й унапреди га. Миннстар овде промени положај гос. Поновића сигурно у цеби и намери, да се користи носле парсфеннма војносудског поступва, као што је іІ урадено.

Не гледећв на закон, не обзирући се на устав, рушећи закон, потируһн министарсвог савета закьучак, министар госнодин Протић сам својевобно 20. Јан. ове год. 中б́р. 324 решава: да се казни r . Һоста Ноповиһ дшсцниинарном каяни, а то је - укором, виме ништа.

Је лй вавопнта ова радња? Је дй властян један министар да суди о оваввим делима, поја не спадају у круг његова рада?

Је дй ово аемьа ол реда й законнтости, или вемда тде влада самовоља ? Хоћемо ли дозволити да један министар вао орган државне вдасти иредази ва пове переда и безапонптости, иди ћемо га суабпти у гравщце щравне?

Жалостаи је то појав, тосподо, где се овано dогађа. Hије то малена ствар. IIта остаје од вас? Чему се можемо нядати од простоте, од масе, од пrozonoan uar, cozt.

народа，пада он гледа свога управника како се ти－ тра законима？Пи чему другом，но анархији．

За то неһемо и не можемо да смо равнодушни спрам овакпх дела，већ тражимо да свави за дела своја буде одговоран．

Као штто видите овде：
1．Мииистар је погазио устав тиме，што је узео cyдсву власт на себе；

2．Mинистар је радио везаконито у томе，што је погазио вакључак министарског савета ；

3．Министар је радио незаконито у томе，пто је од судске кривице нащравио административну．

4．Министар је погазио завон у томе，што је дело г．Попониа нодвео под појносудеви ноетупав； јер у време кад је г．Шоповиһ учвнио дело，он је био полщцијски чиновник，а не војни．

За то，на основу чл．101．и 102．уетава，иред－ дажемо，да се оптужи г．Коста Протић онв．мшн． за лело које је учинио у зпаничној дужвости и то као мипиетар．

Aкта су код Г．мин．иравде．
Muнистар，као што знате，у одговору ва ин－ тернелацију госнодин Уроша Кнежевића и осталих објаснио је，каво је текла ствар пред министром правде．

30．Децембра 1875．т．
y Beorpaдy．

## HPEAAAPAYI：

У．Кнежевић，С．Крстић，Трив．Мшајевић，Баагоје Божић，Рад．Aрагојевиһ，М．Мияовановић，Мидош
 Ник．Радовановић，Јован С．Рајпчић，Радоња Не－

Аић，Антоније ІІумкарац，Адам Вогосављевић，B． f．Стошиһ，Никола Мидосавьевић，Стојадии Радо－ њић，Иаија Ратајац，Станоје＇Форћевић，玉ивојин Душманић．
Унућује се иаабратом одбору．
Бр． 929.
Секретар Кнежевић црочита преддог $\mathrm{Y}_{\mathrm{p}}$ р．Кне－ жевића，Јов．Бошковића и осталих，о изменама у закону о одговорности министарекој ：

## Народној Сћуаштини，

Завоном о министарској одговорности створено је у земьи једно изузетно стане．Личности мини－ сгарске，тако реһі，ностале су недомашне，неири－ етупве．Нзгдеда，вао да су министри сишди са не－ беса，да су пепогрешни，да су неодговорни и да нису истоветни са осталим дудма．

Завоном од 21．Овтобра 1870．год．，ујамчена је нева мнима，уображена министарска одоворност． Та одговорноет је уображена．Она је формална．Она ностоји но имеву．У ствари је нема，Заноном тим није се обазирало вй вајмане на дормално й ма－ терщално право．Одговорност министарсва нзузета је и нспод кривичних ин испод грађансвих правних чрониа．Одгонорност минетарева само је крнвнчна і то у нзвссния саучајпма．Гра⿱亠䒑асва одроворност впје иредвиぁена нигде．

IIто је најгоре，пајоажниии појмови ираини， вајшажнија вачела ири о，дговорности потрвева еу са свим，Једва од највалнијах иана јест аастаре－ лост，ира војој је оступато са свну од онштих на－

чела, гоја су усвојена у иривнчном и грађаневож праву. На кратко, законоу о жиннстарској одговорности потреено је начело једнакости и равноправностл; иравда је односна.

С тога зарад равноиравности, sapaд ве申е дичне it изоане ситурност, потиисани иредажемо, да се у saвону о министарској оатоворности учвне измене и допуне н то сада јоп ове сезоне:

पА. 1. Hоеде друтог оделка треоа додати ово: „у саучајонма, тде нема кривице дредвибене чл. 101. уссава, али бп шмало штете бндо за државу или иринатнга, скупитни по захтевану оптеће-


Ово има везе са посаедњия одежвом чл. 19. нстог закона, где се щнннаје грађапска одговорност, а и надлежност редоввих судова.
Ч.а. III. Носле речи: - Министар има ирава да прегдеда акта, " треба додати: „у најлужем року од месеп дана. " То је пужво аа то, да то ирегледање не би шшао до у бесвоначвост.

ЧА. V1. Да се вамени овако: државнй суд наябраһе народна скушштнна. Суд ие се састојатв из 6 судија из касације и апелације, и 6 посланиқа, пзузимајуһи оне, воји су па оитужби.

Судије he се оирати коцком из укушног ороја посданнка п судија $п з$ касадије п апеладије. Коцку he вућі председния скупттиие на састанву."

4А. VII. Дa ce зауеніl онако: „Противу овако саставыеии судија оптужені министар ложе чквити нскдучења само иа уарова прошнаних ври-
 47. и 49. крив. ност.) *

Чл. Х. у место речи: „архијереја," треба ставнтн: „свештевика. ${ }^{*}$

Чл. ХІІІ. Да се зауени оваго: ,Оитужени мипиетар, а и онтужени одбор у ираву су да узму сео́и по јелног пли внше заступнва пз свију редова грађанства."

До сад је био у ираву само министар да уаме браниоца, а оптужени одоор не.

ЧА. XIV. Место: „тесец дана," казати: „15 дана."

Чл. XVI. Да се замени оваго: „При иретресашу мора бити пајмане 9 судија. За осуду иште се пола и један више.*

Чл. ХІХ. Други одељав да се замени овако: Наце ли државви суд, да је оитужени мииистар васлужно иванву казну шрописану кринчпим законом, иареһи bе у иресуди да се оптужепи преда редовном суду, поме he послати сва авта с палогом да изрече осуду. ${ }^{\text {a }}$

Трећи одељаи да се замени овако: „Нађе ли се да нела кривице, али има штете било за државу иди приватног, држанни суд послаһе сва аета редовном суду с валотом да осуди оптуженог миністра." (Види чл. 1.)

Чл. XXII. Да се замени оваво: „Оштузбба, ислеһење и суђење вривице, ваи штете, воју је учинио министар, не превида се ни о,дожешем, ни зацьучком, ни распустом скупштние."

ЧА. ХХІІ. Да се замени оваво: „Прапо вя оштужбу зинистра за вривнчна деля застарева по иронисима кривкчвог закона ; а ша оптуабу за граЂанску одговорност (штету), кад не стоји у вези

са привицом, застарева по прописима грађаненог ирава.

Застарелост ночиње тећи 0.1 дана кад се савна за газнимо дело министрово :
a, кад се скупштина распусти,
б, кад се одложи, и
в, кад се редовпо не би сазнала. *
Молимо, да се овај предлог огласы као хитан и да се реши још ове сезоне.
31. Децембра 1875. г.
y Beorpaдy.
пїед.AAFAYII:
Ур. Кнежевић, Јован Вомвовић, Раденво Aрагојевић, Милаи Кнежевић, М. Миловановић, Недић, ІІ. Туричкопић, Нивола Радовановић, В. К. Стошић, Тешя Марковић, Аврам Јовановиһ, Алевса Здравковиһ, Н. Крупежевиһ, Рад. Недић, Алекса Станковиһ, Араг. М. Ризнић, Илија Ж. Мојић, Јован С. Рајичй, Мелентије Дробњаковић, М. Радовановић, Милош Спмић, Шавле Самуровиһ, Антоније

ІІумкарац, Петар Стовановић, Петар Катиһ,

> II Вуковић.


$$
\text { Бp. } 930 .
$$

Сек. Кнеж. ирочита ивјаву М. Радонановиьа п M. Терзибашића: да се сви миниетри на располоаају ставе у пензиуу, а кад се придика укаже, Aa се прияе у слуабу.

На. Мојић противаи је, што толики министри стоје на раснодожају. Fо со неһе од них да прими сиутйе, треба га са свим отиуститн.

Председния нннистарства: Владино је право, а не скушштинско , да кога стави у ненију. Има доста министара на расноложају, но то мора бити у уставим зембама. Где нема парламентаризма ту влада може дуго да опстане, али тде има скуиштиве, ту дођу приаике, те се вадде чешће мевају. Како је до сад пшло, није могло другачије да буде. Није чудо, што има више министара на расположају, кад су се за годину дана неколике владе иромениде. - Ти се дуди не могу оставити на сокану.

Ap. Ризниһ: Томе су сами министри вриви, особито они лансяи, воји нису са скушштином хармонисали и по яем.ьи агитирали.
М. Радовановиһ објашњива, да је ову изјаву ноднее sa то, што је чуо, да је гос. Мариһ вуһ,ен својим стармм местом, па кад га иије хтео примити, нека да оставку.

Председ. министарства чуди се, што се оваке ствари износе иред скупштину, које се но сокаку чују. Влада се представда вао слаботина. ... Она нуди једпог чнновника извесним местом, а он га не црима, и она мора да га трии. Одбија ову измишлотиуу од владе.
М. Радовановй потврфује свој говор тиле, што је г. Марић рекао, да са министарске столице неће да вде у планину, него бе овако да седи.
A. Ризнй мисаи, да се г. Марић нада оити онет министар.
Р. Недић иредлаже, да г. Марић оле $3 \Omega$ иисара у Ариве.

Предс. спупнине објаннава, да је ово ироста иэјана, и да би треб́ало юазати, да ли се скушштина сагдашава са њон пли не?

Предс. миннстарства : Казао сам, да ово може бити у торми нзјаве и више ништа. Нпје одоб́реи никакав ғредит на певзионирање миннстара, који су на расподожају. Кад би влада носдушала ову изјаву, догодидо би се оно, што је јуче било. Спупитина тражи, да се ве прекорачи сума па пензнонирање, а кад је таво, онда се не могу иенанонирати тодики буди. Може бити само то, да се унотребе на носао, кад се какво место упразши.

Скупштнна прелаяи на дневнй ред.

## Бр. 981.

Министар иравде ирочита ивтериелацију, коју је ва њега уцутио послания М. Радовановић, ін за тим одговори на шу овако:

Истнна је, господо, да су гт. Аћим Чумић и Милан Пироћанац поставьени за чланове I. власе у касацпјошом суду, и да пре тога нису бияи чланови тога суда. Они су на та места поставвени укавом од 1. Априла ове године, п на том указу потиисат је г. Д. Радовић, који је тада био министар правде.

у \& 7. уетројства касацијоног суда вазато је, во може бити постављен за члана касадијоног суда. Завоном нак од 17. Маја 1865. год. регулисане су плате и власе за гасацијоне судије. Наре才ене, ноје се тиче вааса таасы оваво:

Номицање у вишу власу бива по избору, а не II о тодинама сдужбе у касацијовом суду, но н ово

може биги тек овда, почем је судија 5 година у нижој кдаси ировео.

Но што се у овом завову товори само о номидању судија из друге класе у прву, а не и о ошим гоји су са стране дошли, то је тадани министар правде, као што сам сазнао, а то није ирви случај, - по свон разумевању н тумачењу овог нареЂења налазио, да оно важи само за она лица, воја еу веһ бпла чланови касацијоног суда, а ве пи за она, воја би са стране била поставьева аа касацијове судвје. Према томе, но тавом разумеваву и тумачењу овог законог наре申ена лржало се, да лица са егране могу оити постаньена за касацијоне судије прве каасе.

По моме ехватању, господо, налазим, да је оваво разуменање іІ тумачене овог завонског нареҺена некоректно. Ваші тияе, што се у овом завону говори само о помщдану из друге каасе у прву, држим, да је влада ограничена, да не мора лавати одмах прве кдасе, него само да може помнцати нз Aруге нласе у прву. Противно разумеване овог завона ве би се но моме нахођеву могло оправдати; јер кад онај, који је веһ члан друге власе васацијоног суда, који је дакле у неноднио опроба, не може ире 5 тодина постати члан прве власе ; онда не ба могао постати чдан прве власе нй онај, који са стране долазн, воји је неопробан. Осем тога, оваввим равумевавем и тумаченем могао о́и се за-
 прве ваасе попуњују лицима са стране, нли да се даје ирва вдаса по оном члану касацијоног суда, воји није наврщио нет година, и то иросто таво,

да се нз касацијоног суда премести у другу струву, па онда да му се пао дшцу са стране даде прва класа у касац. суду.

Прела овом, ја раяулем ово законско нарецене тако, да нико не може бити поставьен за члана прве класе у касацпјопол сулу, који није о́но у истом суду пет година члан друге кдасе. ІІта више, по мом схватану ово законско наређене одюоси се и на она лида са стране, која ои нмала плату члана прне класе, јер према томе рачуна се после ранг судијама, а то има значаја ири решавању ствари у пасац. суду.

у скупннини се чује: Врло добро! Тако је.
М. Радовановй задовоьава се одговором господ. мин. иравде и поднеће тудбу противу извесног миниетра.

Предс. "редложи, да се ирене на дневни ред, щто се и усвоји.

## Бр. 932.

Ірреле. ваза, да се сад има говорити о суми, која је одређена на тензиониране чиновиина министара на расноложају.

Изв. М. Радовановић каза, да одбор нема никакве примедбе код те дичре.

Шиија Єтојановиһ пристаје, да се ова цифра одобри, јер постоји закон ; али као што је Кууунџиһ казао тражи, да се стави ограда, да скупштина води рачуна о овој еуми, па после да чражи накеаду ол өнога, који је иротивно закону радио.
Н. Крупежевив: Чнноници се пенанонишу по аакону, и вад г. министар нађе, да је у интересу

саужбе. Док занон о пензцји ностоји нећу да говорим о том пензнонирању, него о пепзнонирању у интересу службе. Мало полажем на изјаву, да се та сума у бущету не иреворачи, дов стоји \& 70. закона о чиновницима, да се чиновници $у$ ивтересу служб́е пенаионишу. Пре 2 меседа поднет је предגог о укинуһу тог парагаяа. Oн је решен у одбору, па још није поднет скупштини на иретрес. Питам председпика: за што тај ирелиог до сад није дошао на дпевни ред?
A. Ризнић: Тим чланом закона не овлаићује се влада, да прекорачи буцет. Ола се мора окретати ирема суми у буџету.

Нив. Крупежсви: Правтивом се доказало, да се вааде нису обзирале на одређену сулу за пензиовирање. С тога и у интересу самих чнновнива, правде и дужности, које они врше, нотребно је, да се казати параграя укине. Ако он и дақе остане, министар може да премешта и пешзионише чиновшиве, и они һе морати да прше оно, шшг им министар каже, иди һе отаћи қуһи. Ја сам опет за то, да се поменути предлог изнесе и репи.

Іредседния: Ово, што се предалке, то је за будуһе; а буиет је за дојавошње ствари. То нема свезе једно с другия, и о томе не треба говорити.
Н. Радовановић хтео је казати, што и иредседнив, јер је одређена сума за пензију за то, да се може извриити ч. 70 .

Ад. Богосавдевиһ: Кад се по устану ве могу пенанје са свим укинути, могу се смањити. पиновници су сами створиай закон о пензији. Веливе пензије вмале су смисла у оно време, кал су и чи-

вовинци бнли велики и страшни. То сал није, па ва то ия не треба давати ведиве пензије. Мисаим, да је ия за саме чиновнне попижене, да иримају пензије; јер пвгледа, да нису умели уштедити боле паре за прне дане, па да варод треба да штеди и њима даје.
B. Paдуловиі: Мй смо се удалидй од дневног реда. Говор је о $1,125.000$ троша пореских на иенshonape. Mucana da obдe doдase и они, imio су пензноповани 1874. и 1875. године. Ако сло противни пензјама, можемо за будуће донети заков; а овила, што су равије пензију добили, не можемо одузети.

На питаве председиива, скупштина најани, да је дововно обавештена и да се више не говори.

Миннстар председнив: Госнодо, мисаим, да је јасна етнар, да они, који су по вакону добнли шензију, морају је примати. Друго је иитање, како he се заковом уредити за унащредаг о пензијама. Xоће ді се о томе иоднети преддог, нди не, то је вата ствар. Cimear пензионара бно је иред одоором, і од га је прегдедао, па иије нужно да се чита. Нико није добио пензију мимо завона, него па основу закона, о чему се може уверити.
 ли се да.ве о овоме говорить, и скупштиа одлучује, да се не говори. После овога ставда на гласање саму цичру ненвнонара.

Јев. Маршовиһ: Bn, r. председичче, преввдате дебату самововно. Свупштина хоһе да говори а ви не дате.

Председнив: Не һе бити тай. Ја сам питао
 товори. Кад је таво, онда треб́а, да се поворавате витини, ї да не иравите перед.

Мин, председиик: Мисаим, да се трео́а држати реда, ако хоһемо што да урадимо. Bишина је два дут каза.ая, да пе жели више говорити. То не трео̆ вваритн. ІІто се тиче певяионара ол 1874 , о њнма je jom ире рсшево ин о томе се сал не може roворитн. Тражи се још вева ограла. 0 ној решите, вazo xohete.

Мин. просвете и дрьи. дела: Модим, госнодо, sоһемо ди поштовати оно, што скушштина реши шаи не? Треби поштопати решене веोнне. Поса. Аааз вазке, да су пређашни зақони ирав.ьеви бев народа й да сад не вреде. Ако тако узрадимо, доһн he другв на казати, да не вреде нй ови закови што uх сад радияо.

Іредседни стави ствар на raacaне о скупигина оддучи: да се одобри одредена дияра ва нензнонаре са оградом, да скушштна аадржава ираво тражнти рачуп ін накнаду од овнх мпнистара који су нияе чиновиике пензнонаралй у 1874 год.

## Бр. 933.

На ирияеди́у Паије Стојановића, ла је неследетиено решепо, да пепзионирани саветвици инају 2000 тал, а дејствителни 1500 , иредселвшв одсовори да је влада казада, да по чл. 9 устана задржава право, да се попово решава о платы саветшна.

$$
\text { Бр. } 934 .
$$

Изу. М. Радовановиһ чита 14 нозицнју о расходу на севретара киежемог дома, војн извоса 16.800

гр. пор. па вели: Цршнедбе одборсве пема ; али ја држим, да је ова плата врло велика, и ако се звање дели на 4 вдасе. Тај секретар нема велика посла. Треба да удеснмо нлату тако, како на ово место не би ногаи долязнти министри на расположају, по тыто има млађих дуди, бојп би са нетом снособноиһу а са мањом паатом исто место заузимали.

Мин. грађенина: Не стоји да овај секретар нема велива носла, јер прима све молбе на кнеза управьене. Кнеа има право да бира секрстара, који Һе̇ му бити од помоһи.

Мин. председвия: ІІто је оволива шлата одређена, био је тај разлог, шго се мислило, да је боље, да се та личност, која врши поверьиве послове кнеза, узме од дуди вишега реда. Боде је, да тамо долазе ьуди од већен нскуства. І зване секретара држ. саеета велико је, а положај кнежевог сенретара треба да је веһи. Осем онога, ово је звање и у ранијия бушетима одобровано, и од ове суме може оити лштеде, што Һе се сскретару дати Nafta kлaca. Кад он се ова сума уманида, пзгледало би, вао да хоһете ла понизите зване сепретара кнежевог дома. (Чује се; , не һемо.")

Ник. Крупежевић пита: На терет које партије eнадају Анца, што мшлост уживају, и има аи о томе законодавног решења?

Мин, предселинг: Све је то ва основу saвоводаног решена онаzо, дао пто сте сад ретилі зц пешзије і пздржаваша.
В. Торовй не зна, шта је побудвдо Радовановнћа да смањује плате дудима војп раде, вад вије одвојно мишвене за оде који не раде.

Apar. Ризнић пнта, за што су те класе а један секретар? Класе су ваљда само да Фигуришу.

Панта Јовановић: Министри су одговорпи впезу н вар. скушштини. Против њихових решења долазе ннезу жалбе. Секретар тај осим осталога водй протокол од внх, упућује их министрнма и мотри да ови одговоре. Секретар је један, а званс је подедено на класе. Некад се постави у всһу а некад у мању класу. Не мора се увек дати пајвсћа плата.

Скупштина усвоји предлжену цитру на секретара кнежевог дома, а таво исто 9600 rp . пор. на плату управитежа кнежевог двора.

$$
\text { Бр. } 935 .
$$

Извест. М. Радовановиһ чита буџет министарегва правде и главне ковтроле, воји износи укуиво $3,655.375$ гр. иор. Одоор је ову циФру смањно за 21.566 гр. нор. После тога прочита све позиције о плати персонала министарства правде п каза да је г. мивистар изјано, да звање писара пете власе п једног секретара не һе попунавати вад се упразви.

Скупштина све ово усвоји.

$$
\text { Eр. } 936 .
$$

Нзвест. М. Радовановић чита нздатке па васацијови суд, о којим издадима нема никаввих примедама одборских.
Н. Крупежевиһ предлаже, да председниь васадијоног суда нм』 1500 тал. као и саветници а не вшше.

Председнин објашњава, да је плата председника касације регулисана ваноном.

Крупежевиһ предлаже, да се платв председингя не реши, дов се пе поднесе преддог о смањивању.

Сृупптииа усвоји по предлогу нздатак на пасацијони пи анелацијони суд, а тано пстон све пздатке на црвостенене судове. Кад је скуиштииа одобрила расход на званичпине апсансвог завода у Београду, дивестдад прочита зневе манине, воја иредлаже, да се новщшен издатак й на чуваре и десетниве не уважи.
Т. Ђоровић: Чувари ансана чувари су а народа. Што је њих више боље се чувају робијашн. За народ је всћа штета кад робијащ побегне из апсаве, него што һе се оводика сума дати да чуваре. C тога је мишьена, да се она сума одобри.

Наија Crojanoвй хтео је каsaти што й Боровић ша ирелаже, да се нишқење одборско одбаци а иредлог уважи.

Панта Јованонћ миеди, да је доста тувара и да he ce роб́ијаши моһи добро чувати, ако се носао добро распореди.
В. Радуловић усваја преддог Ђоровића, јер чувари, који чувају робијаше, тғају и наше имане.
 Робијати раде одвојено, па лора бшти више чувара. јер he пиаче да побегну. Било је доста случајева у Тоичисру, где једаи чувар чува 5-6 робијаша па му онен по умавне. Народ троши іІ дангуой док бегувце ухвати. Боже је дати вине, па да се боже чувају. Мњења је, да се одобри повишая на плату внше чувара.

Muн. нравде: Како је укипута телеста вазна, опажа се, да број осуђенияа у веанио расте. Народ Aангуби док пх ухвати. Нема доста чувара, и морао сам пскати од зин. војвон војника, да их пу-

вају. То не Һе моһи свадад да буде и робщјани ђе бегати, па he бити веһе штете за народ, нето да се овај издатак одобри.

Ил. Ратајац пита: Хоһемо ли бити сигурни, да робијаши не he бегати, ако ову суму одобримо?

На питање скупштнне, пзвестилац Радовановић каза, да је целокупна сума ва чуввре стављена у буиету 98.880 гр. пор.

Скушштина одобри овај издатак, а тако пето и све издатке на апсански заводду Пожаревцу.

## 

. Изв. М. Радовановиһ чита: на пандуре, будубаше, и одаџије код министарства иравде и свију виших и нижих судова п код апсанских завода, сем београдског, према аякону од 3. Маја 1873 преддожено је 369,000 гр. нор. а на служитеже целе правосудне егрупе додато је 5046 тр. пор. Ову повишицу одбор пије уважно.

Мин. правде објашњава, да је предложени повишав за ове чуваре, који о свом трөшву чувају цритворепике, гоји су под судом.

Пзв. М. Радовановић: Одб́ор Финансијски није одобрио ову повишицу због познате штедње.
II. Ђуричвовић мисли, да треба ову суму одобрити; јер су ти чувари сироти вуди, који сауже за парче хлеба.
В. Васић орани одборсво мњене тиме, нит се ови қуди непрестано моле за оваде сдуабе и щто их има доста, који he да сауае й за досадашу нлату.

APOTOROAIT HAP. CEYE.

Вл. Божић: पудим се, што одбор нщје чинио тавну примедбу коА пензије, него је чишио код нандура!

Навта Јонановић: Олбор је ире свена имао пред очпма saкон, ша све што је завопу иротинно није ни мотао, ни хтео да иредлаже. Кад би то ч⿺нио, радно би противу своје савести и завлетве. Пензије су оспгуране завоном а одбор није за то, да се закон гази.

Мил. Марковић: Кад се нотражиједан пандур, нонуде се двадесет, којп һе саужити и са мањом платом. Ја сам за мњење одбора.

Па. Стојанониһ: Ja сам яa вадан предлог a иротив говора Byје Bacuha. Боље је паатнти учитеве иа Аа се узму само они, који су вабани п за сауабу унотребжшви.
 вића. Пандуре ћемо наћй и за малу шлату. Не треба тонарити веће издатве на држ. касу кад хоһемо штедњу.
*К. Миленовиһ ; Мучно је наһи конача, а пандура полико хоһеш. Ако ко тражп ннше, вева нде на аруго место. Не треба вщне говорити о овој ствари.

Председвик стави ствар па гласање и свупптина одлучи: да се не одобри 5046 гр. нор. на повишщц паите ва чуваре.

$$
\text { Бр. } 988
$$

Скупштна одобри но иредлогу 120.000 гр. п. на огрев пІ канц. трошвове мин. правде пІ 1200 гр. пор. уа трошвове црвве тошчидереке.

Ep. 939.
Пзл. М. Радовановић чита: На изаржавање апсеннва како код свију занода тако и вод судова: на набавку нотребних ствари за ансано и апсениве; на плаћање левова и левара; на свештсничко чинодејетво код ансансвих аавода, и на награду оних осуђеника, који се у раду покажу ирилежти " добро шарађују предате им етвари, но тако, да се на ову цеж нзда највшше 3600 гр. пор. - предложено је 730.000 гр. нор. Више је додато 20.000 гр. нор. јер је тодико одобрено, што је лане више пздато.
Н. Крупеженић: Противан сам, да се ова цнфра одобри, док се не внди, да је потребна. Кад би пваче урадшли, вавукви би на себе моралву одговорноет.

Изя. М. Радовановић: Пза овде објашњење г. мннистра правде, из вог се види, да је одобрена цияра била недоволна, што се број роо́нјаша умнотно, те је он за овоаияу цифру морао да тражи накнадши кредит, који је и одобрен.

Шанта Јовановић: Ми смо 20 дана у одбору радиаи на бупету. Уведи смо стари бущет па упоређивали, и где смо пашли да има места ту смо и чиниаи примедбе, а где нема й тде се мора одобрити, ту нисмо. Ми давле нисмо радияи насумще него пајозоивније, а свупитини стоји до воде, да реши овако пай онаго.
Н. Крупежевић: И ако је одбор то прегдедао. ивав треба да смо обавештенвји о овој ствари. Hовазује, гаво се ради у општ. одбору.

Ник. Радовановиһ: Oтвар је јаена, нреба је 0.20бриті без да.бег говора. Чим пуа вине робијаша од

укипућа телесне вазни, треба и више трошка. Одбор је упоредио досадање пздатве и нашао, да је предложена цияра нужна, па је треба одобрити. А ако буде кавве злоупотребе, вовтрола Һе ову изнаћк.

Председнив стави ствар на гласање и скупштина одобри прелложепу суму ша робщјаше.

## Бр. 940.

Известилад Мијаило Радонановиһ чита: на плату настојника анеансвих ванода у разним занатима предлаже се 19.200 rp . пор.

Ово је на оне учитеве, што уче робијаше разним занатима. - Одбор није имао вишта овде да ирияетн. Скупштина усваја овај пздатак.

## Бр. 941.

Пав. М. Радовановиһ чнта: На наату иравтінаната свију виших п нแжих судова и министарства иравде 250.000 гр. нор. - Овде је r. министар предяжно још 5000 гр. пор. на повишицу плате. Одоор ово није уважно, што је имао у виду цичру од 9000 гр. пор. што се уштедшла код држ. санета, на нека се она на то употреби.

Милосав Веьковић: Је ди ова сума на увеһање плате правтиканата плй на умножење њновог броја? - Бад се одговори на увећаше плате, - он каза, да је праведно, да се то учини. Чу се одобравање у скупштини.
ж. Мпленовић потпуно се слаже с Вељвовнһем о побољтану практивантске плате ; јер пе могу да се издржавају. Они и учитељ』 основнах швола најтеже послове раде а пајмање пи је наате. Требя је повисити.

Мил. Куууниић: Не треба да стварамо иролетаријат и треб́а да дамо ирактикантима толико, да могу ноштено живити. Раширенем вруга општ. власти, умалине се посао нод судова. Треба умавити број прантиканата, па да се осталима да пристојва новншица како би могли живити.
II. Јовановић: И одбор је иредвидао, да he се у судовима умањити посао, па и број иравтикапата. O тога шије ни одобрио повншицу. у буџету се ве каже, коливо има правтиваната и волива им је плата, него се само каже 250.000 на правтиканте. Мисаиаи смо, пад се смањи њнхов број, моћи һе се остадима новишица дати.

Ил. Стојаповић: Не противиа се овој повишици, само питам, за што практиканти полицијски имају 150 талира а судски не? Треба их све у нлати घяравнати.
В. Радудовић: Хтео сам каяати што и Стојановиһ. У судској струди има иравтиканата који су иравниди и способви вуди. Треба да се изравнају у плати са полицијскима, и за то треба дати не 5 но 10.000 ако хоћемо, да се спреме за државне чиновнике.

Нетар Стевановиһ: Делим мишьеше Кујунџића и других, да се смани број иравтиканата, а заоставши да се боље награде. Од правтинаната п учитева основних шкодя није ншко горе награђен. За преддог сам.

Ot. А. Поповиһ: И ја се у гаавноме слажем са Кујушщием, јер има вуди, воји су свршили веливу шкоду, иа ирактикују $3-4$ годиве. Треба број умањити а плату повисити.

Председния стави ствар на тасање и скупштина одобри предложену суму у 250.000 гр. пор. на наату практыканата просвенне струве.

Бр. 942.
Нзвест. М. Радовановић: На селидо́ене трощкове учитева и иравтиканата, воји се премештају 6000 rp. пор. Одбор није ништа овде прнметно, јер је тодико б́иао й лане.

Скупнтина одобри овај нздатав у 6000 гр. п. Бр. 943.
Нзвест. M. Радовановиһ: На сведове уо́огога сташа, који по кривичним делима у удаљена места морају путовати, и на сведове ио граһ. деана у ह 241. грађ. законика ; на нснаату оних трошвова које учнне чиновиици, путујуһи ияван места суда да болнона сведова нли служнтеда по кавпож кривнчном деду cacaymajy - 3600 rр, nop. - Одбор овде није ништа приметио, тако је било и дане.

Дим. Матић: Треб́а пмати на уму, што смо рениаи $y$ закопу личне безбедности, да се иааћа нследоваоцима при пеграживању, Ако нпје наква сума одре申ена, треб́а овде учинити.

Минист. председник: 0 томе је бпла реч код суме па непредвицене потребе од 900.000 гр. пор.

Скунштина одобри издатак у 3600 гр. пор. ва на горњу потребу.

$$
\text { Бр. } 944 .
$$

Иввест. М. Радовановвћ чита: На подвоз й Aпјурну чиновнивя и иравтиваната воји по делу

иравителственоз путују 6000 гр. пор. - Примедб́ одборске нема.
Н. Крупежещн : Противан сам овој суми. Не треба чнновиву два пут шааћати за један посао, јер вад ради један посао, не ради другн.

Скушштнна одобри овај издатак у 6000 гр. пореских.

Бр. 945.
Нсто тако одобри скушштина: 40.000 гр. нор. на иечатање и повев закона и завонсвих прониса и штамшање материјала за судове, п 6720 гр, пор. на кирщју вуће у којој је смештено министарство цравде, а таво нсто и све ивдатке на гдавну контроду.

Изв. М. Радовановић: Пздатад на сву сгруку мннистаретва иравде шзноси $3,655376 \mathrm{rp}$. пор.

Састапак је запьучен у 1 сахат по подне. -Ндућн састанав заказан за 2. Jануар 1876. год. у 8 сати пре подне.

Нремселиих
А. В. Јовановић.

3a cexperapa 廿осланик,
Сима Живковић.
опнномотвни потшнонци :

A. Гаитић, II. Туричповнһ, B. Радудоввһ.

## CACTAHAK LXV,

2. Jануара 1876. тодине у Веограду Hrg,iokanas
Димитрије Јовановић.
ckaphtaf

Стеван Д. Поповић.
Почетак у 9 часова пре подне.
Присуетвовали сва гт. министри.
Од посаанива осуствују Аксентије Ковачевић М. Гаишић, а дошли су Ж. Чолић и Дим. Катић.

## Ep. 946.

Чита се молба Стевана Крстића за осуство до краја седница ове скушштнне.

Не одобрава се.
Чита се молба Ноиице Недића за 20 дана осуства.

Одобрава му се од 4. ов мес.
Чита се молба Миленка Ломића за 6 дана осуства због слабости увућана.

Одоб́рава се.
Чита се молба Новака Милошевића рад осуства (због слабости његове деце) до краја седница ове скушштине.

Одобрава се.
Чита се модба Јак. Поповића рад осуетва до цраја седница ове скушштнне.

Одобрана се с тим, да иде, вад се ирате Aдс. Ковачевић п М. Гдишић.

$$
\text { Бр. } 947 .
$$

М. Радовановиһ, нввсетиаад фив. одбора, извештава да бупет министарства иравде по евуп-

штинском решешу износи $3,650.330$ гроша пор. и да је по томе мањи за 5406 rp . пор. него што је предложев.

## Бp. 948.

М. Радовановић нзвестилац ирелазн на бупет министаретва иросвете и црквевих дела. Овај је предложен у $4,369.147 \mathrm{rp}$. пор. а већи је од бупета 32. 1874. рач. год. за 161.569 rр. нор. Каво је тај вишак дошао, види се из објашњења r. министра просвете, које је бупету приложено.

Пзвестилац чита све позиције код цептралног надлежателства.

Код позицпје 7000 гр. пор. на кирију куһе црилети Ур. Кнежевић, да је ово нова позиција за $^{\text {р }}$ ову rоднну.

Мин. просвете одговара, да је до скора министарство просвете смештено оило у једној државној куһи ва Врачару, но коју је међу тим уступило министру војном за војне потребе. Боже би нстнна бндо, да има државних зграда, али данашња оскудщца, која је осетна особито код школа, не да се лако отклонитн.

БА. Божић пита, за што се министарство не би сместило у митрополији, где више од пола празно стоји !
М. Мпловановиһ: Кіад се смањн жандармерија по иристанку владипон, за 120 ьуди, онда један део пене касарне може се устуиити министарству иросвете, за то горву суму не треба одобрити.
M. Радовановић напомиве, да овде постоји погодба і уговор и да држава мора шлаћаті кирцју све донде довде уговор валй. Кад се упраянй која

аржавва sграда, моһи ће се, но истеку утовора иреселити мин. просвете; но за сад треба ову суму одобрнтін.

Мин. иросвете папомиње, да се држава доста мучи са зградама ва споје потреб́е. У самој дапашњој вуһи министарства велива је тескоба. Таво п. ир. нема собе за ғуле воји долазе мииистарству, beh byat croje it acóy y xoaaney. II y camoj oboj великој згради нема ши једне празне собе, јер је овде смештена и велива швола и тимназија, и бибынотека н музеј и сриско учено друштво и још се у шој држе скушнтиске седнице. У осталом, ако ее упразни која државпа зграда г. миниетар ијјав-
 треба данашну вирију одобрити, јер је иста уговореша министром и сопственияом вуһе.

Спупштина одобрава предложену щитру на вирију вуһе министаретва иросвете.

Бр. 949.
Известиаац М. Радовановни, чнта дале нозиције код „црввене уираве" и то: а, за „архцјерејсви сабор", б. за „апелаторијсву понзисторију* и в. за "ешархијсне конзпсторије". Bећина одборега мњења је, да се место ваадике шабачкот укине.

Мањина одборсва мњења је, да се плата мщтронолиту смањи за 42 хнљ. гр. нор. а иладивама да се сведе на 12 хиб. гр. пор.

Јак. Павловић: Свестан домаһии треба да чнни само оне нздатке, војина своју вуһу увапрећујј. И нар. скупитина треба да се држи тог правида, да


Cро́пја, и ако је млада држава, мора ићи путем осталих образованих аржава. Сроија, вао хришһанека Аржава, има свот представника цркве, а тај је наш митронолит, који мора, као Србин и хришһанин, радити све оно што је у иитересу наше земье. - Говорник не тражи, да се наш мигронолит награди онако, каво су ти свештеници наградени у другин хринһансвим државама, али инак за то треба дати натраду достојпу чину мптронолитопом.

Ірелазсһи на издатке, којима је иадожен митрополит, говорннк наводи, каво се вод нега сваде године свупбају чданови арх. сабора, који не смеју етаповати по гостионицама као осталй вуді. ИІ чаапови анелаториског ауховног суда скупвају се но један иут и два пут сваке године и ироведу по 2 і 3 месеца. Сви они издржашају се о троигу н. митроноднта, јер немају вивавва додатка, осем додатва за долазак по повратак. Овај трошак ппје налев, већя је врао веливи.

Даже, нема странда, који не носети старешину сриске цркве, нема потребита щутнива са стране, коме не помогне наш г. митронолит. І ои треба то да тини, јер није лепо, да странац у шужди и потреби оде празших руку од сриског мптронолита. Па толиних иредела срисвих у Турсној јавдају се
 помаже. Знаду и посданици многі да на ово оддази много г. зитрополнту.
I. митрополит издржава своју придворну дркву воју уора имати. Претходии давашњег г. митроподита дмао је на то додатка 800 д. д. но доцвцје

је то завонол укннуто и митронолит сам своју цркву издржава.

Сваки се може свавим даном уверити, волико данашњи г. митрополит чини за спротнњу и потреонте. Ето ту скоро читалй смо, коливо је приложно за сиротину босаиско-херцеговачку. Он, као иредставиик црвве, светаи свуда светлим иримером пожтртвована; он у осталом иази на сваву пару а нитде не расппа.

Не треб́а ударати на овога, који је показао, да је достојан поштовања и да потпуно заслужује оно шго му се даје. Није истина даяе, да гдавар дрнве нема никаква рада. Он нма великих и тешких послова, који су велики и тешки ва свакога, који хоће да их савесно врши, ночем на њега пада одговорност за све што се не би урадидо у иптересу вере и морала. Он има да пазн ва цело свештенство и на све што се односи на духовне стварн. Данашњи г. митрополит нема ту нивавве замене и он ради све сам.

Ва то, кад нисмо у штети с моралве стране, треба одобрити ово што се предлаже.

Рад. Недић: Нема нужде уманавати плату митронолиту, који има великих издатава и вод кога су врата свакоме отворена. Осем тога њему је као и владикама плата вавоном осигурана п буиетом се не може ноништити, већ може бити нарочитим преддогом, за то ваха ову познцију одобрити и ићн на גали pad.

Jевр. Марвонић: Мањина одборска сматра, да бупет није само завои, појим се паате одрефују, већ је то у исто време sакон, у вом се огледа ваша

државна организадија. Нар. екушштива пма права да бушетом превраја и регулише паше политичпе установе, како би одговарале потрсбама пашег народа. - Ово товорннк нвводи варочато по чл. 132, 63 и 65 устава, које он прочкта, и напомиње, да данас не важе сва оиа опредежења, поја су противна уставу.

Устав је темел, врело свнма другпи заношшма. Никаква поједина установа не сме постојати иротив устава. Bелика нар. скупштина поништила је турски устав, а с њнм и све заводе полштичке. На место тога створияа је сама себи пов устав, а тим ударила нов темея државном склопу нашем. Новчм уставом ншло се на то, да се да други правац поднтичкој оргапизацији и њнм су поништене све старе установе. Народ је задобио ирава, да уреһује своје политичке и друге установе према потреби евојој.

Иа тих равдога манина предлаже пзвесне уштеде, држеһи, да нар. скупштина няа уставнога црава заводити оно што је по народ од кориети.

Прелазећп на позицију која се претреса, roворник призефује, да митрополит није викаква поли,тичва дичност, тоја има материјалие одговорности, нити се мора излагати нздацима који спадају на нолштічна лица.

Митрополиту, и аво је глава дрвве, доста је она сума, коју је мањнна предложнла. Оп, као последовалаи Христон, треба да светай другнма примером ироста пи штеддива живота, а п да је утдед морала другима. Машнна вије забораниа одредиті му онолико, волико му треба, да жнви пристојпо, a он нма уд плату ІІ беспиатан стан.

АА. Богосавьевия: Зарад онога, што владиве у нево време живе у Београду о трошву митропоАнта, није потрео́но давати велику паату, јер и влаabke he пxatil chojux 1000 tasapa if tise ce mory издржавати एде хође. Нсто тадо впје потрсбно да он чини милостиву, шити је и најмане хришьаи-
 IItо се наводи, да он зора нмати шршдворву црнву, то toворника подсеһа на оно што ирича Доситдје, како је некп калудер молио митрополита бед-
 вн,ео, каво је то, над му поновн читају јутрену, а он да их из кревета блarocm.ьa. Митрополиту је дөводно 1500 талира.
 ње манине у опште. Мањина хоһе да заведе свушштину, као аавонодавно тело, на неку страннутицу с њеног иравог пута. Адам то све зна й види, по само се претвара, да ве зна. у свима бунетнма $y$ станих држана сматра се као аавон оно што се једвом скушптндом одобри; за то се о старом и ве дебатује, веһ о додадима. Аво би се усвојшла прак-
 поредак не би био могуһан. Овде није тонор о томе, треба ди митронолнту оводика плата наи пе треба, да ли му је мало вди мвого; митронолит је на сеоју наату yetanox upano saдоóno. Зap he ce cваве roдине товорити на свуиштини: да діи му треба лати 100 гр. паи вешто нише? Докле бп смо тим шутем
 rodite. Mose dohin to roditue remi Aдam, rojul he све обориті, а до друге тодние оиет други ненн

Адам, који би повшсно на 5000 талира. Aro Ддам мисли, да ова установа, о којој је товор не треба да ностоји, он нек поднесе иреддог, да се установа увиштн. Адам не Һе ни судове ни друге вдасти у земьп; нека подпесе и за то нарочите ирелаоге. Ако неће школе овакве какве су, нек и за то ноднесе своје предлоге, па ће ондаможе бнти шлаһати учитеви Ђацима а не ђаци учитеяима и т. д. Стидно je, да се у свупштини воді товор о томе: да дї Һемо митронолиту дати оволшко нии оноаиво, вад је његово право уставом ујамчено. Кад Адам говори, да народ ништа нема, да је оголео, да је пука сиротиња, говорник га иита: зa Rora je он ревену платно?

Не треба доиуштати, да се овакия начином багателшше држава; ко хоһе промене, нев чии предлоге ва то, а не придиком бущета. Срисеа је црква уставом ујамчена ; то вреди и за архијерејсви сабор и др. То је за нас светшна. За то је излишно даље товорнти, већ важа преби на двевнй ред.

Мия. Мшловановиһ пзјавдује, да је пренеражен говором г. II. Cpehвониа, гоји нанада на личност, као да познаје шта ко мислі. Оп вели, да се ми представвамо мави од макова зрна. Говорния примећује, да штт год он й његови другови чине, да то чине с обзщом на даше околности. Сманујуһи нату г. митронолиту, мањнна не мнсаи да умали његов морални уллед. У трошвопима ми се зорамо управбати ирема пвворнма земаћсвнм, који су сведенї на најиану дифру. У оваквом стању немогуће је давати велике шаате, вао над су биле боље године. Није вама до разметања, веһ вақа гледатн,

да бар улесимо расходе ирема приходима. Вупет је закон, за то се у бупету, пао у закону, може преврајати и одређивати пата поливо се ком за сходво нађе. У св. писму стоји: "Аз јесм пастир добри "I Аушу моју полагају за овцн." Міс смо овце. а пастир је г. мптрополит. Апо овце буду оскудне не Һе бити за цело добро ни пастиру. Пто мањина одређује, то вије мало за г. митрополнта, всһ врло дововно. До сад је имао 10 дук. д. дневно, а сад біІ пмао 4 дук. ц. То је довояно, да се изобилно живи, тим пре, што је митрополит највише свештено лице.

Араг. Ризниһ: Народ не тишти ншвад опо, што се законом опредекује, веһ оно што се щротивавоно ради. У својих 38 тодина живота говорниг вије нивад чуо, да сриеком мщтополиту треба одузетн плату. Напротив народ хоһе да пагради своје старешине, нарочито црввене, тражеһи, да се закони сало тачно врше и да је у земљи ред. Претходник митронолитов наа је порел плате само додатка 1000 дук. цес. ва.бда му је то дато за то, што је вао пастир цркве пишао пред војску сриску ва Трешвт, да заклони внеза од напада? Кад је варод могао онда толико плаһати, за што не и сада, вада је много богатији, и за што то да не чшни нарочито према митрополиту, воји тодива добра народу чини? Ов је недавно изабрат у Паризу за иредседнива благотворног одбора за нотпомагање браће Хердсговада.

Ниво неһе наһи одзива код народа, ажо паже народу, одувели смо паату митрополиту, вдадикама II др. Отарешине црвве наше не треба да су по-

нижене. Народ срисви треба и од сад да отвара својој ораћи врата иросвете, а не да иросвету сгучапа. Данашњи мштрополит даје свавоме и његова плата не зна се, да ли му и стиде. За то да се усвоји но предлогу, т. ј. да митрополитова плата остане неновређена.
В. Мацаревнь да би доказао, да не стоји тврђење госнод. Јеврема Марковића, одшосно закона, који су издати ире садањен устана, прочита 107. члан устава, који се односи на овај саучај, а не ова наређева, која је навео г. Марковић. Ономад је прочитан закоп, но ком се саужба, паата и пензија чиновнику не може одузети Арукчдје но пресудом судском, И тако не може бити речи о овоме што се овде претреса. Осем тога није истина, да митрополит може с једиим и по дугатом дневно изилазити на крај, кад један чиновник, са спојом нородицом, једва саставьа прај с врајем и с идатом од 1000 талира. Смањити плату митрополнту на. 1500 талщра, значи доиста уништнти митрошоднта. ІІто наводе неки, да народ не може да шлаћа, то не стоји, јер нико не потврђује, да је наш народ сал у горем стању несо што је ире бпо. Кад би се поверовало некима говорницима, доиста ои изгледало, као да је наш народ таго осщромашио, да није ни за шта. - То ваља одбитн од нашег варода.

Ил. Ратајац: Метрополиту је доста веаика пиата іи треб́a зу је сманити 1000 талира, јер од њега со не иште ши војния, ни норез, ии прирез и т. А. ПІто он чини мидостињу од тога нема пивавве хасне народ, воме се продају бакрачा. arotomail ilat. osyn.

То значи, делити й једне руге сиротиии једној иа Apyroj.

Аимнт. Катй: Правда је пзвор свију аакона. Садање закоде ирави скушштна с внезом. Бад скупнтина дрпй своју граһу с извора иравде, говориик пита, да ди може и да ли треоа да је неправедна? Нма случајева, да се непранда учини у незнапу; али скупштина зна за ву, Њој треба закон да је светнна. Држеһй се тога ирамила, може ли се одоо́рити неэпје мипвене sa сманивание шлате? Не може. Ко год шта има, и во је шта стекао, стевао је на основу неких занона, писаних иаи обичајніх. Ма каквн да еу закові, он на то нма права, п одувети му то на неправелаи начия, говорнив не иристаје. И ако је пиата волива, ве може се одуветп беа икаква иравня основа. Окупиина може свести наату и на 100 тал., і опда би смо имали митрополита й ваддияе, али кавве? Па и кад се паате смање, може вредити само у иапред, за онога, којв се спреха за то, и који зва щта га чека. И1 свакоме ои се учиниа највећа пеправда, кад бы му се одузело опо што шма. Говорник не говори ово самобо митрополиту, већ о свжма.

Jев. Maproвuh oдrobapa f. Mapapeeuhy if I. Hiaгићу, да уссав даје права одборској маннию, да cwamyje наате и да се тіме не чиии пивавва вецравда. Аво је минвеве мањння погрепно, то је друга ствар. Машнна је казала, шта мнсли.
 се щрево овота преце на Авепни ред, вало ои скупแтни trao законодавно тело остала ва внсини свога подожаја и новавала да поштује врана воја су

ујамчена вашнм заповима и тодиким досаданим бушетия.

Мин. просвете: Два су питана овде, једно је завонско а уставно, а друго је питане целисходноети. Задонево је питање: да аи скуиштина ина права да сжанује пиате чиновницима, па п дрквеним достојапетвеницима шлате, које су ааковом ретудисане. Теорија манине пе ои бида корисна по развтав нашег уставпог жпвота. Аво узмемо, да се свавим новим уставом, иди свавом веговом изменом руше сви иређашњи постојећи закони, онда би пввесно настала у таввој земьи несигурност, неред. И нашим уставом измењени су само основи и начела, па војима је постојало држано уређење, - одшошај завоподавне н извршне власти; али нарочити закони о разния струкама државне управе, правосудства, првве, иросвете и др. остали су у пажпости све донде, док се уставни путем ве бн нзменили. То се баї види из оног члана устава, воји је ирочнтао 尺. Јеврем Марвовић. Тако избори аа скупштиву 1870. годину, чињени су ио етаром изборном реду, а на идућој завоводавној скушштини донет је нов изборни закои скупштнсви. Ово не би могло бити, вад би се разууевадо, да се новнм устаном пошишти спе оно што постоји.

Тад бин се признало, да буцетом можемо свақе године одрефшваті идате чивовницима, овда би смо дотерали, да нишад не би смо пмалї вабаних чїнонивя, ночем би суо порушияи из основа ираво које је устввом зуамчено, у уставу се важе, да је
 II कвхоно по зағову стечено право на корнети те 84*

службе, .... то је њихово имание, воје им се не може одузети арукчије, по само у грапицама закона и пресудом. Тако н. пр. судије или професорп спремалй су се целог сеог вева за свој позшв, иретпо-
 кону. Taко је ту скоро ни позив пладе, дошао па нашу веливу школу један провесор, воји се иримио саужо́е под условима, те и те паате п такве пи такве повншще. ІІта би значило: точе човеву, но што је на позив дошао и примпо се службе, визатл: од спд немате више стару плату, не申 жању! ІІ ириватан човек мора да пази на своје об́везе по уговору, довле не банвротира.

Аруго је иитане целисходности. И ово се дели на двоје: да ли садањем митрополиту можемо сманити нлату, и да аи овом ириаивом код буџета можемо одредити паату српском мптрополиту у опште II за будућност. Нрво се не може, а друго не треб́а. Нлата је митрополита иавесниа завоном наи вајвишим законския наређењем одређена но торми која је овда важнла. Свава држава има свој пачин управљања. у апсолутния монархијама оно је занон, што пропнше владвлац по саслушану својпх саветника, ит то важи све донде, докле се не измени. Кад та аржава постане уставна монархнја, овда изилазе новн завоши, војила се етари нстица заменују, но војима се не вреһа пичије личво стечево цраво. Нема давде уставнои основа, цо вом би се мога смањиті плата саданем гос. митропоангу. Ако би свупштина иислиа, да је према прилпвама и оскудиии народа потребно, да се наата митронодиту смањн, онда би се морао нодвети на-

рочити преддог, који - пкад би се усвојио - још де би бно занон, всһ иетом овда, вад влада поднесе формални иредлог п вад га внез потиише.

Да ли би добро и целиеходно бндо, да се смани митропоаиту у опште плата, воја постоји још од оног времена, када смо се турских снахија ослободнли ? У опште се може ређн, да смо од оног доба напредовали и аво не онако правиано како би у бовнм прнликама требало. Предговорници су изнели довоьних раздога, да се митрополиту плата ве сманује. Његов је положај доиста такав, да ои мора имати више пздатака од осталих архщјереја. Архпјереји у друтих парода, на и у суседног нам братског народа занадне цркве, тако су награђени, да могу чинити народу ведива добра. Таво је један њихов одличан вдядика знатно помагао, да се нодитне $y$ ниверситет хриатсн, да се оснује авадемщја п други иросветни заводи. И наш митронолит има и треба да има много добротвориих иядатава. Нему се сиротпна обраћа за поуоһ; духовна вњижевност очекује од њега умне и материјалне потпоре; ов дочекује свештенке из паше земве, из св. Горе, Cтаре Србпје и других страна. Смањиванем плате довели би смо га у незгодан положај. За то ваћа одоориті суму, као што постоји по закову иу бупетеком предлогу.

Свушштина вишивом гласова оддучује, да плата митрополиту остане по владивом буцетсвом предлөгу. -

$$
\text { Бр. } 950 .
$$

Пзв. М. Радовановић чита : „па три еиясвопя по 30 хџљ. 90 хи,., гр. п."

Ђyphe Ђоровиһ одобрава те суме, аго има владика, као што је бпо п. Јаииһије, ишате да се смање.

Мин, цросвете: Све што је наведено ва паату митрополитову, вреди п овде. Баш то што спомиње г. Ђоровиһ доказује, да архијереји могу чинитн ведика добра народу. Јанићије је потпоматао вњижевност и обновно уинастар 雨пчу, све у интересу варода.

Сеупштина усваја по преддогу пиате вдддичанске.

## Ep. 951.

Изв. М. Радовановић чита пзвештај одборски о томе, да се уиражњено место једног владике ве попупава.
И. Мојиһ је противап томе, " трааи, да се ияи дотичии врати нли вов постази.

Ј. Павловић: Наш митропоаит пма 6 овруга, гојвма непосредво управла, а води бригу и о остадима. Кад ои смо му паметнули и шабачву епархију, обшлажење би морало бпти реце. Према увеличаном раду не би се могдо свуд стићи, й ако има добрих протојереја, појима ни по положају ши но средствма вије могуһе да тај посао врше. Говоринв је за предлог.
М. Кујунцић: Ако пма иреллога о томя, да се једно владичансво уесто укине, и аво тај преддог није јот ретев, онда свакако не треба оста, витіІ у бущету отворену позициуу, војом би се пэиграо завон. Кад се једна препрека укдоши, не троба ставьати другу. Место се то не може попувавати, докде свупштина пе реши.

Председнив: У завону архијерејсвог устројства $^{\text {а }}$ сгојп, волико има ваддвка. Ко хоће ту нену пзмену, вака да шодиесе иредлог, да се трсяе звање владике укиие, й то he бнті закон тек онда, кад се ноднесе од стране владе формалаи пројект и кад то влададад потиише. Овде пак чисто је бупетсво пнтање. То ваяа решитн. Уз то шде једна ивјава одборска пли скуиштннска, да се место једиог ваадике ове годнне не попуњава. То пије закоп, већ је само морална обвеза за владу, аво па пу приcrane.

Дим. Балантсвп: Реч је о непопуњавању треҺег вдадичанског места. Шапчаши мвсле, да не треба архијереј у Шанцу. На то се може од њих шисмено добитн. Њина је блияу Београд, па и за то пит не треба нарочити вадика.
М. Тератовиһ пита, за пгто баиІ ІІапчани да остану без свог ваддиве?

Пет. Стевановиһ схатра, да су доста аа Србију две владике и трећн митронолит. Министарски савет нек одреди места вдадикама и да расноред буде подједнак ва пелу зем.ду.

Јев. Маркови: ШІто скупптина предлаже то пије нзјапа, веһ одлука, која веже владу; пначе не треба ништа ни предлагатн, већ само аминати.

Председник одговара, да он није рекао, да не вредй оно што скупштина каже, веһ да буиет није пут за ужпдање ваадич, места. Hoстојеће законско наређење ва.ьа укннуги нарочитим преддогом и довле то не буде, све је друго ироста ивјава, воја није обвезна да вадду.
B. Машаревић: Кад бп се укинуо један ваа-

дика, остале би две владике и један митрополит. у случају смртй митронолитове, ко һе изабрати повог митронолиа и каво не се архпјерејски сабор саставити? To неће быти могуһе, јер нема трећет дица, да ствар расиравн. Дакде врло би непрактично бидо увндати трене несто владике. Ва то су баї и ноставдена четворица, да би могди колегиум саставити. Шутем буџета не сме се место увидати, већ нарочптия иреддогом.

Бурце Торовић: Није овде шитање о укидању пли неукшдању, веһ, да ли he се издатак одобрити или не.
М. Пироһанац: Одбор је пзјавио жељу, да се не пощувава треће место вдадике. Аво се влада обвеже, да за ову годину неће попушавати треће место, онда сно доб́ли времена, да ствар добро проучнм према поднетом веһ предлогу.

Стеван Крстиһ: Кад је одбор решио, да се треће место владаве не нопуњава, и кад је на то пристао ин министар, онда скушштина треба да одобри 60 хиьада гроша пореских, место 90 хивада, и овда министар не може оно место попунити.

Мин. иросвете пзјав.бује, да је у одоору приетао на то, да скупштина пзјави жеву односно непопуњавања трећег зеста владичансвог за ову годину у интересу щтедње. Што се наводи, да Шапчани не траже владике, то није меродавно, јер шма диа друга огруга. Бев велике шужде псһе влала то место попуњавати. На то влада прнсдаје по жеви свупштине.

Петар Катиһ прпмеһује, да влада може попунити место, ако циゅра остане у буцету, јер he ка-

зати, да је бна велика потреба. За то нев се дотична сума избршше, па онда не зоже поставити нивога и да хоће.

Ман. просвете примеһује, да је доста, кад се рече, да влада у интересу итедне неће ове године попуњавати треһе место владике, п предаже да се реши: према владиној изјави, да се место епископа шабачвоп нефе ов. год. попуњаватп, скушштина предазі на диевни ред.
II. Катиһ тражи, да се реши иредлог о томе, који је код иредседника, а ова позпција вен се одложи. ћад се предлог реши, вшдеһе се, хоће аи остати три владике шаи не.

Предс. изјаввује, да нему није тавав предлог од одо́ора поднесен.

Носле неколиких примедаба од стране носланика о начнну ставьања питања, скупштина одобрава предложену нозицију у 90 хидада нор., е тим, да се место уиражњеног владике не попуваза OD. 10A.

Bp. 952.
Пзвестй. тита пздатке на анелаторијеку ковзисторпуу.

Скуиитина усваја.
Бр. 958.
Нввест. чита позиције за епрријсве конзисторяје, београдсву, неготинсву, шабачву и ужичку и аа окружне uротојереје.

Маннна одбоорега иримећује: „ 3 а брачне шарвице довољни су повремени свештевичви судови у надлежним оврузнма беснатно да врше. Маннна

је мњења, да се конзисторије увину. Тиме се чини олакинца у буџету за 60.600 гр. п. *

Јевр. Марвовнһ објашњава назоре мањнне о овавнм уштедана, које она предлакс. Уетанова вонзисторија са свим је аа Сро́ију шепотрео́на. Брачне парнице треб́а да се иресуцују вод редовних судова, а само брачни односн сшадају у поса пөнынеторије. Ове треба да ностоје шо окрузима јер вад свештеник има права да вепчава без конsисторије, онда за што се не би могао бавити й овим стварима. Два свештенииа с потом могу расправдатл брачне парнщц. Народ нема никаавве добити од тога, што нонзистораје постоје. - Њих треба укинути, јер се њима брачне парнице не умањују, нити оне имају да рукују новцима, манатирскнм дочрнма ін нр.

Мин. проснете примећује, да се овим хоһе да укине нешто што постоји по закону. То не иде овом чрнаивоя.
 било вонзисторија, нцје бнло оволиво брачннх парница, колико дашас, јер их конзисторије умножавају. Боље бп бидо да зема.ьеки судови расправвају орачне парнице, јер пта вндшо, кад муж отера своју жеву? Впдимо то, да вонаистормје по 5-6ெ година разваяче брачну парннцу. Деца таквих родитева, ввдеһи кавви су им роднтеян посталп, ін сама се нонена.вале. Конзноторије постоје иа штету народву, јер не умањују неморал, веһ га умножавају.

Скушптипа усваја све горње поаицвје по буиетском предлогу.

Председвик заказује за после подне састанав. Сврнетав у 1 сах. по подве.

Д. В. Јовановић.

## Cexperap,

Стеван Д. Ноповић.
опуномонвни нотпнннци:
Сима Секулиһ, Петар Катић, Bојии Радуловuh, Ђyple II. Ђopoeuh, Mes. A. Гaumuћ, Derap 末yричвовић.

## CACTAHAK LXVI,

2. Janyapa 1876. roдune y beorpany
ifrachasks

## Димитрије Јовановић.

cxametsp

## Степан Д. Поповић.

Почетак у $4^{1} / \mathrm{g}$ сахата по подне.
Ep. 954.
Пзвест. фин. одбора М. Радовановпһ чита из буиета мин, иросвете позиије на "ршжског свештепика вамих подапика ${ }^{\text {п }}$ и т. д.

Сбупштина усваја те све позпиије.
Бр. 955.
Нзвестиаад прелази ва .државну книгопечатну" и чита све повиције, воје се одиосе на дуравии нерсовал" І ,оиште трошвове .

Јевр. Марковић моли за обавештење: Кавва је то сума гоја се овде изааже 3 хонораре вњига; а

навва $j$ o она друга која до.дази негде на другом месту, а такође је за хонораре ннњта :

Мин, просвсте: Једиа је суиа $y$ самом мини. сгарству од неколиьо стотина дуката за нотпомагане книденнести у оиште. Orуда се паграһују ваљана делз по оцнии стручиих ьуди. Друта је сума за шаолске књите. Hиа аве годиве, каво је уређено, те држ. шгампарија, као издавач пводских квнга, исилавује писдима хонораре за дотична дела; а ова и иродаје све тавве кぁиre, но што нм са о,обренея миинстарства просвете одреди дену. Од тог времена осетио се управо неки већи напредав у школској бннжевнети, почем је пређашна сума бнла недовоьна за шенлаћивапе награда. C тога су се морала и бова дела пре ваграђивати често с врло малол наградом, или су се морале по школама трнети старе педеене ввите, јер се ретно ко одавао на иарађиване школских дела.

Jевр. Марковпћ иата: Ко оцевује те гпиге sоје штампарија издаје?

Мин. иросвете: Пре некол премена радиа је то шкодска комисцја. Но ова је ведавно увннута, нояем се увшдело, да не одговара својој цеви, и да је пемогуһе да дуди без икавве паграде веирестано
 и оцениван.е рукописа врше ноједини стручни дуди ва нарочити позив мннистра просвете ; п по неговој оцеви обичво одрећује се писцу ваграда. И ово је невгодан начип, јер умобона дщца чеето захвабују на том послу и неће да га се ириме, што нмају доста и својих послова. За то бї вадало промислити, да се састави сталан просветни наи шьолски

одбор, који би се поред осталих послова бавио ирегледањез и оцешиванем школских књшға.

Јевр. Марвовић држи, да би то требало пренети на учено Аруштво, почем се ту вуди баве науком скоро пепрекидно. Кад нема никакье нарочите помисије за щњие школсве, онда је улесвије за тај посао учено друштво.

Мвн. просвете налази, да б́и ирема саданем урецену ученог друштва бияо немогуदе ватоварити му још и овај посао, почем оно но својим книжеввим п стручно-ваучвим цебима има доста носла. За то бл вағадо да постоји нарочито тедо ври самом министаретву. За сад мора оваво да остане.

Ст. Д. Повонй xоhe да рече боју о хонорарима иицциа за шкодске кните. Скоро, вели, све школсве ॠннте добро се држави рентирају, нарочвто вњиге за основне щкоде, гоје се годищње แродају у 12 до 16 хил. комада (но рош чини толико хи.вада гроша.) Остале књиге доносе истнна мање хасне, јер им је промет мањи. Нисци щеђу тшм Аобщјају $50-60$ д. п. аа дела, која држави доносе годишње 200 A. І више добити.

Миа. Кујунџић примеһује, да није повренуто питање о хорнарима школсвия квига, који дсиста доносе доста прихода држави, веһ је шитање: во говтролше нздавање самих щњига. То контролшсање било је до сада неудесно и с вомисвјом и бев вомпсије. Пре су бнаа у вомисвји 3-4 члана, којп за свано дело пису бнаи стручпи и гоји су аруге жуде за оцену дела морали молптн. Паи се дешывало, ла комисија да једво дело на реферат једвом дицу, воје нађе, да дело не ва.ьа, а она онда да

нето дело другом пеком, који нађе, да дело ва.қа и тано онај први реферат не вреди. То може бити и онда, кад до иоједииих министара стоји: коме he деда давати па оцену. Говориив се нада, да he вадда о овоне поднеті нарочити предао и sадржава себп право да о томе опда внше говори.

Скупитина одобрава све поменуте нозиције за Аржавну књнгониатьу.

Бр. 956.
Нзвестилац шрелази на , твнжарске трошкове Арж. штампарије, који износе 33 хия. гр. пор.

Скупптина усваја ту суму.
Пзвестшлац чита: „на кприју вуһе, у којој је Аитограяија 5040 гр. пор.*

Мшн. просвете објашнава, да је литографија пре бпла у самој агради држ. штампарије; во вако је 0, неког времена та зграда препуна материјала то је узета особ́вта кућа за аитограєију.

Скупштниа усиаја ту суму.

$$
\text { Бр. } 957 .
$$

Нзвестилад прелази на одежал „народна ввижевност и вештна" и чнта позицију код „срискот ученот друптаа која нзпосп 28 хнж. гр. нор.

Скупштина усваја ту суду.

$$
\text { Бр. } 955 .
$$

Иввестиадц чита све цояндије код „вародне бпбднотеве и зузеја у Веограду".

Сءуишгина усвојі те позиције.

$$
\text { Ep. } 959 .
$$

Известнаиц чита ноянције под , народне бпблдотеве у Брагујевду".

Мил. Кујуцциһ шита: Каква је то књижница на коју се троши 1200 гр. пор., кад данас вниге crajy no 2 и 3 дуг?

Мин, просвете иристаје радо, да та позиција буде веһа, аво свупштина одобри.

Скуиштине усваја преложене позиције.
Бр. 960.
Нзвестиадц прелази на одедая , народно позориште* и чита све дотичве познције, воје је веһина одб́орска одобрида.

Мьене манине одборске тласи:
„Помоһ нар. позоришту, као но све дукеузна, ирема много иречим ненодмиреним потребама просветвим укида се; тиме се уштсһује 60.600 гр. пор*.
II. Буричковић: Позориште је имане задруге, - Сро́щје. Старешина задруге подмирује прно најпрече потреб́е, па онда мнсли на украс свога лома II т. А. Позориште је депа установа за народе којп су подмириаи нужније потребе. За напу земду постоје яново прече нотребе, без нојих се не може бпти као нй без вавдуха за Аисање. Ко почпе вуновати којеканв украсе за қy̆y, ире него пто је camy ryhy пабавно, вндеће ша бряо, да у шепу нема пишта, и остаће без вуһе, а оде ствари украса п т. А. ушронастиће га. Ни ситне шаре не треба дати на позориште, док Србија не подмири највулније нотребе.

Jевр. Mapronић: Данас пема повориште за нас донста нинакве важностн, да је наше позоритте такног тина, вао што је бидо у старих Греа, мождда
 бп, се падоспия на угдед каравтери нз народа и

нсторије, који су се жртвовали за народ. Ааи нозорипте, у којем се ирестанда пуковник од 18 гоАина" или ианоси некп иропалй баров, поји не може да дигне савдук на леђа, за то што су му руке нежне, не одговара позву нашег народа. Оно је дуксузна устанона и народ не треба да га плаћа. Ако треба неком делу публике, шека га она п нааа. Сазо народ пе треба да га плаћа, јер народ има Аддеко већнх потреба. Народ нема ни једне стручне земяоделске, ни једне занатаијске школе, народ наш оре још п данас Адамовия пдугом и т. д. Да позориште развија пакву тевдевциозну мисао за неки впши рад, могдо ой постојаті; овакво кавво је не треба вароду.

Миа. Кујуниић: Стратне се ствари овде ианосе. Вели се, да народ, који није нодмирно ни своје најпрече потребе, подмирује потреб́е сехира за газде и газдарице, господу н госнође у Beorpaдy. Може се рећи, да нисте она пука сиротина, rоја ради и damy if Hohy, а ништа не ужпва; ви сте опли поји пут у нозорипту. ІІта је таме? Да ли су тамо сами богаташи? Ко се тамо управо псмева, ко ли на угдед износи? Износи се лиңемер, који једно мисли а друго гонори. Њзноси се пајимар, који нод опчем судбпне најпосле упиba, да је уspor не само туbем злу, већ If својој пропасти. Хвале ли се тамо газде и гаядинице, господа и госпође? Тамо се најпине удара баї на ове воји xоһе о туһен зноју да живе.

Позоринте је део шводе. у њему се нстина не учі онаго; као у пиоли, али се у њему износе нане друштва, і човек внди све то. Ияносећп мане друштвене нозориште чшни, да се деца тоаивих роди-

тежа васпитају у позоришту; и боже је да ту траже задововства, но но ваванама и другим неким местима.

Позориште је у неку руву и део првве. Позориште својим делима, која износи, ради саично вао и црква. У цркви се хвале јунаци старога лоба. У нозоришту се хвале не само ти, него и јунаңи од 1804. и 1815. год. и т. А. У црвви се говори: , нодајте Вогу сожије а цару царево", а у позоришту се каже поред тога: „нодајте и народу народње."

Позориште није лична потреба једног човека, рад задовољства и сехира, већ је више побуда образовања. Позориште бих и ја затворио, кад бн бнло место сехира и ауксува. Београд ако хоће сехира он не Һе ићи $y$ позориште, већ да гледа пајашауке.

Нашој ораһи преко Саве забрањује се, да дижу своје пародно позорпште, и то је за то, што знају, да је позориите тврди бедем за одржане свести народне.

Ја сам имао ирилике разговарати се е једиим Бугарином о томе: ва што се у њих не јавва тано жив дух народни. Одовор је бно: да је у нас вао у вас, да се пева уз гусле, да се саави име Обпдића, Бугари не би били утучени у осећању народности.

Наши сабори нису више оно што су ненад били; сваки дан ностају све више сехири.

Fo xohe да увине позориште, он he учинити то, да he ослвощти дух народви, іт овда he ce место 6 тал. плаћати 60 тал. норезе.

Уp. Кпежевиһ: Пояориште је средве-вевовна установа, гојој сам чротиван. Каа би било щвола, онда би требало да је пристуино народу беснаатно
\#rorokoan "AP. ckxn.

а не само оном, који може да пдати. Сви внамо, да у нас има пречих потреба. Но нико ол прелговорника није попренуо питање о закону 1870 . г. о новоришту. Шо том закону извесна се лица сматрају као чнвовннци й имају своју снетематичну нлату. Између новоришта и државе постоји уговор. Јопи за Карађорђевиһа вупљен је новац ради зидања позоринта. Материјал, који је прикупжен бно за зидање, уступьен је доңније држави и у пме интетеса на тај новац држава се обвезала да даје неку помоһ нозорипту. Ако би смо одрекли помоћ, позориште би имало права да тера државу и држава би морала вратити новце. Изгуо́ив парвпцу, плаћади би смо и судске трошкове. Не треба овим путем укидати, веһ начинити засебан предлог.
B. Bacuh: Кад се пре 25 година купио новаи за нозориште, и ја сам нешто прндолно, и за тај новад купено је место и почело се зндати; но није ни педа. од зем.ье иядигнуто, па се ирестало. За тнм су опет купвені прнлози, и ја сам онет неку суму дао.

Даиас, на месту старе страшне стамбол-каппје, постоји наше позориште. Ко сруши ону ваппју \& Ко нодиже позориште? Незао́ораввени кнез Міхаило. Киеа је Михандо оставио 30 хиж. дуката на ноаориште. Кад би се плаћао интерес на тај новад, помоћ данашња ие бш падала на терет драанне касе. Homтуjyhu вранне ннеза Миханаа, не треоа ударати на позорнште.
II. Срећковић ирпча, како је цутовао шо Турсқој и видео, како се тамошњи свет, чпм се смрвне, затвори 10 вавянама і чочецима забавьа на вај-

безобразнији начин. У другом свету буди у вече врве у позориште. Аво се одузме помоһ позоришту, одо tие иропасти, али не у Бсоград доћи војевакви комендијаши који не предетавдати оно што није за наш народ. Бирајмо једно или друго. Позориште даје депе забаве и примере, како зли п неваљали пропадају, а добри и поптени бивају награһивани. За то да се не укида помоћ нозоришту.

Рад. Недић: Позориште и црква није једно нето нао што је ревао г. Кујунщић. Но опет за то не треба мисаити, ла оно није од потребе. У поворишту се иредстављају дивне ствари, као: битка косовска и друге из нашег рата за ослободеве. Moraа ои се давати помоһ позоришту, кад не бисмо имали пречих потреба. За то нек се оно да за сад невом друиттву нод вирију; а доцније ако се узмогне, даваҺемо онет помоһ.
II. Туричковиһ: I. Кујунии рече, да је позориште део цркве, говорниє то одбија од светнве цркве. Опо што се ради у позоришту, било би у цркви сабдазан. Народ и не зна, шта је то позориште но само господа, чиновници, трговци, богаташи и попови. И вад би се позорпште могло удесити да путује по цедој Србији, товориик би био иротиву жега, јер за народ наш бида бп то штета п поквареност, а пе просвета и бољатав. Г. Кујунинћ еувише узднас позориште. Вели се, да се тамо вредставбају срискп обпчајн иі врлие. Пма и тога, али внше аругог шечег, што Србин не зна ши по шмешу. Српски је: гађати у нишаи, свавати, бадати се вамеиа, а нпје пљескати, траити се п т. д. Јест нстипа је, да је внез Миханао подигао позориште: он

је нама све дао, па и то, што сад пе седимо под грлићима турских тонона; но негов дух неће се вавутити, што се ми у овом озбныном времеву бринемо више за оно, што вам је ирече и нужнаје.

За пас је б́ви зло, што ми све са стране примамо, на волимо више оно што је туђе, но оно што је наmе. -.

Бл. Божић: IITо г. Кујунщиһ брани нозориште можда има ираво, јер можда седи беспдатно у позорипту. Ilто ои уноређује нозориште с црквод, то Си бнло зло п ваонако, кад би тако било. Ако је кнез Михаидо дао новац за позориште, он вије вањда хтео, да натовари терет на народ и да сиротиња толико шдаћа. Севак, поји не уме нї да се обуче, ве зиа тта је позориите. За то да се ништа не даје позоришту,

A,taм Богосаввевић: Нозорнште је богаташка и госноска установа, у појој господа и богаташи, не знајући шта һе од обести, проводе своје аалудно време и налазе себи забаве. Не признаје, да је позоршште швода морала, јер види, да у пеливим варошима, где ила подоришта, има вајвише неноштења. Нозориште нева помаже општина београдска, која се непосредно њим п користи, ако има канве гористн. За то да се ше даје никаква номоћ позоришту.
Н. Крупежевић: Највећа сметва, да се увине похоһ позоришту, jесте то, што је та установа озапошена. У свавом Аруштву има Ава реда дулв: један воји учравва і доносп аавоне, ін други војим се упрараа. Први се ред sуди вову господа - чіновнидн. Пре народвих свупштнна нздавао је sa-

коне државни савет, дакле госюода. - После топа прешло је то $y$ неколико на народну свупштину. Прве свупштине пису самостално стварале закове, јер су на њих мпоге владе упливисале. Није чудо што је и нозориште ушло у заков. Госнода су й све своје пиате регулисала sанонима, а пандурске пису. За то се папдурима могу плате да умање, а чиновшицима не.

Позориште ово није народно, већ бсоградсдо. Иначе п саборна црвва била би народна, ночем у ној служи народ. митроноаит и т. д. Србвју много гошта овај Веоград. Сриска сиротиња плаћа Београду многе повастице, пао полицију, вар. суд, трговачки суд и т. д. Неправо је, да народ пдаһа једну установу, која постоји у Беотраду и којом се Београһани користе. Дале, у Всограду постоји управа фондова, у коју Бооград удаже $2^{\prime}$, ${ }^{\circ}$, а остала Сро́щја $97^{1}$, ${ }^{\circ}$, и из које Београл узма $70^{\circ}{ }_{\text {п }}$, а ска Србија $30^{\circ}{ }_{0}$. За београдеку господу даје се из спротне нар. васе по $200-300$ дук. на парвове, по којима се госпоһе шетају. Веоградској господи свира војвичка банда саставяена од седачких синова и ређа се једве ведеже на Кали-мегдану, а друге у парку код тинавсије.

ІІто велі орат Вујо, да ради спомена внеза Михаиаа не треба да рушимо ову установу, одговарам, да је ми и не рушимо. Оно остаје но ми га не можемо ия држ. касе потпомагати. Не дао бог, да се тим вређа ведики ннез Михаидо. Мир нек је
 нега је парод волео; вего соспода су му и тааве дошла.

ІІто пели Куіуниия, да позориште буди дух народни, у колико звам, дух паролног ослобођена није понивао с позорипве бине, већ у сеау с гуслама, $у$ опанку и гуњпу сеқачвом.

Говорник је нротив номоһи нозоришту, й мисли да ни један сеоски посланив не може гласати да се даје из народне снротинсье васе београдсвом позоришту.
Н. Радоваповиһ чуди се свештенияима, војп су противни позоришту, вано ве појизају шта је позориште. Кнез Михаилова је мисао оила, да се подигпе позориите. - Нема сумње, иозориште је установа, воја буди свест. Ако се сад ве ради тако, то је до оних воји су на управи, и то се може поправити, у позоришту треба да видимо наше старе, $^{\text {пи }}$ наше вовије устанке и јуначве варактере. За то номоһ позоришту треба да се даје и даяе. да су друге прияиве, ва.ьадо би и више дати; али сад због догацаја, у којима смо, нека остане колнко је и до сад давато. Нозорнште је швола, нема сумве. Наша браћа у туьини изаржавају своја позоришта нз својих оиштинсних каса. Ми као држава не смемо још мање позориште укидати.
д. Балаитски: Кад ои се о, пар. скупптине тражида нева сума новаца, да се знда позорнште, и ја бих се устезао дати гдаса. Но зирада је ту. Овде се иште мален дарав од деле Ороије. И тај се дарав неће да да. Ходемо давде, да норутимо опо тто смо подигаи. Шта һемо чниити с овом зградом? Oво није наша зграда, већ једног друштва. Она не се затвориті и остати вао опа пустош дамвја. Аво већина буде тдасала, да се одрече по-

моһ нозоришту, нек се начиии натпис: „Ово је бивше позориште сриеко. Врата зу је затворвла ериска скупштина од 1875. године. Не хвада јој за то."
В. Радуловй слаже се потиуно са г. Балаитским и ограђује се од рушена. $\mathrm{Y}_{\text {нозоришту се види, }}$ нй како је и где је паш деда и други воји јунав изгубио таву за слободу ове вемқе. Сви срсһни народи подижу овакве зграде. Има у позорииту и излишних ствари, вао што је навео г. Марвовић; по то је до управе, коју вава преустројити. Скандала тамо не сме бити. За оно здаве дао је Обреновй III. 30 хия. дук. да се одржава. Mи дајел о мадену помоһ и ту хоһемо да увратимо. Народй словенски у Аустрији ревене се и издржавају своја народна позоришта. Млада, слободна Србија, коју је ноднаа Обреновиһ III. вао и нозориите, хоhe да уништи своје позориште. Ко то хоhe, xohe да унизи Обреновића III.
II. Туричковй се огран,уіе од говора предговорнигова и не дозвожава, да и ко од њега може више волети владаоца.

Минис. иредседвик моли говорнике, да $у$ ову ствар не мешају име династије Обреновића. Може се са свия мирно о овоме говорити и не споминати да се тим или тим увнжава Аинастија. Све што има спеве с пожртвовавем внеза Михаила, то је то, што је оп донста одредио 30 хи.s. дук. на оуу деа. Носле негоне сиртв, они поји еу располагали неговим иманем, наредили су, да позориште шостане државна пмаовина. Аво се хоһе да откаже номоћ, онда мин. просвете има права да тражи 30

хибада дуката. Намеримо, птта је боље, да ли дати 50 хиьада гроша, или поред гланнице и интерес на 30 хижада Ауката. - Позориште ће тражити своје.

杂. Недић: Кпез Михаило дао је 30 хияада дуката на полизаве позоришта, норед оних новаца скуидених иридозима. Осим тога, одредио је 2-3 хиљаде дуката годишње на издржавање позоришта. Кад се но његовој смрти расправвало његово имане, онда је по уговору с наследницима држава примила сву готовину кнеза Михаила до 100 хия. дувата с теретнма свију заветипа. Овде је дакде правна оо́веза, и држава мора давати помоһ на пзАржавање позоринта на рачун онога што је примила. Од државе се дакле не тражи ништа друго, но оно што је дужна по уговору да даје.
J. Марковић: Што неки наводи, да они који су иротив давања помоћи нозоришту, не поштују име кнеза Mихаила, то нема никакве свезе е овом ствари.

ІІто госп. Кујунџић пиводи, да је позориште щнола, то стоји, али само према каквом устројству? Но то упрап вије иредмет иретресана. Питане је о потреби те установе. Мањина одборсва држи, да није наролу нозориште нужно, једно за то тто пије уређено као што треба, а друго и за то што народ има пречих нотреба.

Апо је пн. Михашло оставио неву суму на позориште й ако је то дошло у државну касу, онда је то злоупотреба. Ту суму треби држава да врати оиоме чија је. Држава нема се вишта мешати у ириватне установе кн. Михаида. Треба дапде новце

вратити, а не у буџет стављати неке суме на помоћ. Нар. скушштина ина посла само с народним установама.

Александар Николајенић: Нознато је, да је по занону од 1870 . год, позориште државна имаовнна. ЧА. 2. вели: да се сваке године бупетом одређује помоһ позоришту. Дакле треба говорити само о томе, може аи се одобрити цела предложена сума най he се смањитн. О аругом је издишно говорити. Докле постоји садањи закон, мора се помоһ давати, само пе мора бити 50 хиљада дук. већ 30 иди 40 хнљада.

Јов. Бошконић: Т. Крупежевић рекао је, да је народно позориште огдашено за државву имаовину под притиском оддашње вдаде. Ја се ограђујем противу тога, и да је бидо таквог притисва, не би смо може бити ши ми седели на овим кдунама: не би било пи устана. Вели се, да имамо пречих потреба од нозоришта. Доиста и пре се водио рачун о ономе щто треба; за то је заведена земфоделска и учитеяска швола и позориште. Нски веле и сад, да то све треба, а неви хоће то све да укину. И ире се мерило, шта народ може понети и покадало се да није трошено више но што је привређпвано. Сад се предетаваа од неких, да смо тавва сиротива, да не можемо ништа да издржавамо, на ни позориште. Међу тия нозоришту номоћ не иявосв виие oд 15 napa с raabe na raaby. Hије истина, Аа је наи народ тако осироманио, да не може ивАржаватіи нозориште, ноје подржавају и сви образованији народи.

Бл. Божад: Закон гоји спомиње г. Алевсан-

дар није наи с тавана, већ га је начиннла парод. скупнтина, која може и ивменити оно што не важа, а ве само амиватн. На опом натпису који спомиње гос. Балаитски, нека дођу имена свију посланика, који буду гласали за укидаше помоһи. Није мала сума 2.000 дуката цегарских, ном ои се платиаа кирија мин. иросвете и уредиле толике ванцеларије ия наб́авиле војне потребе. Тражи да се гласа поименце.

Ђ. Ђоровић: Непи веле, ла је позориште приватно добро, а неки по закону доказују да је то државна имаовина. Ако је ово последве, онда оним чиновницима, гојима је плата законом ујамчена, нека се одобри по предлогу, а свима другим ни једне паре.

Идија Стојановић : Из неких разлога добро би било, да се откаже ова помоћ ; али кад уемемо у обзир то, да ми дө јуче, а и сада оне законе воји су сами чиновнแци издавали, поттујемо, зар овде један закон који је народно представништво издало, да ногазпмо и овако незаконим путем упиштимо? Не, браћо, кад је закон ту, који се мора ноштовати, онда морамо суму одобрити, а имамо права поднети нарочити предлог за измену закона. Ако не можемо дати 50 хиљ., можемо дати 20 хив. гр. или колико се хоће. Само да пе залазимо на странпутице, јер је такав пут опасая.

Мин. просвете: Позориште је просветва уетанона. Аруго је питање, да ли је она свуда послужила у корист правог образована и васпатања п да ли наше новорнште доноси големе користи у ироснетном и варавственом погледду. То стоји и много

до времена, до прилина, до управе п друштва. Нипаква ьудсва установа пије била у ирво своје време усавршена. И нашем нозоришту треба дати вемена да се развија и дотерује у иравцу шлемевите забаве и поуке, у уређењу, натриотском духу, особ.ву итд.

У ово лоба кад је Грчва постала светвло дулске слободе и обравованости, старале су се њене државице да имају своја позоришта. Кал је сва Азија потегда на Грчву, у њој су се млади Грци у позоришту одушеввавалй оринерима јуначких и родовубивих карактера, који су саични с нашим ОбшАићем, Кравевићем Марком и др. у средњех веву постојала су позоришта према приликама народног живота и друштвеног образовања. И данас у свакој ноле моһнијој земяи постоје позоришта, од којих се шева издржавају приватним друштвима, а нека постоје - скоро у сваној земьи бар по једно - као пародна и добијају потпору од државе.

С друге стране ваља имати на уму, да ни један народ нема толике потреб́е за својим народним позориштем као наш, гоји је на раскршћу толиких других силних народа, и који се е тога мора борити иротиву туђинског културног освојења. Морамо се свим средетвпыа одупирати тој поплави туфинских народности. У та средства долазн: народва школа, нар. циосвета са свима својим гранама, а с тим и нар. позориште. Нар. шиола дејствује непосредно на народ. Позориште не може пстина да путује од села до села, да би народ од њега видео непосредне морадне и просветне нористи, али у вега додазе нпав грађани и младићи из деле Србије, који се у

аво му развијемо вемворадну, ивдуетрају и трrob暗y.

Кал је у тинансијеком одобру претресан буцет хинистарства иросвете, сви су одо́орници иримиди моје објашнење о потреби иомоһи државне за позоряите, само су чланови маннне говориаи, да ои доста било дати нз драж. васе 1000 А. д. а другу хидаду ла даје онштина београдска, и још су етавьали уелов, да народно позориште од времена 10 иремена путује ио Србији. Ја сам на то одговорио, да би се тиме могле користити само неве повеһе вароши наше иреко лета, у осталом ја сам и сам пмао то $\begin{aligned} & \text { намери } \text { Aa }^{\text {попренем }} \text { у своје време ствар }\end{aligned}$ у томе смислу. А ия свију ових разлога држим, да би за сад бнао пезгодво и неправо, да се позоришту помоһ отваже. За то се надам да һе велига не申ина гдасати за помоһ као што је иредложена.

Председния ставьа иа гласање позицију од 52.200 rp . пор. као помоһ пародном позоришту. Каво се носле гласања појавише неке примедбе, нао: да је већина устајашем гаасала "иротив", норед света уверавана председнинов, да су две треһине седењем гласале з $^{\text {a }}$, то председиик објави, да the се гласаги поияепц. Пре нето пто се ово предузе, узе реч М. Миловановиһ и шзјави, да је јасна ствар, да је устала уањнна, с којом је и он бно, и да није потребно попмепңе гаасати.

То исто пзјави и Ж. Миаеновиһ, воји такофе није sa tumoh tosoprmity.

Председвик објави, да је свупштина већином сиојои усвојила суду од 42.200 rp . пор. на помоһ Hesopility.

Четпрт сахата одмор.
Носле одмора.
Бр. 960.
Председник ставьа на гаасаве суму од 8400 гр. пор. за осигуране позориние зграде од ватре. Сєупштина усвоји ту позицпју.

$$
\text { Бр. } 961 .
$$

Председнак ставља на гласање позицију ва нату уиравитева, драматурга и васира.

Скупштина усваја те познције.

## Бр. 962.

Известиаац црелази на одежак , награда сиисате.ла" и чита: "ва награду списатежа и помоф за печатане кынга 27.000 нр. нор."

Свупштина усваја ову позицију.
Бp. 963.
Известиаац прелазп па одебав „благодејана" и чита позицшју на издржаване питомаңа у страним зем.бама іІ т. д.* 84,020 гр. пор. й објаннава, да је ове годиве ставьено 120.000 гр. у опом буиету мане но до сад.

Мин. просвете објашшава, кано је од ире миннистарство проснете само расподагало сумоя од 200 хнд. гр. нор. на ту цев, но од лане ова је сума разлевена по струвама. Мнн. ун. дела узео је потребну суму за медециваре, мвнистар нрадевина за питомще сноје етруне, а тано и министар काпансије. Миннетар просвете задразо је потребиу суму за ове, војв би се ва страним упнверситетнма сиремади за ирофесоре виших твола. Ове је године

нешто увећава сума, јер је повипено благодејање неким који се налазе у местима где је екупо живети као у Бераину и др.

Прочита се мњене мапине одборске: „Наше зема.ьске школе треба да су у стању, да могу датл потнуно образоване младиһе по струци просветвој и црввеној, и манина одбора мисли, да вије нужно исте на страну изапиљати, што предложену познцију своди с 84.000 гр. нор.ф

Јевр. Марковић: С изашижањем шитомада у стране државе треба прсстати, јер вористи од тога нема, већ птете. Изаслани питомци доносили су са знанем и страпе обичаје и пеке туђе установе, које су наваламьивали нашем народу без икакве ворнсти. Ако Сро́ја није досад добнла толико сипова, да може на вед, школи заступжена бити свава наука нашим синовима, онда неће то ни одсад оити. Ако треба нодмирити све струве науке, онда је боље набавити прошесоре са стране. Треба једвом имати срнске шноле, а не иһи на яапад п отуд иреносити туђе обичаје. Са запада нама треба наува и знање; за остало Һемо се сами бринути. Да је ова сума давата за толико година великој шноли, ми би смо данас имали далево већи број научевих вуди, него овако. За то нев се та сума одатле изорише и нек се ном новеһа буцет веливе іполе. Сро́ија треба да нма једвом своје шноле вао што ва.а.

У р. Ћнежевић изјаввује, да поштује науку, иа $^{\text {п }}$ ма тде ова оиаа. Опа је својина целог света, а не једвог народа. У натој землн нема научнака, који теменно обделавају своју наугу. Немамо управо шта да читамо. Све морамо тражити у других парода.

Смемо ди се заградити зидом и не слати нивуд невога? Опда бн смо остали јоп яа 100 и 200 година назад, него што смо овако остали. Морамо слати младе буде, јер тако и цео свет чини; и Белгија " Eнtлеска и ІІвајцарека шиљу своје младиће у стране лржаве на науге. Не можемо ми у томе бити некако најпаметнији.

Ст. А. Шоповиһ ивјаввује, да поmтује мнење манине, у којем се надао, да һе наһи оно што је г. Ј. Марковиһ својим говором донувио, т. ј. да се сума од 84.000 гр. коју манина ва предложену це.ь не одобрана, пренесе у буџет вел. шволе. Добро је, mто је то ма й сад донунено.

Прочитав још једвом мњење манине говориия вапомиње, како и сама мавина црпзнаје да ваше школе нису у ставу, да дају потпуно спремне млаАиће по свимя струкама, ночем не вели: јесу у стању, већ "треба да су у ставу" ін т. А.

Да видимо, да ли наша вед. пвода може чодмиривати све наше потребе. Велика щкола - университет - дели се обнчно на 5 рагултета : медидински, техничпи, Фияософсви, богословски и иравии. Од ме пцинског факудтета у пас пема пи спомена, а то је тано огроман Фадултет, да н. ир. у лајпцигу у жему има три пут вине ирофесора но ва целој нашој великој шшоан. Шта нам даје техшички факултет, новавао је г. министар граһевива ириАиком одговора па интериелациіу о железници, у Филосоревом фаяуатету имацо од прнлшве десет ирофесора, а тавиі фагултети броје у свету ( m, ир. у Бераину) по 70 и инше ирофесора. у нас нису на том факуатету ваступвене још толй науке, воје

се - по иредлогу мањине - употребе на пашој вел. шводи, како ои смо шіо пре дошли до онога пто се тражи.

Ј. Марковиһ одговара г. Кнежевиһу, да он није устао противу вауке, већ је рекао да науку можемо и вод своје куће учити. Даље одговара Ст. Д. Ноповиһу, да је мањина на крају свог нввештаја казала, да све уштеђене суме треба употрео́ити па народну ироснету и да се наше школе реорганишу. Од изашияања младих буди има користи, али не велике, особито и за то, што́ се шиљу деда из швола. Аруго ои бнло, кад би се слали зрели вуди за учитеље извесних грана наука.

Мин. просвете: Предлог мањине није у основи неирактичан. Он бп био добар, само ше за садане време, јер се не можемо задовољити овим што сад пиамо. Чиьене су погрешке до сад, што су слати одвећ млади дуди. Од неког времепа то не бива, почем се шияу само они који су овде један факултет свршили. у осталом добро ои бнло, да могу il наши ирофесори, као зрели ьуди, путовати и бавити се за веко време по страним напредним земљама, да би вндели и проучиаи тамошне просветне установе и научне заводе, као што то чине нарочито руски ирофесори. Кал би се усвојило мњење мањине, не би се могао отворити код нас викада медицински фавултет, почем немамо и не можемо имати у нашој земьи изузетвих ирофесора іІ довтора медицине, а таво ні за друге неве струке наува у доводном броју. За виие иремена још мораће се још неки број млађих људи рад спремања за проресоре слати у стране вемље. Наша вел, швола није могда

до сад давати дововно соремне стручне буде ни по техвичвој ни инџинирској струди. С тога нека се и одсад младиһи од времена до времена у извесном броју ирема потреби шияу на науке у стране зем.ье, а међу тим нека се наша велика швола развија и усавршава тако, како би се мало по мало уздигла на висину да може давати потпуно образоване ьуде за ове струке наука.

Скупштина усваја суму од 84.000 гр. пор. на помедуту цеб.

Бp. 964.
Известилац чита позицију од 74.600 гр. пор. на благодејање ђака вел. пколе, богословвје, гимназија и т. А.

Свупштина усваја ту суму.
Bp. 965 .
Известидап чита позицију ол 103.380 гр. пор. и „на издржање и ноптину шитомаца из суседних области турског царства и Црне Горе овде у Србији учећих се.*

Скупштина усваја ту позицију.
Ep. 966.
Известилаң чита познцију од 6000 гр. иор. „на куповане и повез книга и Ар. за награду ученива и ученица свију отачаствених завода о испитима.*

Скупщтина одобрава ту суму.
Bр. 967.
Пзвестилац чита позицију ол 10.000 rp . пор. „на издржавање српсве шぃоле у Цариграду**

Скупштина усваја ту позидију.
bp. 968.
Нзвестилац чита позицију ол 18.480 тр. нор. „па изаржаване јелне школе на страни, доју ће министар именовати.*

Манина је мнена да се та позиција избрише.
Носле пратвог објатњења г. мииистра, скупштниа одобрава ту позицију.

Бр. 969.
Нзвестилац чгта позицију од 4500 гр. пор. „на издаване дноова свима сиротним ђацима. ${ }^{*}$

Свупштина одобрана ту суму.

$$
\text { Бр. } 970 \text {. }
$$

Извествлац чита позицвју ол 6000 гр. пор. вна издржавање и попутнину девојака, које се овде й $y$ страним земвама спремају за учитевье. ${ }^{*}$

Скушштива одобрава ту нозщцију.
Ep. 971.
Иввестшан врелази на оделак „ваучва средства за сва учияншта" и чита повицију од 70.000 гр. нор. на пабавку и повез кыига и т. А.

Ова је сума за ову годиву повеһана с 14.000 rp. nop.

По што се прочита и објашњеве г. министра о овој повнишци, свушштина одобрава горну суму.

## Bp. 972.

Иавестиаз прелази на оделав „велива школа", ва воју предложена пияра извоси 250800 гр. пор.

Мин. проснете: Законом од 28. Фебруара 1875. год. одрєҺена је периодска повитица ирофесорима

веливе нволе у 150 талира на сваких нет годива. Министар воји је тај sакоп предложно и ирви га нршити ночео, нашао је, оило што је тако завон разумевао иаи у интересу штедње, да ирофесори који су се затевли у служо́и, кад је овај закои стунио у живот и већ тада имали ирву периодску повишицу у 100 талира, пе треоа по новом закону да имају право на ирву новишицу од 150 талира, нето да им остаје по старом завову и дақе та повишица од 100 талнра. Садањи министар мисли, да се такво тумачеве не би могло извести из тог закона ни по смнелу ни по захтеву правичности. Сваки се закон тумачи ирво по цеви, за коју је наменен, и дале ов ствара иравило за све једнаво; а ако је законодавац хтео каквог пзузетва од правщяа, онда се тај изузетав мора јасно означити. Овия се завовом ишло на уређење плата прошесора вел. школе, који су сви јелнаки, па није право да сгарији професори имају сада прву повишицу у јо талира мању него њихони млађн друтови. Таввих професора воји пису добили новншиду оа 150 тал. веһ само 100 , нема много, и министар сматрао је за дужност, да $y$ буџет мете њихову повишицу ва све једпаку, а свушштини да објасаи ову разливу намефу Аансте и овогодишне суме у овој позицији. Ни скушитина за дедо иије памерна градити разАике измецу старијих и мааһих црофесора у век. школи.

АА. Николајевић: Но што т. министар овде објашьњава закоп од 28. Фебр. 1875. поји сад пред нама није, и но што се иде на то, да се закои протумачи, жако би неколико ирофесора добиди својшх

50 талира, ॠао пто им то запон осигурава; то би добро бндо, да се то питање одложи.

Мин. просвете налазећи да је предлог г. Николајевића уместан пристаје на одлагање

Свршетак у $7^{1 / 2}$ часова у вече.

## Председиик

Cexpetap
A. B. Jовяновиむ.

Стеван Д. Поповні.
оПУНомоТЕнИ НОтПИсНИцІ :
Ђуріе 1I. Торовин, Војии Радуловиһ, II. Ђуричвовић, Петар Катић, Сима Седулић, М. А. Глишнћ.

## CACTAHAK LXVII.

3. Јануара 1876. године у Београду

## hreaceania

## Димитрије Јовановић.

## chaperar

У $_{\text {р. Кнежевнh. }}$.
Почетак у 10 сати ире подне.
ОА министара дошли су председния мицистарства министар унутр. дела, министар просвете и министар спољних послова.

Бр. 973.
Секретар Ст. А. Поповиһ чита иротовол 56 састанна.

Усваја се.
Бр. 974.
Иавја Мојиһ пита председвива : За што се не износи пред свупитину тужба Аниде Грковића, пад је она предата свуиштини још пре три месеца?

Председник одговара, да је тужба пред одбором за молбе и жалбе. Мепи, вели, пије још дата. За то нек председвик одбора каже шта је.

Теша Марковић вели: Каво сам извештев ствар је била пред г. министром а и код одбора, но је одбор вратио акта да се учини неко ислеђење, иа сад тако стоји.

Коста Атапасковић, као известнлац одбора, наже: Одбор је тражио од владе да се учини ислеђење над извесним лицима, и кад то буде да достави одбору авта и ислецене. То је било 27. Новемора. Досал нису дошла.одбору акта, и то је узрок шго одбор не подноси извептај свупштини.

$$
\text { Бр. } 975 .
$$

Нетар Стевановић пита председништво: IIIта је с неговим предлогом што га је нодпео у томе, да се војницима који су чували границу плати по 6 гр. Аневно?

Председник одговара, да ће се то свршити чим доће министар војни.

$$
\text { Бр. } 976 \text {. }
$$

Милија Миловановиһ пита председништво: За што се не износи пред скуиштиву предлог о потврђењу тапија вод општинског суда?

Председнів одговара: Ја сам та предао одбору, а одбор то пориче. Но ано се не нађе, конирађемо га из стенограшских бележака.

$$
\text { Бр. } 977 .
$$

Илија Мојић опет пита: IIIта је стајало ва путу те се тужба Грвовиһеве жепе вије иянела иред свупмтину, кад је дата још 27. Новембра?

Председник нозива известиоца да одговори, какве су сметне биле.

Ник. Радовановиһ налази, да трөба иајавнти министру да ускори и поднесе ислеђење с актима.

## Бр. 978.

Сима Секулиһ шита: Пта је с предаогом о фабрикатима у Крупњу за пољско-привредне алате?

Иявестнлаң М. Радовановић одговара, да је та ствар свршена у одбору, и да hе изићи на дневни ред после буиета.

Бр: 979.
${ }^{\text {рош }}$ Кнежевиһ пита известиода о туаби за уо́иство Павла Трвовића: Како је могао одбор наређивати да се испитују нека лица, кад за то није налдежан, неһ треба да испита дело по подветим доказима?

Известилад Коста Атанаевовић одговара, да је одбор вдастан то да ради по чл. 103. пословника.

Председннк објашнана да је ваиста тако.

$$
\text { Бр. } 980 .
$$

Илија Стојановиһ иита: Пта је с иредлогоз оннм, по ком te иступе судити опщтиневи судови, кад је влада обсһала да ће га пвнети кроа три дана?

Председнив одговара, да he интати министра 3а то кад дође.

$$
\text { Ep. } 981 .
$$

Председния јаньа, да је Влагоје Божић поднео једну изјаву у војој се тузй што га је увредио Милан Кујунџић; но ваво је то приватна ствар и

није се чуло у скушштини, мисаи, да је не треба читати.

Благоје Божић чуди се иредседиику, откуд да није јавна увреда.
М. Кујушцић одриче, да је увредио Вожића; а ако ои бндо увреде може дати обавептења свуда.

Министар иросвете вели, вад то није било јавно, нек се сврши ван свуиштине.

Благоје Божиһ тражи, да се ирочита његова нзјава.

Вујо Васић, председник п потпредседник веле, да личне ствари не треба расправьати овде. То помаже " Милија Миловановић за то што је ирошло иреме, а заиста је жалосно, вели, за наученог човека, ако буде учинио ту увреду.

Баагоје Божић иајаввује, да не he анеловати кад он одраче.

Према томе ирешло се на дневни ред.

## Бр. 982.

Председинк ияјаньује, да је сада на дневнои релу шитане о платама иротесорским и то о ових 150 талира, што he сада објаснити r. министар.

Минвстар просвете: Мислим, да поднесем предлог те да се протумачі један во, гоји је остао пејасан, са чега многи старији ирофесори нису добнаи повишицу ол 150 талпра. Но вако һу ирексутра ноднети преддог о толе да сви ирофесори вел. тколе добију једваке повишице, то сад можемо ирећи на Аруге позиције.

Бр. 983.
Известнлац М. Радовановић чита предложену нозицију у 12.000 гр. нор. на жање и веће екскурзије - научна путовања.

Министар просвете објашњава, да је нужно да прошесори вел. школе путују по Србијп те да испитуjу флору, а то је опьке, травве и т. А. то је нужно и за њнх и за ђаке.

Скупштина усввја.

$$
\text { Бр. } 984 .
$$

Известидад М. Радовановић чита позицију од 12.000 гр. нор. предложену на подизяње ботаничве баште.

Ал. Николајевић наномиње, како је јом 1873. год. одређена буџетом нева сума на ту башту, па нита министра просвете, где је та башта, је ли подигнута и волико се тражи на ву?

Министар просвете одговара, да не може повазати рачун за ово две године волико је потрощено. Меду тим башта је доле на Дунаву. Уређена је приличпо. Надгледа је г. Павчиһ, и она служи за ириродњачки одсек велике тколе. Што год се нотроши води се тачан рачун. (Чује се: „добро").

Спупштина усваја предложену суму.

$$
\text { Бр. } 985 .
$$

Известилад М. Радовановић чнта дале преддожене суме о учптедској иволи, и то прво плату уцрапьача воја је 5400 гр. пор. и додатка 2400 гр. поресвих.

Сегретар Стев. Д. Поповиһ прочита мњене манине, да се укине учнтевсва шкоиа, јер ве одго-

вара својој цеви вити подмирује нотребе народне, те тако би се буџет умањно са 161.000 гр. пор.

Известилац М. Радовановиһ чита даве позидије о учитедској школи, ито: један професор 8100 гр. нор. Ава професора но 6.600 rp . нор. три проФесора по 5400 гр. пор. три учатежа по 3600 тр. нор. додатак бележнику 1200 rp . на ленара 900 гр. нор. Gвета дакле 61.800 гр. нор. Осим тоса на храну, одело и потпуно издржаше 7 у ученина, лекове, екскурзвју и остале потребе свега 100.000 гр. пореских.

Јеврем Марковић у име манине разлаже: У чітедска школа не одговара цеви, треба је преустројити, каво би се у ној предавале ворисније науке и тада би се могао чинити издатак, овако не.

Милован Спасиһ вели: Одавно се увидела потреба да се установи учитежска ппюола. Освовних інкола имамо доста, а учитеља мало. Досад је ноставдано доста учитежа без знана, што се морало. Учитекска пкола попувиће ту празнину те һемо имати добрих учитеља. Што мањина вели да швола не одговара цебв, могу им навести да у свету нема завода, који је одмах у почетву одговорио својој яадаћи. Са тога не треба укидати школу тим щре, што нам је потреб́на и ва нашу браһу са стране. $\mathrm{y}_{\text {вимати олет онај начии из правтиве од }} 1845$. год. тада су се учитеви скушаліи на једно место те се учнли једаи од другог, незгоддо је, јер се вим ве ностиже ништа.

Најпосле $y$ ову шволу долале и богослопи те се усавршавају и спремају за наставнике, јер аруго су дужности шнодсве а друго црввене.

Бай II да има веких нез:ода отвлонйе се времевом. Ilколе треб́а усанршавати и тияе ће се нешго постићи, али обарати никако.

Стев. А. Іоповић товори противно одо́орској манини, на вели: Две су ствари што је изнела мавива. Прво је што важу, да школа не доноси толиьо користи, волике се жртве чине. Ако се узме ңелокуша цифра која се троши изгледа велика, али ако се узме позација по нозиција наћи ћете, да се не троши ништа нзиино, изузимајући једву вирвју о, 500 дуката щес. којл he отнасты кад држава направи зграду.

IItо се тиче другог питања о томе, да та швола не нодмирује нотребу, јер не даје довољан број 孔ака, то стоји; али томе треба тражнти узрока. у учитевсву школу саабо се јавају одлични ученщци, већ све који су добри ияи прилично добри, па п од њих многи пре иремена из разних узрока оставьају шкоду, те их једва сврше по них 16,15 наи 20; откуда је то? докде год се не поправи учите.зско стане, то he трајати тако, јер је нлата мала посае свршене те шволе. При том учитедсво стање треба уредити тако, да нису зависни од појединих министара, а законом треба ия регулисати плате. Најпосле ако шкода до сад није одговарала шотиуно својој деви, то ие се дотерати, а према новим младим наставницима, који су до сада посгавьени у ту шюоду, можемо се надати бољему усиеху.
Б. Ђоровиһ сааже се с Попониһем и веаи: Пре бих затворио веливу mволу, но учнтељску или вемsодедску. Нисаи никако ва то да се укида пикола,

већ да се дотера и лсаврши како he одгопарати нотребама вародвнм.

Рака Кукић слаже се с Ђоровићсм у томе, да учптевску шкоду ше треба затт орити но усавршити. Наводи за пример његову школу у селу и учитева који је сада. Ми смо, вели, ва $2-3$ године иромевиаи више учитсьа, али нисмо пмали ви јелног Бао што га пмамо сада, којп је дошао из учитедске школе. Он није ви довршио ту школу па је онет бобн од свију досадањих у настави. К нему долазе сви оволни учптеби, те се од њега поучаnajy и усаириавају.

Никола Раловаповић напомиње, вако мањнна и г. Марковић хоће да се укине швола за то, што не одговара потребама, а Спасић и Стевап Д. Поновић да се не укида веһ усаврши и дотера, на вели: Кад се каже да пкола не одговара потребама, требило је пзнети предлог п казати како да се уреди. Овда би могай усвојити што је бодеОвако кад се шинта не износи, треба остати ири ирелагу и прећи па дневни ред. (Чује се: , доста је говорено.")

Према томе, на питање председпиа, свупштниа јсвоји буцетом иредложену суму.

## Бp. 986.

Нзвестилад М. Ралонавовнһ чита даље извештај одо́орски о платама диревтора и ирофесора гнмназија, полугимпазија, реалака и богословщје, ноје укупно нзносе 795.720 гр. пор.

За тим објасни разлину измеђ старог й новог буџета и вели, да је ва пернодске повшшице ва 59

проресора дато 76.000 гр. иор.; на Ј новнх професора $27.000 \mathrm{rp}$. пор.; на изравнање неве лапске ногрешке 17.400 гр пор.; и на професоре и иредаваче ІІ. одељења богословије 28.200 гр. нор. што је одбор усвојио.

Јеврем Марвовић разјашњава мнене мањнне па вели, да је крајње време да се укине богословија вао инштитут, па свештеник нек се образује о своц трошву. Држава не сме да чани једнима вешто виие, а другима ниваво. Образовање је јавно. Свави ва њ има ирава.

Ал. Нвколајевиһ тражи, да му се објасни ова ногрешка у 17.400 гроша пор. која је из прошлог буиета.

Пзвестилац М. Радовановиһ одговара, да је учињена погрешка у срачуњавању, па та сума впје ви узета из касе.

Министар иросвете објашњана, да је погрешка била у скупьану разних позиција и цифара, те је маше изузето из касе 17.400 гр. пор. To he најпосле видити и контрода.

Јаков Навловвћ иротивно мпену одборске мавине вели: Да је нвнет какав засебан предлог о богословији онда бих имао много говориты. Овако само наполивел да богословија пије затворен какав инштитут. Богослови не морају становати у богословији, премда би то боже било зарад правтиве и обучавања у теоријскол и правтичвом погледу. 0 томе да се богосдовија спојп с вед. іпгодом савет богословски подносно је предог мниистру просвете, во се није логао извршити за то, пто треба много новада. Други оиет предлог поднет је архијерејском

сабору гоји га је упутио министру о томе: да се учине неке измене и допуне у закону о устројству богословије. Ако се усвоји тај предлог много he бове стајати богословсви завод.

Ния. Крупежевић вели: Евономно је щравило да треб́а толико производити, колико се може потрошити. За то треба пазити и на број младиһа који изаазе из богословије. Аво почну сваге године излазити но $50-60$ направићемо читаве легионе. У интересу друштва треба стварати што више производне снате, а мане непронзводне. За то при пројекту треба имати па уму, да се на годину не прима више у богословију до 25 њих. За тим треба имати у виду нащу цркву, паше појмове. У хришћанским црквама има три правца: деспотски код римокатодичке - западне - где пана вдада неограничено; аристократски код протестанске и демократски код наше иравославне цркве, где црквом управьа сабор. Код остале две цркве свештеници имају свој васебан интерес. Код нас на против свештеник је везан ва народ, мора с њим имати једне појмове о вери. Са тога баш и не треба наше богослове стрпати на једно место као у касарну, вао што хоће г. Јаков прота. Неириродно је ла се богослови изолирају од осталог света, а овамо се сцремају за народ.
Т. Боровић говори: Што се тиче броја учевика све једно је, било их више иай маве. Нити нма хасне, ни штете од тога. Они неће пасти на терет насе вао они из ападемщје и других школа. Но требало би предложити да се богосдовија са свим премести у манастир Жпчу. (Чује се: „Врао добро.")

Јак. Павдовиһ одговара Крупежевићу па кажее Што се тиче броја и савет је предложио да се узщмау њих но 25 на тодину. Но не стоји оно, што рече гос. Крупежевић, да не се од богослова створити читаве легије. Нема случаја да је ко остао без места. Свапи је нли ностао свештеник или учнтеб, јер као што смо ввдеди учитевска пкола за сад пам даје врло мало учитеяа. ІІто се тиче Аругог нитана о томе, да ли да остане богословија и да.ье гао до сад на једдом месту, остајем при свом мишжењу, т. ј. да п даже остане интериат. И сам сам бно у Руснји у интернату па остадох опет Сроип. Hије ту нико saтвореп, већ је сваком слободно пзиһи у вароแ, састајаті се и дружпти са светом.

Мидан Кујунић помаже Крупежевића и вели: Није цеб да пмамо много свештеника, пећ да су добри и да имају знања више но остали ьуди, јер су они учитебн народни. Да бп бнди бољи и да бн одговориаи свом имену предлажем, да се пе ирими нико у богословију, док не свршн тилософсві такултет. Нисам за то да се богословија споји е велином пколом, јер Һе онда прошесор предавати науку о вери свију народа.

Ник. Прупежения остаје при своме товору и вели: Много богослова издазе прево године. Доваз је томе што улаве у аруге службе, и пто нма парохија од 150 вуһа, и аво у вавону стоји да не сме бнти мана 0д 200 куһа. To је cве с тога што је много богослова. Остајем ири томе да богослови не треба да живе као у касарни те да се рађају тодика незадоволттва. Цротиван сам и оном, што г.

Кујувини предлаже да богослов сврии најпре оилософски факултет иа да нде у богословију. To је sпого. Онда не би ниво ни пшао у богословију, Зар да ироведе толиве године па носле хајле у село да ирескаче ирево вржика с бакрачићсм.

Јеврем Марковиһ оюраћа пажњу на главно питање, које је у томе да богословија трсо́а да је јанан завод, па во хоһе нек долази ту, а не да држана чини толмвп тропак.

Мин. иросвете вели: Погренуто је више разніх питана о богословсвом заводу и учињено је доста раздожних примелаба. Све се у један мах не мозее остваритн. Fад о томе доце иредмог, треба увети у обаир сне приаиве и све потребе зем.ье. Што се тиче потреб́е за више образовање заиста је нужно. Заиета богослов треб́ да сврии бар 7 разреда гимназщје, па да се ирими у богословију. добро ои оило кад би сваки могао свршити философскп факултет, на онда да утн богословију, нао пто наже г. Гујунииһ, али аа сад је то немогуће.

НІто се тиче становања у једном заводу могло би се нешто изменути. Завод богосдовски са ованим устројством ваиста не одговара цела. Сада у богословији као и у учитекској шволи један сиромашан део апви $у$ заводу, други у вароши, а треһн богатији оствје у заводу са овин сиромашнима и шааһа интернат. Најооде би бнло да се сви хране ивван завода у вароми. Заједничка храна - интернат -
 авадемијіг, ситурно с тога што је тамо строжија дисциплина.

Према свему томе за сал треба остати при mporotiont har. chyu.

пре tory, а идуће године гледаһемо да се тај завод иреуетроји.

Према томе на питање председника, скупштина усвоји ту позинију по предлягу.

$$
\text { Бр. } 987 .
$$

Изв. М. Радовановић чнта новицију од 13.000 р. пор. на предавање дијететике, физике, пољске економщје іта.

Усваја се.

## Бр. 988.

Навестиади М. Радовановић чнта да.ье нозидију $0 . А 10.800$ гр. п. на давање награда : ректору богословије, диревтору гимназяје, реалве, полутимназије и аругог одевења ботословвје. Овде је додато на награду управитеба другог одељеша богословије и на директора ужичке и круш. полугимп, у 3.600 rp. nop.

Усваја $^{\text {се. }}$

## Бр. 989.

Известнад М. Радовановнһ чита нозндију од 1.200 гр. пр. ша левара богословнје и шозшциуу од 6. 160 гр. пор. на кирију куһну аа београлеву поАугимназнуу.


$$
\text { Ep. } 990 .
$$

Известваап М. Радовановић чита нздатве ва вишу женску школу који износе 52.500 гроша поpecirix.
Усвајају се.

## Ep. 991.

Пзвестилац М. Радовановић чита издатве на основне школе, који нзносе $1,290.000$ гроша нореских.

Панта Сре申ковиһ пита: Колшво се за основне ткоде пздаје из државне касе, а коливо из школског фонда? За тим, веди, да је тволски тонд нарастао велики, те ои могао ностати самосталаи и незавнсай и њиме би се обезэедидо издржаване школа.

Миловап Спасић одговара: Шкоаски је товд увет вао државна пмаовнна и уноси се у државпу насу вао приход. Износи па $1,500.000$ грота пореских. Не стоји што каже господин Сренковиһ, да тај тонд даје држави, већ држава помаже тај ゅонд. -
II. Срећзовић остаје ири том, да ои тај фонд сам могао издржанати учитеье, кад ои се водиотачан рачун.
Б. Ђоровић пита, да дй се у овој позицији разумеду иучитеви велике школе, и ако је то, онда треба повисити ту суму, јер су учитеви рыаво паграђени; више раде но саветвици, а далево мању плату шринају.
II. Бурпчковиһ противно Срећковиду разлаже: ІІволеви фонд сам није довоьан ва побовшанс учитељског стана, осим апо се хоће да им остану наате но 100 талира вао до сад; алй држим, то нам савест не допушта. Учнтевско стање треба побовшати, по о том Һемо говорити вад се поддесе иредаог вао што је обеһао г. мин. За сад останимо при иредлогу владином.

Пзвестидад М. Радовановиһ слаже се с примелобол Њоровића и вели: Повишпца од 15.000 rp . п. ве односи се па повипиду ваате учитебсве, веі̆ на отварање нових школа.

Herap Crebsповй сааже се тагоце е Торовиhem и тражи, да се одреди већа сума у бушету, јер учитеди оскудио живе.

Mив. просвете изјавдује радост, птто внди заузетост свупштиде, доја веһ 0, $2-3$ године амо тражи да се побољша ставе учитедсво. - Нек се остане, вели, ири предлогу дов влада не пађ̆е вачина како he ce повнснти нлата, па he се тражити накнадно өдоорене. ( Уује се: "Bрля добро.")

> Радона Недй тражи, да се и сад стави ви 20.000. гр. н.

Ния. Крупежевиһ говори: Скуиштина је вине пута пзјанвивала потребу й жеду da се учптебима побобиа стане, ша је остајало па томе. Више пута влада је одговарала да пема поваца вад је реч о учитевима, а одмах всте тодине ва начеаниве има пара да пу даје to 400 талира впाе. ІІто паже г. министар да пма иредог о побобыању учитељског стана то је добро. Но како he шм он поболщати стапе, ако ми не одобримо щитру у буџету.
 чреба иреустројитл са учитешнма, јор не одговарају потреб́н. Отауд дете може ехватити и научвти да се света тројица састоји из трі sица? IIта се тищс седачsог лесета, те да зна да је Аврамовој жени бнло име Сара і да је Јавов имао 12 синона?
 народ преко Првеног мора, \& овамо не учи вако

треба чувати здравве, каво треба радити, нако живети у кући и друштву и Т. А. O, л тога тек варо, би пыая хасне, и вико не би сматрао шноловање вяо некп кудук.

Према свему што се тиче повишпц плате тчитевске мишьен сал, да се свавом повнси нлата још но 20 тал. год. и тако би треб́яло стаиити у буцету 160.000 rp . п.

Ст. А. Шоповић вели: Г. Крупежевић додирнуо је ово, о чему се деца Јче у школама. पује се ва више места, да освовне шкоде не дају повоьан резудтат, да родитеви не дају радо дещу у школу с тога, а п зоог спротпье. Донста има разних узрока. Не спорин, да је у неволиво и до спреме ваставнива, али највећи је узрок време учења. Шта могу научити деца за три године? Она долазе у шводу у шестој иаи седмој години. Bећ у 9. иаи 10 , тодини изяазе пз школе. Може ди се од такве деце тражпти неко знане? За то кад се стане иретресати иреустројство школа треба об́рати и пазну на то, те бар да деца, воја не иду у гинназије, иянесу више зиања из школе. ШІто се тиче учитеба треба их боље наградити, али треба тражити и веһи рад.

Ил. Отојановић иримећује, да треба mто остварити. Сви, веаи признајемо да су учитеви сиротви. За то ако оставимо за пдућу годщну онда не ва.ьа. Треба сад решити. Ја бнх рекао, да се ове повидије оставе за ветолико дана перешене. Треба измениті задон о устројству. Од, десет власа може се свести на нет. Неһемо діІ то, век буде периодично иовишење.

Aд．Ниголајевиһ вели：Та се мисао нојавила if 1871．године．Тада је повишена ната учите．ыма и они кад наврше највеђу периоду могу ижатв 350 талира，а у 35 ，години службе уживају потпуиу шлату，

Нив．Радонановй каже：И ја сам за попраняу учитеьског сташа，али не да се оставьа то пптање нерешено као што веаи гос．Плщаа Стојанониһ．По мом sthetty најбоке је，да за сад остане овако，а ва идуһу тодину нек влада сареми иредлон заједно с иреустројством．Законе треба радити слиндено， а не летнице，па носле да их поправламо．

C．Крретић одговара онима，који веле да нема
 то нек се употреби на повишнцу учнтеьсву．

Б．Боровиһ вели：He九е се спремати ире，мог с иреустројствм，та нов остане како је бущет норед оних 15.000 гр．і．

Пл．Стојановић одговара Николајевиһу，да ои зна ва завон о подели учитеьа на 10 класа，па за то и трати ла се сведе па а власа．＇Ђоровиһу од－ говара，да не може остати како он вели，јер опда миннстар не може лати повпиицу ономе，воји је у десетој класи．（Вичу：„Нек му да девету！＂）
 је рекао да се повисп учитебска паата од оног вто одувмемо од савстнияз нлате，па вели：Aко је тако，ја прелажещ да сад одмах уларнжо с тааве на मaаву но 3 дваниика，на да им повнспмо паиту． （活arop）

Минис．иросвете одговара Боровиһу，да вдада може ноднетн иредлог одмах，јер није веливн；само

да се пзрачуна сума која Һе доһи и тад се може поднети навнадни вредит．．－За сад нек се усвоји предложена позицша．

Према томе свупштина усвоји предложену по－ знишју．

$$
\text { Бр. } 992 .
$$

Нввестная М．Радовановић qита нздатак на шепзије учите．да，учитебака и њихових нородица， који износи 55.882 грона нор．дакле вшне 27.983 гр．пор．но 1874．и 1875．г．за то，птто их је нен－ зионирано 17.

Bypte 下opoвић пита：IIta је то учитевска пенвија ？

Министар иросвете одговара，да је то по за－ вону од 1863．год．и допупи од 1．Овтобра 1871. године．

Скупштина усваја предаоаену суду с пови－ шицом．

Бр． 993.
Мзн．М．Радовановиһ чита 2．тач．ових нзда－ тава на пензије од 8.000 гр．п．

Скуиштина усваја．

$$
\text { Бр. } 994 .
$$

Пзвестиаад чшта нздатак од 18.000 гр．п．на ощште трошкове ого селибе，иодвоза итд．

Нет．Бурщчвовиһ пита：IIла су то подвознй трошковн чнновнива？

Мин．просвете одговара，да су то тротвови， који се дају ревизорима．IIто се тпче премештана нрофесора и осталих тиновннаа по потребн служо́е то је са свпи нужно．Има случајева the ее проме．

сори не слажу, За то га не може отпуетитн. У ин-
 у другу коју шнолу. Нije велива сума, треба одобрнін.
II. Туричковиһ прнмеһуje, да у иредаогу жоји се мисли ноднети о устројству пнола треба изоставити ревиворе ове кавви су данас, па да буду ревнзори нз окружних ередннх шкода.

Мил. Кујупщй вели: ІІто се тиче ревизора, чинй мй се, да је дато обећање да he се поднети особени зағон. И ове годиве једним расинсом министар је наредио, да се за ревизоре употреббују ьуди који су банже салој пволи. Очекујез да се изда о томе закон, а за сад мора остати по досадањем. ІІто се тиче премештаја по потреби одсу. дно сам противан томе. Ако је ко рђав не трео́а му давати дијурне, него нека иде о свом трошву. Но по што постоји закон не може се говорити, док се ве изнесе предлог.

СІ. А. Ноновнһ: За ревизоре, велй, досадањн начин није практичан. Неки мисле да ои бнло боде кад ои се аа то употребиаи окружни прошесори и да тада не би завненли учнтежи од једпог човека. Ја не знам каво се то вамиш.ьа. да , ди he то бнти волегијуя, који һе оцењивати шаи опет једно лице. Свуда треба зналац, а да ли су ирофесори средвих ппола у стану да контродшшу рад учнтеља. Протнва\# сай оеудно томе, да се за рекнаоре унотребе професори средњих шкода, него да се узимбу कудін парочито за то сиремни.

ИА. Стојановиһ напомине, да је он лаве поднео предлог о укидашу ревизора, па да се та дул

ност иренесе на ирофесоре средних щвола, ва грађане ін кметове. ІІта је с тим не зна, За то остаје онет ири том, јер донста како сад ревиорн оо́нaаве пводе, не само што је за учатеве штетпо, но ин са саму mioay. - Уsmmo то, да један ревнsop обиһе данас по 5 и 6 нкола и у свакој се пе бавп више од 1 сах. ІІта он може да оцени рад јелнои наставвика? На чисто смо да віा у колнго; во даје оцепе кано је према коме расположен. За то нека се укину, а тим לе се и уштеда у државној васи учннити.

Скуиштина на иитање иредсед. усвоји иредложену суху.

Ep. 995.
Пза. М. Радовановнћ чнта нознциуу од 50.000 гр. ІІ. на издатке за огрев й остале трошнове канцеларијске.

Бр. 996.
Да.ье чита позицију 0 д 25.17 s гр, п. на паату цраштижаната п познцију од 83.008 гр. п. на шаату служитежа по целој струци.

Скупттина усвоји све три позиције.
Тим је сиршен буџот мин. просвете.
Ааје се четврт сах. одмора.

$$
\text { Sp. } 997 .
$$

Носsе одмора прешло се пи буиет мин. спод. послова.

Изв, М. Радованонић чита позицију од 30.000 гр. п. на шаату министра.

усваја се. $^{\text {c. }}$

## Бр, 998.

Нзвестиац М. Радовановй чита пздатақ од 12.000 гроша поресвл на тыату начелника, пиздатав од 2.400 гр. н. као додатак тој шлати, којп одбор не одөбрава.

Министар спок. дела равлаже, да је тај додатав начелниву постојао свагда. То је, вели, с тога, што министар често осуствуе пя га заступа пачелник. У министаретво спод. послова долаве многи страни Пачелнив их мора дочекивати и тиме је пвложен веһех тропиу, Ја сам на пршледбу вевих у одбору пазао, да је бове оставити додатан, но давати састематичну паату, јер би се баш тада оигеретно бупет.

Нл. Мојић протнван је свима додацима. Трео́а нх укпнути.

Министар. сноя. дела напомиве, да овог додатва незају начелници осталих министарстава но само овај на то, што је непрестано у додиру са етравщима и заступвицима страних држава. Неправо је одузети му то.

Плија Мојиһ олтовара, да пачелнив заступа министра само но неволиво дана, а после ради вао if остали начелници.

Минпстар иредседник објашњава, да је разаика иямеђ евог начелннка и осталих. - Овај пачеанив
 егранце, мора пиати боль одело, боли стай пा т. А. Неправо је да му се узме тај додатак. (पује се : „Вряо лоб́ро.")
II. Ђурияконић је аа то, да се не даје нигако додатав тим ире, што је сада упражнено место тог

начелина, на нови који доце вије навикао на додатая. За тим председник ири тдасану раддвоји 2 питања, о плати једно, а друго о додатьу.
 Ђнном упинут је.

Бр. 999.
Пзвестилац М. Радоваповиһ чита пздатак од 12.000 гроша норескпх, на севретара за страну Rоресводендију й 2.400 троша норесвих, у шне додатва. --

Министар спол. дела објашњава, да је то меето завелено ире $12-14$ година под ион. вневом Миханлом. Доведен је вели, један стран човег ІІвајцарац - поји је данас природен Сро́и. За вратво време он је ваучно српсви језиг основно. Оспм тога то је човев од наравтера. Сваки знинстар, а и свакщ воји га је поянао и дошао у додир с нихе ценио га је висово тако, да се о шему меже говорити само е похва, омя.

Овај додатак дат wy је ире две године й 10 вбог доброг понашања и рада. Неправо бн сад бпао да се одузме тај додатан.

Hajnocae ихајте па уму то, да је то секретарсво зесто особено й da he он остати ва том месту док је жив, јер аругог места нема ва шега.

Минист. просвете веди: Саужно сам 4 године у том мивистарству. Познао сам тог човева доб́ро. То је човек од каравтера. Одан је снојој саужб́н ін отапбнин, вя гратьо време паутпо је срнски језнв. - Не треба му одузети додатав кад га уднва већ две године ин вад му је дат у име ревносвог рада. -

Председ. ставва па гласание предложену суму.
 гансағу попменце.

Гаacaso ux je 38 roju cy за то da ce daje и 0, ca, тaj to,datas, a 51 raacaди cy sa ro, da ce укине додатак.

Седмориқа уз,джали су се од паасања.
Према томе како вема при таасању више во 91 носаанид, а треба за потпупо решаване 97, то се није ни мога решити ово питане веһ је остало неренено.

Сутрашнй састанак заказан је у 8 сах. пре подие , и овај је зав.bjчеп у 1 cax, по нодве.

## Hредседмин

## A. B. Јовановиद.

## Ceprorop <br> УроіІ Кнежевић,

потинсници:
Byple II. Goposmh, Cura Ceкyauh, Петар Бyprqвовић, Мия. Л. Гаишић, Петар Катић, Војин Padyловић.

## CACTAHAK LXVIII.

30 дедембра 1875. године
ituackiata
Димитрије Јовановић. cerpxtar

## Иинја Стојановић.

Прнсутви сви жаннетри.
Почетак седвнце у 10 часова. Бр. 1000 .
Сецретар Нлија Стојановй чита иротовол од 23. Децезбра 1875. год.

Сдупитина уснаја протовол.

## Bp. 1001.

Председнид јавла, да нма неколико носланика Rојп траже осуства , но по шно је сжупнтина тражида да се учшви щрознива, те да се впди да ди има довобно послапика, то је учнњена прозивка, п но сврненом ирозиву иредседник огдаси да има 100 посланика ва окупу. Oвде је председиня учинио иримеабу, ако би 3-4 посланива фалнло, то не би могла скупштиа да ради, и за то је мишвења, да се нивоме осуетво ве даје.

Cкупитина решава да се нивом осуство не даје.
Шосле овот решења би нешто лебсте о Стевану Крстићу, који је на осуетпо отишао. Неви тратщше да се одмах позове, пекп пак да му се осуетво дозволи, јер може бити да је Кретић по пужди отићи морао. Најзад прешло се на дневии ред, а није о томе ипшта решено. Ill со се тиче 末ивка
 Наије Јокановйа и Алексе Попонића би завлучено, da ce oдmax nozoby no што им je por осуств нстекао.

## Ep. 1002.

Секретар У. Гнежевић чита интерпелацщју А чама Богосавжевиһа на мижистра грађевнна: ал што се на аруму пз Зајеqара у Неготпну "дуһн на реци Јелашингој Һупрдја не прави, но се народ зб́от те hупрцје пати?

Министар грађевия каже, да бе вспитати ту чтвар, па ало довста оуде вужда, он he наредити да се Һуприја начшни.

## 1003.

Сепретар Ст. А. Нонояан чита интерпелацију Ра,исава Симића на министра граһевнна, којом пита: хоhe лй се оштененим вудима штета учињена приаиком трасирава жкелезичке ируге напатити шаа не, іf ano xohe, кад he то бити?

Мииистар трацевнна одмах одговара на интернелацвју, да јс нарстено било да шолидијска власт одреди волика је штета појединим вудима почињена на да се напдати, но да је бида оцена тако претерана да се једно лрво паати в - 6 д. д. Нарецено је, да сад по други пут једиа стручна комиспја оцени, но војој he се оцени и паатити.

Радисав Cимиһ велі: За бога, господине, зар на, се одеше дрво трговцу може да се плати, а сюротныи не эоже.

Скушштина се вадововава о,довором министровия.

Бр. 1004.
Чита се нвтерпелација Уроша Кнежевиһа ва $_{\text {ро }}$ мин. упутр. дела, којом пита: во је убио Тому Jo-
 ли дело испитивано и субено? За што се не шсвщтује, вад негова тужба постојџ код начелетва пожаревачвон?

Y ty hyje ce o,бору за молбе іा жалбе.

## 5p. 1005.

पита се иреиог Mıлијо Mпловановићв, да од сада орачве парнице суде редовиі судови.

Yaybyje ce oдбору заководавном.

## Ep. 1006.

Чита се изјава Mијаила Радявановића, Владисаана Павовиһа, Мшаана ГАиторовна и И.лје 忍. Nojuha: sa mто еу г. Миаап Пироһанац й АЂшм Фузић протнваконо постављени за чаанове I власе касацијопот суда, и моде владу, да их са тих места уклони.
 мад мин. правде казао његово аично мишжење да је ваков повређен, али није одсудно казао да се тај аакон ве може аругчије тумачити. У место ове изјаве, вели, бояе би било да пачитимо јасшџии занон, јер из самог варефеша закона није јасно за оне вуде којп долазе са стране. У том вавону само је јасво аа оне дуде који служе у васацијоном суду. Оиа два чиновника нису за то крнвн ; они су ноставбепи указом кнеякевим, и они се сад ве зогу тако дако вренути, нити влада може иримити ову нзјаву гоју није у стању да пзврни. Најзад, рече, да је г. ІІроћанац један од најважанијих иравнна.

Председник важе: Владино је уставно ираво да чпновника поставяа и отпушта. Овде се тражи нешто што не спада у груг рада скушштинског. Према томе држим, да се ве може ова пзјава у иоступак узсти но да скушштина пређе ва дневни ред.

末. Ђоровиһ каже, да је ирошле године скупптнна решила, да не може бити касац, судщја онај који није бно ировесор ирава 10 год. нлн 5 год. анелацијони судија. Сад, апо је тај замон потврђен, онда донета иза нешравидности.

Председншк: Бяи пкад би тај аакон нешто и потврфеп бно, опет скупштна има посла само са министрима, никаво пак са појелиним чиновницима.

1. Aparojeinh неаи: Іисмо требала ономад да одобравамо суму у буиету, а влада нека им даје саужбу какву xohe.

Мпаија Мвдовановни прианаје влади уставно црано о ноставаану чнноннива, али не признаје влади цраво неуставно, незаконо, и да влада не сме ншшта протпвзавопо на рачун народа чннити. Скушштниа, вели, не сме һутеһги иреко овога прећи. Њена је дужноет да стаје на пут з.тоупотребама линистарскпм и њева је дужност да све невавонитости иеправда.

Председиив не сиори щрано Миащји, да се заЕдучак може о миниютр донетн, алі спори оно право свушнтины да се са појединиы чиновницима пзмпрује, јер је он то нсто наиред казао да скупптниа пна носла сано са министрима.
Н.л. Мојиһ вели, да му је жао arо тује говора, да се цређе на ддении ред, за то предааже, да се онај министар гоји је то учанио онтужн и да нод суд.

Уром Кнежевић објашњава: да тужб́а постоји протии министа. Ми, веаи, немамо вшшта са судијаза, Аво је министар неааконито учинио, чиновници не одговарају.

Председник шнта и свупптина преаазп преко пзјане на дневии ред.

## Ep. 1007.

Севретар Ст. A. Поповнһ чвуа тужб́у Јеврема Maprowиha ca jom 19 посланпка иротиву бтиших sumerapa r.f. पysitha, Цemuba, Mmjaromita, Пвaновиһа и Марнновића, што су у 1874 год. буцет на ававсоване чивовники по власама, и пеняионн-

ране истих, ирекорачиаи ирево рачуна и тим повредшли чя. 56 и 65 устава, тражеһи, да се по чл. 101 и 102 устава нод суд ставе, јер су и буцет овнм начином за 363.213 гр. пор. увећали.

Скупштина упуһује ову тужоу одоору, поји је већ изабран.

## Ep. 1008.

Чита се тужба Мпјаила Радовановића и јоп 10 посланнка противу г. Димитрија Радовића, министра правде на расположењу, што је неваконо поставио 1. Чумиһа и Пироһанца за чланове I класе касадионог суда, и тим повредно устав.

И ова се тужба упуһује оном изабрапом одбору.

## 1009.

Председник предложи Милију Урошевиһа и Николу Радовановића за чланове одбора за молбе и жалбе, но што нема тамо довобан број за решавање.

Скупштина усвоји.
Бр. 1010.
Прелази се на дневни ред.
Извест. М. Радовановиһ јавьа, да је јуче остао дневни ред о додатку воји се тражи за секретара за страну коресподенциуу.

Министар. ностр. дела преставља да је народна свупштниа пре две године у Крагујевцу одобрида овај додатан, и сад но што је тај човея оданчан п тај додатак уанва за оддично вршене дужності, шнта скушштни, је ли вољна да му ову суму сведе у спстематичну шату, нии да се та сума само нему дично кио додатак нздаје; јер донста према


његовој способности народна скупштнна треба аи има иризрења.
М. Гарашанин вели: Према способности овога секретара праведно је, да му се овај лодатак на личност негову одобри или да му се снеде у систематичну плату.

Мин. иностр. дела иристаје, да му се ова сума као додатак на личност његону одобри, и кад друго лице дође да тај лодатак нема.

Нредседнив ставва на гласање: Ко је за то да се овај додатав одобри само на личност садањег секретара, тај пека седи, а во је противап додатку тај нека устане. Већина седи. Дакле решене је скупщтинско: одобрава се додатак само на њетову личност, што значи, аво другіг дође да нема тога додатва.

Бр. 1008.
Извест. М. Радовановиһ чита: „Плата секретару за турски језик 12.000 гр. нор. додатак 2400 rp. пор. ${ }^{*}$

Димитрије Валаитсеи вели: Но што је мало ире одобрен додатак секретару за страну коресподенцију, то донста треба и овоме да се одобри, јер је једна пета служба. И онај прві сдужи од пре 14 год. а овај посдедњи од щре 24 год. и свака је нада последњем пресечена, ва то сам мишжења да се одобря додатак од 2400 гр. нор.

Војии Радудовиһ преставья ведіке sаслуге, које је овај секретар при бомбардирању Веограда 1862. год. учинио. Мишбења је, да му се додатак одоорі.

Пзвестиад нзноси да је то нов додатак од ове год.

Председния пита и свупштина усваја систеmatayky паату.

Мин, иност. дела вели: ІІто се тиче додатка који је иредложен, влада је за то учинила што је овај чиновник својим нонашањем заслужио, што служІ од пре 24 тод., што је ирошло 12 год. од како је повишицу добно, па из свију иризрења ових треба да се и овоме лицу одобри додатак; а може бити она иста иримедба на личност која је ири секретару за страну кореснонденцију учињена.

Јевр. Марковић: Са обзиром на данашње стање нашег народа не треба овај додатак никако одобрнти, тим пре што тои приходи наши не дозвовавају.

Ђорђе Ђоровић вели: Кад смо председнику и потпредседнику државног савета додатак укинуди, поји је додатап постојао, онда много мање доливује да се овај додатак као нови одобрн. За то сам мишшења да се ве одобри.

Жика Миленовић потпуно се слаже са Боронићем, јер вели, имамо иречих потреба на које се ови додаци употребити могу.

Војин Радудовиһ повторава ове заслуге гоје је овај у 1862. год. земьи учинио, и моли сеупштину да не иређе иреко овога таво олако.

Председнин ставыа на гласаве: Ко је за то да се овај додатав одобри, као што је влада предложида, тај нека седи; а воји је иротиван томе додатву, тај нека устане. Веһина устаје. Дакле скупштинсво је решење: да се додатак у 2400 гр. нор. не одобри.

Бр. 1009.
Известилад М. Радоваповиһ тига :
2 секретара 1. власе по 9600 гр. 19.200.
1 . III. . . 7800 , 7.800 .
1 " V. . $\quad 6000$ " 6.000 .
1 иисар I. , $n 4800$, 4.800
1 " II. $\quad=4200$. 4.200.
2 . V. . . 2400 , 4.800.
За овик прочита извештај одборски о овам поэицијама.

Мин. иностраних дела прима према пввештају одборском ; а аво,буде доциије потребе, иредложиће поново.

Председния шита и скупштина усваја са одборсвом иримедо́ом.

## Бр. 1010.

Известилац чита:
Татарии I. класе 6600 гр. пор.
Татарин II. власе 5400 ,
Свуиштина усваја.

$$
\text { Бр. } 1011 .
$$

Известилац чита: „На шрактиванте 5800 гр. поресвих. ${ }^{*}$

Скупштина усваја.

$$
\text { Бр. } 1012 .
$$

Нввестилац чита: „На слуге 10.000 rp . нор. За тим објашњава, да је ту цифру одбор одобрно но што је и прошле тодине толина бнла.

Миинстар нностраних лела примефава, да је ове годане 2000 гр. нор. додато на сауге. То псто ирианаје и известиаац.

ррсдседнив ставља на гласање: Ко је за да се одобрв $10,000 \mathrm{rp}$. пор. тај нека седи, а по је противан, тај нека устане. Већина седи. Давле решење је: да се одобри 10.000 rp , пор. на сауге по предмогу.

## Бр. 1013.

Известиаац чита : „На ванцеларајсве трошкове 14.200 тр. пор."

Министар иностраних дела објашњана да је мане од ирошле године у 1400 rp . нор.

Скупштива усваја.

## Бp. 1014.

Известилац чита: „На славе ленеша телеграш. ских 21.000 гр. пор.

Министар нностраних дела објашнава, да је и овде мање 1000 троша од буиета прошае годлне ставвено.

Скупитина усваја.

$$
\text { Бр. } 1015 .
$$

Известиаац чита: на шшьаве лица у разне мисије, на дијурву чиновника, и на трошнове вурира који изван граница путују 38.000 гроша пореских.

Мин. иностр. дема објашшава, да је маве 200 гр. пор.

Свупштива усвaja.

## Бр. 1016.

Нзвест. чита : На шикане новаца й званичних накета у Цариград, Беч, Букурешт ї др. местя 4200 тр. пор.

Мин ин. дела објапњава, да је додато више 1800 rp . за то щто се по новој ноштанској конвендији мора нешто више пиаћати.

Скупштина усваја.
Ep. 1017.
Известилаң чита: На ванредне трошнове и досгојније заступање држ. интереса 498.000 гр. поресвих.

Одборско је мишжење, да се овај вредит смањн са 100.000 гр. и. За тнм објашнава, да се одбор уверио о овнм сумама, да се допста троше јер су г. г. М. Гарашанин и Вујо Васић у министарство као одборници ишаи и о свему се овом увернли.

Вујо Васиһ објашњава и чашһу својом уверава народну свупштину, да је овим кредитом руковано као што треба, јер се о томе лично уверио, и ако је вобна свупптина, може баш и прочитати о неквм циФрама, и но што свупштина није хтела читање, то г. Васић најзад рече: бидо би говора о једној дитри од 4000 дук. но то би се могдо товорити у засебној седници, али у опште ова се циФра троши на добру цеж.
А. Богосавьевић: Овде није питање што каже Вујо Васић да се донста троши, но питане је овде, пмамо ди какве хасне ?
Н. Радонановић важе, да је лепа уштеда, али по што је она циФра ол велике корнсті, то је треба усвојити и иреोін ва дневни ред.
II. Вуричковиһ каже: При свем том што се довазује да се та сума ва добре дели троши, оиет за то добро би бндо да скудштина одрели један

одбор од нет лица, који не сваве тоднне рачув о овоме фонду прегледати.
Н. Крупежевић: Овде се важе „на достојно застунање државних интереса." Ја мислим, да ће срнсва реч онда важити, ако је парод у добром стању и ако је срнска реч потномогнута са 200.000 бајонета, иначе не вреди много само реч миниетра. Дале вели, да је остала нерешена сума ва учитеље, и да се овнма помогне ово треб́а укинути, јер не смемо на народ прирез ударати. Ово је онај злогдасии тонд који се зове „аиспозициони" и који доноси више штете но користи. Но да се не ои казало даје са свим претерано, мисдим, да се остави сума од 200.000 , а осталих 180.000 rp . нека се укину.

Дим. Катић зна, да ова сума постоји од ноодавна и но свима буцетима, и да је цед тога фонда добра, тим ире што се и говором Вује Васића доказује да се на добре цели троши. За то је трсба усвојити; но пма само то да примети, да из те суме нешто узима и г. мин. ун. дела које не би требало да буде.

Петар Стевановић каже: По што је ову ствар одб́ор финансијски врдо добро испитао, то је треба уевојити.

Вујо Bacuł уверава да је издавање таково, да је најмања щиゅра од 3 динара, а највећа 500 дув. цес. и оно не стоји што гос. Никода Крупежевић вели, јер има ввита свавог лица воме је воливо иредато.
M. Гаратанин уверава скупштину, да је ио он по онлашћешу одборовом у друштву са Byjom Ba-

сићем овај тонд ирегледао, и доиста уверио се ла је тај новац употреббаван на оно на што би га морао употребити сваки приватан товек, а камо ли држана. Говори се, да немамо од тога фонда користи; то је ствар која се даје резонисати, Зар ми често не уделимо просјаку или воме другоме сиромаху, не за то да ми имамо какове материјане користи, него за то пно то одгопара нашем достојанству да лу помоһ укажемо? Најзад могла ои се нека примедба учинити ради саме употребе, али злоупотребе нема.
A. Богосавлевић вели, да нз овог тонда троши нешто и мин. ун. дела.

Предс. мин. одбија да се ова сума троши на шпјунисаюе, но троши се на са свим друту пел. Влада нема нотребе да се типјунскни срествиа сдужи; јер и сама скупштина внди да је садања влада вољња да се братсви договара, и да је толике слободе народу дала. Може бити да је некада п то било, али данас од тога нема никакве користи. И сама данашња влада стидела би се од тога, јер налази да би сама деморалисала свет, ноје води вварежу и растројству земве. IIто се каже да се смани 100.000 гр. и., вели, могло би бити у свако друго доба, али у дапашњим ириликама не може никако, јер је данас шајвећа потреба. Најзад може се ова сума са 60.000 гр. п. смањити.

Минист. иност. деда иристаје да се смањи са 60.000 гр. пор. и то нека се сматра као иредлор наллин,

Предс. ставва на тласане: , Ћіо је ва иредаог ваядин да се ова сума умалй са 60.000 троша по-

ресвих, тај пева седи; а по је да се више умалй као што је одбор предложно, тај нева устапе." Beђина седи.

Дакде скушштннско је решене: да се саањи вредит са 60.000 гр. п.

Настаје четврт часа одмора.
Бр. 1018.

## После одмора.

Изв. Радованонй чита:
Заступнику у Цариграду . . . 71.600 гр.
Секретар V. класе. . . . , . 6.000
Додатак овоме секретару . . . 6.000
Секрет. за турсви језив III. каасе 7.800
Додатак . . . . . . . . 6.000
Ceкретар драгоман IV. класе . . 6.600
Додатак . . . . . . . . . 6.000
Һапетан пристаништа са платом и
додатком . . . . . . . . . . 7.800 ,
Додатак заступннку ва слуге . . 10.000 ,
Одборско је мишьење, да се додатак на слуге смањи, а у осталом да се одобри.

Мањива одбоорска мишљења је, да се заступништво у Цариграду смањй са 20.000 гр. пор. , а што се тиче звања застуиништва у Букурешту и Вечу Aa се ова укину и тад се смањава буиет са 192.496. гр.

Јеврез Марвовић објашњава, да заступния у Царигра,ду има стан забадава, има неки новаи што џепараси тропи, и према томе да се моате овај расход са 20.000 гроша иор. смањнти, јер нема те варощй на свету $y$ појој се не може живити са 50.000 rр. і.
Н. Крупежевић: Норед оног разaога Јеврема Марвовића, што је вавао да има стан бадава, има на слуге и на џепараси, опет веди, да његова велива нлата неће учинити, да вегова реч вреди тамо, ако Сроија снажна вије,'и но томе њему је довољна наата ова коју једаи мин. српски има.
A. Николајевић пре него што би о томе говорио пита г. министра, је ли плата застуинику у у Цариграду законом регулисана ?

Мин, ип. дела објашњава, да се плата регулише бущетом, и то рачуна се ирема плати онога места са кога оде лице у Цариград. А додатак се бущетом опредељује. Он вели, цитра је бнла у 1867. години на 93.000 гр. а доциије у 1868 . сведена на 76.000 и то је тако до сада ишло, јер није могуһе било, са малом сумом да се издржана, й по томе да ни он не може своје мишқење пспод ове суме дати.
А. Николајевић мишьења је, да се шаата заступника бечког и букурешког нзравна са платом заступника цариградског, по што сам г. министар признаје, да ове плате законом регулисане нису; и но што цариградском застуиниву треба нени додатак одобрити, то да му се смањи на 6000 гр. нореских.

Мин. ин. дела објашњава, да је ндата застуинику у Букурешту 48.000 гр. пор. sacтушииу у Бечу 56.000 , а то с тога што је Беч ирестоница где су скуиа сва срества; а где је наш заступвив ицложеп веһнм трошковма, нето онај у Рулунија нао мањој држави. Према овоме плата је ааступниву у Цариграду вајвећа, јер је Цариграл јелна варош и место таново да својии подожајем излаже

застушника већнм трошковима. Сама порта, сами министри расејани еу по Цариграду тако, да ваступник вад има нод ших посла често је приморан да иде код њих лађом, на колима и т. д.
A. Ниводајевиһ ирема плати бечког й букурешког заступиива мишљења је, да се заступиику цариградском одреди плата од 60.000 гр. пор. То је 10 вофпо 2000 дувата и нешто више.

Панта Срећвовић каже: Најбоље је да се пиита не плаһа, но то пе може бити. И аго желимо да нап дастуипив не изгледа тамо вао чиновник једве спротне аржаве, то не треба ништа смањивати, но у онолино да остане у колино је сада нлата сведена; а ако мислимо да се ваш застуиник снео́ива као џербак, онда можемо то чинити на и пола плате укпитті му.
II. Туричковиһ слаже се потиуво са Ниволајевиһем, а иротиван је говору Iанте Срећвовића.

Уром Кнежевић каже: Пајвеьи је разлог за што се толика нлата даје тај да се достојшо заступи срнева држава на страни. И кад сви то хоһемо, овда вије ова сума велика; а аво хоһемо, да се он као иредставник једне сироте државе поваже, онда је довољно 30.000 гр. пор. с којом сумом неће моћи своле прелетавничом нозиву да одговори.

Ђоровиһ слаже се са Николајевићем у смањінању додатава, па од своје стране иримећава, да се систематична плата застуннива од додатака одвојв, ta He ón носле вукли пеняију и ва додатав.

Војин Радудовић вели, да је й он највише 3 a щтедњу; али по што тај застуинив ааступа целу sез.бу, и треба да је заступа достојшо, он држи, да

му пе треба ништа одузпмати но усвојшти по преддогу владином.

Адам Богосаввевиһ: Ако се плата заступнику за то даје, да он раскошно живи, онда то није нщнанво достојно заступањо, но бпло би управо венстипито.

Прәдседник министарства каже: Нзгледа ми чудновато што се овде реч повела о сманивању плате нашег застушниа. Ко зва шта значи достојво заступати владаоца и аемду у једној вемфи као што је Турска и месту као што је Цариград, тај не би ни речи о томе говорио. У Цариграду сс впше троши него у војој другој земьи, јер је тамо највећа скупоћа. Тамо су пзванредни обитаји, и аво посланик жели дя буде дочекан, да буде па извору сваке новости, треба на све стране баптише да даје, јер то и интерес наше вемяе захтева. Са садањом паатох једва се вубури, а камо ли још да му се смањава. IIIrо веле неки посланяди, да балове прави, то не постоји, шта нише ов не сме да иде на носланичке балове према његовој плати. Због чега су досала готово све шмуһвији тамо одазалй за посланике, те ІІ од својих новада понешто прњвли.

Најзад рече г. мин. да су у Цариграду најваплетепији политичви однопаји, на је нужно бяи наш посланик у данашњим прилнкама да уђ, у разне пругоне, да сазва разне новостн, да ирати разиитак тих миогих завијених й sameteних однопаја, а то ве може бити бев новаца. За то у интересу наше земве не треба му плату смањввати.

Председии пита и скупштина ивјавбује да је довобно обавештена.

Мин. ин. дела према товору г. Николајевића који траяи да се плате заступвицима изједначе, веди да је баи тиме учинена шеправда, јер у Бечу зна се да се за чзлаз на колима шлаһа мала сума, а у Цариграду најмани такав излаз нлаћа се лирама или ванолеондорима. На говор г. Уроша lінежевића иримети, да не ностоји оно да наш заступник даје ручкове и балове, јер он о томе ирема овој суми не ложе ни да мисли. За то изјаввује да свушштина усвоји предлог.

Председния става на гдасање: Ко је за то да се плаћа натем заступику у Цариграду онолико ноливо је иредложено, тај иена седи, а које за машу суму, тај пека устане. Bећина седи. Дакле свупштинсво је решеше: да се усвоји по шредлогу.

ІІто се тиче позиције о саугама, по што је и влада на 5000 гр. пореских пристала, скупштнна усваја.

Бр. 1019.
Нзвестилац чита: На вирију куће заступништва 19.300 гр. nop.

Скупшттиа усваја.
Ep. 1020 .
Нзввестилац чита: Секретару за турсви језик, севретару драгомаву и вапетану прнстаништа додатак ва виартире свакоме ио 3600 гр. пор. свега 14.400 гр. пор. Овде стоји чримедба: Овај додатак на ввартире ирестаЋе, кад влада ваша добшјо своју kyћy у Џараграду.

Свупптина усиаја.

Бр. 1021
Известиаац чита: На ванцеларијске трошвове " Аијурие татарима 7000 гр. пор.

Свупштина уеваја.
Бр. 1022.
Навестияац чита: На телеграяске депеше 3600 rр. нор.

Свуиштина усваја.
Бр. 1023.
Навестилац чита: На бавшище 5000 rp . пор. Скупштина уеваја.

## Бр. 1024.

Нзвестилац чита: Звање секретара, секретара за турски језик и сепретара драгонана поде.ьева су у пет класа: L. власа 800 т., Н. власа 750 , тре申а 650 , IV. 550 и V. 500 та.. Свега паата 275.000 rр. иор.

Скупштина усваја.
Бр. 1025 .
Нзвестилац чита: На плату заступнпка $y$ Вечу 56.000 гр. нор.

Одо́орско је мишьене, да му се кирија кућна у 11.200 гр. нор. не одобри.

А одборска машнна иредааве, да се заступвиштво у Бечу укине, ін са толиво буџет растода уманы.

Јеөрем Марвовя важе: 50 год. живияа је и трајала Србпја без тога засгупииттв у Бечу. Сад вавва је та ирева нотреба не разумем. И сама грчва држава тргла је свога заступина, вао једна

самостална држава. Тајј новац који се на то троши боле је да се утроши на унутарне снаге вародне. Радумем, да се мора имати заступии у Цариграду по што се односимо порти; али овде није нуждан заступния, и аа то тралия, , аа се ово ваступништво у Вечу укпве.

Ник. Крунежевиһ каже: За време од вако су наступиле ове озбибне ирнаиве, мени се чини, да се погдеди српсиих динломата обраһају ва Петротрад, и по томе ми треба да имамо и тамо једног заступника. Ја мислим да из правтиге можемо знати да та заступништва не вреде много, пити је у томе снага Србије, него је снага й полнтива Сро́ије у нлугу и народвој војсци, и да су та велика звања установвена само за rосподу; за то треба да се са свия укину.

Никола Радовановй мисли, да је носланик у Бечу за то, што од свију држава ми највише долазимо у лодир са аустро-угарском државом. Oп вели, да је бнло потребе, те за то је држава наша тамо и поставила заступника; п још би оп желио, да се један заступник на Цетнњу у данашњим прилнкама постави.

Петар Ђуричковиһ: Не знам како стоје те дипломатсве ствари, но само кажем, да ово што данас Сроија пма, није Србија добшла тим динломацијама него оружјем пмудрошһу владаоца. - Књаз Мијаидо доби градове, пназ Мвјаидо очиети Србију од Турака, тих посланиеа није било но Бечу il Бувурешту, а ове силе имају своје sactyпниse овдеу Београду, за то је праведно да се наши увину.
У. Кнежевй каже, по неговом мишьену, треба

имати застушнике само у варварсни земьама, и за што ми имамо те sаступиие у Бечу, кад је то зем.ьа цивилизована, у којој треба сваки да нађе заштите и номоһи како аичне тако и имовне.

Иаија Мојић мищьења је, да се заступник у Бечу укине јер он ништа друго не ради, него што му Србија диктира и влада заповеди, а то може од еад сама влада радити.

Председник иита и скупштина ияјавьује, да је дововно обавештена.

Минист. иностр. дела вели: ІІто једиа вем.ьа แаве заступине на страну, то чини е тога, щто има с том земьом иаи шолитичких наи економних, или трговачких односа и интереса, или на послетву хоһе да има с том земьом неке извесне везе пријатељске, због извесних интереса, које мецусобно ове земье имају у једној истој цеви.

0 застушиштву у Румунији каже, да је постало још под внезом Милошем, и било је једвом укинуто али 1859 . год. онет повраћено, и то је било са коришһу. Кад би се сада укпнуло, то би била погрешва политичка, коју не би требало у данащњим ириликама да учннияо. О аастушнияу у Вечу вели, да је ире аве године то звање установвено, и да је то нама од веливе важности, јер вна се да Србија ноготову сву трговину што июа, има са ау-стро-угарском државом, іІ само једино због тога пуждан нам је један аастушния у Бечу, поред послова политичких који их као агент врни. Овај посааник био је овој зем.ьи на руди и у томе, пाто је срисви новад брзо и чисто урвћен, а осим овога тааки не да се система Һумручке тариゅе уреди, на

шта влада аустро-угарска иристаје. А ко то да да изврши, но заступния наш ? И за то шрема овоме и према јои многим околностима Србија нема меета да ово ввање у Бечу укине. На говор неких посланика да се заступници поставе у Петрограду, Цетињу и прочим државама министар вије имао шта да иримети, јер би све то било од користи по земду Срб́ју, но то је свопчано са трошковима, за шта влада није вобна да их аа сада чиши.

Давле једино због тога што се сада налазимо у приликама вапредним и нолитичким, скушштина не треба да реши да се сриска агещција у Бечу и Букурешту укине, јер је кадра да ово обдржи бар у овом најважнијем тренутву, што се тиче наших ннтереса и најпотребпнјих односа.

Председник ставва на гдасане: Ко је за то да застунниттв остане у Вечу, тај нева седи: а који је против тога и да се укине, тај нева устане. Ве申июа седи. Дакле скупштинско је решеве: да заступннштво остане и да му се плата одобри по предлогу.

## Bp. 1026.

Известиаац чшта секретар 11. кдасе 9000 гр. пор. плате и 9600 rp . пор. додатва свега 18.600 гр. нор.
$\mathbf{y}_{\text {рош }}$ Кнежеввћ: Што се тиче овога севретара у Вечу, и по аичности ноја је тамо севретар и по неговом раду, претерапа је диФра на додатак неговој паатн. Sа што да се даје оволика плата, кад он нема никатве личне заслуге овој вемии? Овде нмя више од $20-30$ шнтомаца сиособнијих од вега,

[^1]па опет ни један није толико плаћен као што је r. секретар.

Минист. иностр. деда оград,ује се против израза г. Уроша Кпежевића, који говори о личности секретара, и наподи, да іе то један човек поји је од почетка служио у ниниетаретву пностр. дела іл шостепено по заслузи дошао до тога места. Даље каже, да је ово мала цичра ирема сенретару цариградском, који има засебин квартир, а овде се неки додатак рачунао.
У. Кнежевиһ опет каже, да има виле од сезретара у Цариграду.

Минист. иностр. дела: То долази отуда што је његов ранг већи од ранга секретара цариградсвог; он је V. класе, а овај у Бечу II. власе.

Паја Вуконић иротпван је овоме додатву, јер се може у Вечу јевтиније живити него у Цариграду; има више чиновника који пмају засебан додатап ва квартир, а овде овај нема.

Паја Вуковиһ каже, да је г. министар иризнао да је свушље у Цариграду него у Бечу, й за то не треб́а да се стави једнава сума на квартир овоме ін ономе.

Петар Стефановић вели: Кад је заступник више нлаһез у Цариграду, онда доиста треба и шеговот сепретара више платити; а у Еечу кад је мања плата заступнику, треба тако исто сжањити плату и сеsperapy.
A. Ниволајевй чуди се да је ире corpeтар био шлаһен са 7200 гр. а сада се пааћа са 18.600 rp . Вели, то је претерано то нема правдања.

Иввестидад Радовановиһ објашнана, да је иа-

мену шаате секретара у Бечу за прошлу год. п плате садашњег севретара разлика у томе што је у бунету за 1874. год. само за 9 месеци урачувата плата а не за целу годину, и по томе кад се дода плата и за три месеца, овда нема никакве разлике.
А. Никодајевић: Поред свега тога што је шлата у 1874. год. ставьена за 9 меседи, опет нема правдања да се може додатак у 9600 гр. одобрити, и за то је да се укине.
II. Ђуричговић слаже се са Ниволајевићем, да тај сепретар има онолико коливо је имао вал је ностављен на то звање, без икаквог додатка.
Н. Групежевић важе: Не стоји оно што известилац веһине Радовановић вели, да разлике изме申у шлате секретара бечког и цариградског нема. Засхуипик у Цариграду има плате 76.000 гр. пор. а у Бечу 56.000 . Нрема тој сразмерици треба и њиховим севретарима шлату дати. За то да се овоме бечком смажи.

Нзвест. Радовановић довазује, да је севретар у Щариграду V. власе а у Бечу II. класе, дакле то је разлека.

Рака Кукић иредаже, да му се у име ввартпра одузме 4000 гр. пор. а ресто да му се да.

Јеврем Марковић предлаже, да му се одреди majbeht додатав у 3000 гр. пор, а ресто увине.

Минист. нностр. дела објашњава, да је ово доA\&Tar camo вa њeroby amyroct il cayo jeauно због квартира; тај је додатак у оноднно ноливо п сепретару у Цариграду, ін не бн бнло право да се сведе на 3000 гр. нор, у неколиво се може само смањити. Aa остане да 6000 rp . nop.

Председник ставла на гласане и скупштида усвајаснетематичну плату секретара. За тим став.ьа на гласање: ко је за то да се даје секретару заступништва у Бечу 6000 гр. нор. додатка, као што влада иредлаже, тај пека седи ; а ко је за мање, некв устане. Всһпна устаје.

Жлка Миасновиһ рече: Но што је Јеврем Марюовиһ предложно 3000 fp . нор. то нева (толиво остане.

Мпн. иност. дела објашњава по други пут, да је неправедво да се овај додатак ва 3000 гр. смави, кад је човев уживао 9600 rp ; но кад се пије усвојшло, онда нека бар остане 5000 rp . пор.

Председник ставда па гласање: ко је за ваадіІ иреддог да буде додатав у 5000 rp . пор. тај нека седп, а ко је за 3000, тај нека устане. Велика веһнна устаје. Дакле решење је: да остане додатак од 3000 гр. пор.

Састанак је закдучеп у 1 сахат по подне п зақазан за сутра у 8 сати.

пресседмик
А. В. ЈовановиL

> Cerperap
И.ıија Стојановиі

## потнисници:

Ђyphe II. Ђоровак, Сима Севудић, Bојин Радудовиһ, I. Ђуричвовиһ, Петар Катни, Мил. А. Гании.

## CACTAHAK LXIX.

5. Јануара 1876. тодине у Beorраду

Димитрије Јовановић.

## as camettapa

Трив. Мнаојөвиц.
Присутни жинистри сви.
Ночетак у 9 и по сах. пре нодне.

## Бр. 1027.

Председник : Састанак је отворен. Молим вас, Oраћо, саслушајте иротовол 58. састанва.

Секретар Илија Стојановиһ чіта иротокол 58. састанка.

Председник: Има ди ко да примети па овај састанак?
Н. Радовановић: Онде код граһанског данка, ја сам казао о извесној дичри да се стави у приход и да се сваве године принавва; и аво би и то отпало за crape и сиромашне, онда од тих ириноньених могло би се попунити, а то није заиисано.

Секр. Илија Стојановић: Аво вам и ови протоноли нису потпуни, овда да вам чптамо стенограғске белешве.
Н. Радовановић: Ту стоји иросто да се одобрі, а ја сам кавао са раздозима, за што да се извесна цвфра стави у прихоя.

Секр. Ил. Стојановаһ: Онда hemo о, сад ватा говор из стенографских бележака да конирамо.

Председвие: Усваја ди скуиштина овај иротохол ? Усваја.

Ep. 1028.
Молим вас нујте иротолол г9. састанка.
Іредседии : Има ли ко шта да примети на овај протокол? Нема.

Молим вас, браћо, за данас ја мислим, да би зогао водити протовол Триゅун Милојевиһ. (पује се: soaic).

Благоје Божиһ: Нрошле седице, ја сам поднео председинштву јелву пзјаву противу М. Кујувџића због увреде, и тражно да ми скупштина ва ну задононена даде. Ви сте ме, гос. ирелссдниче, упутиии да се с њим сам измирия, ја вас опет питам о томе и тражим од скупштине задовожена.

Шредседник: ШІІо се тиче ваше ствари, мени није позната увреда нити свупштини. Кад сте поднели вапу изјаву, ја сам хтео претходно с вама да се споразумем. Но пад сте ви захтевали да се иста прочита, ја нисам био за то, што та увреда није биаа јавна, јер нити сам ја ни скупштина о вој знади, већ сам вам казао, да се са КујунщиҺем споразумете. Ви сте и да.ье остали ири том да се $y$ скупитини прочита, и кад сам почео читати скупштина је читање прекинула и захтевала да се префе на двевни ред. Сад иак држим да пе бпт требало попретати више ту ствар. Од ноје стране сажавевам за уврелу коју вам је нанео тоснол. Кујунии.

Ба. Божић: Мени је мамо иаше сажавење, ја xohy задово.вева од свупштине.

Председнив: Скупштина је аакдучида да се ирефе на дневни ред, на мислим, да о томе ве треба више говорити.

Министар иредседник: Та увреда вије јанна, него је била личва њихова, с тога мислим, да се Бујущщић извини Благоју и да иште опроштење због увреде, на воје мислим, да Һе обојица пристати, давае нена се порашнају пзван снушштине.

Председиик: Ја бих вам дао задово.ьене да се то догодило $у$ време јавног говора, али меви није ішло ништа познато.

Јеврем Марковни: Бpaho, ја морам да сам бно отевидад у неволиво саучајева где је г. Кууунщић триио, није му ово прва увреда. Пре пеки дан вазас је Сими Несторовићу да лаже. Дакле на сваки начн нека гос. председник опомене ћујуниића да се бяе понаша.

Тов. Рајичин: Мени вије криво што та је исовао, вего ми је криво што није ириянао. Он кад учен тсује посланиву оца грмақског, ја мислим, да није епо, и нама ништа не остаје него батина па да се тзмирижо.

Педседник: Ја бих дао задовожења, да је увреда авна у скупштини, ал је била у приватноя robopy.

Авснтије Һовачевић: Молим вас, браћо по 4. 71. утава земажеког, кад год један посланик увреди дугог носааника достојанство, овда иредседник иа ираво, да превине седницу одмах, и за тим у рвој седнщци да реши за тог посланика, је аи врицдии није. По што то није било, а и скуиштинаније анала, то се није мотло иишта ии радиті. Оен тога, семо достојанетно гос. Вдагојя треба из париотства да учини прегореване, паш да је гос. цјунции то п учинио. Мпслим да еу п

мене по невад увредили неки посланщци; ја нисам тражио задовожења. С тога мислим, да іІ Благоје треба с њих да ирећути и тако да се иреце на дневни ред.
у. Ғнеженяћ: Ја бнх имао да приметим гос. Ковачевйу, да избегава параграфс и законе где се тиче части јелног посланика; јер врло дако може доћи на зле последице. Него као што каже госв мин. иредседиик нек гос. Кујуниић тражи да м Благоје опрости. За щто би ми терали мак на кнац? Зар кад уврели посланик пасланика, а праседник каже, није чуо, и због тога да не бде иншта. Овде није сам председник меродаван, его цела свушштина.

Акс. Коначевић: да одговориг . Кнежевидушто се тиче потрзања иараграша у закону. Закоп су за то установвени да се њнма нодзујемо и сиада да можемо законске прописе на среду изнети. Ірича како је прошле тодине г. Рајовић нанео неком вреду па тог дана није пренинута седница, те нио се пије могдо и Арутог дана деб́атовати.

Ур. Һнеакевић: Ја само питам, да А скуш- $_{\text {р. }}$ штина треба да радн, као што је и ономадрадила?

Рава Кукиһ разлаже: По што то није јзио Благоје одмах то да се пређе на дневни ред

Шаја Вуковић: Нисам желио да о овј ствари товорим, и излазим пред скупштину, но пет хоһу ово да кажем: ја сам питао т. Кујунцић sa што је опсовае Влагоју оца, и да је он то м木и учннио ја бих га одмах ухватно за гушу; то со ми онда свн чули, али нисмо хтели да назујемаБлагоју те да се тим чини неред.

Мин. председнив: Ја вас молим, да се о овоме вине не гонорп; јер срамота је да излазе у стенотрафским белешкама на јавност такви разгозори.

Паја Вуковић: Треб́а г. Кујунцић да моли Баалоја да му опрости.

Нив. Крупежевић: Почем видимо да је владвн један посланик увредио једног народног посланика, с тога ја мислим да овде вије ствар пзмеђу Кујунииһа и Баагоја, него измефу посланика вадиног и народног. (Велика вика.) Није то сало да се каже да г. Ћујущии ако је нужно моли за ощроштај, него да скупштина реши да мора да моли.

Дим. Балаитски: Г. Крупежевићу да одговорим. Г. Крупежевић хоће опде да у сред скушштине уводи партајизам и каже да су неви народни а непи владини. Ја мислим да смо сви овде једпани. (Чује се: да се пређе на дневни ред.)

Предселник: Ја мисаим да се просто пређе на дневни ред, и да је свршена ствар. Усваја се.
II. Ђуричвовић управьа питаже на председништво: шта је с иредлогом о пзмени устава, јер је то давно щредато, на на то очекује скупитина и цео народ сриски. Хоће ли се тај иредлог иред скупштиду изнети дов је овде јои скупштина?

Председник: НТо се тога предлога тиче, он је дат одбору, и шта је одбор учшнио ја не знам.
II. Туричговић: Ако одбори неће да раде, ми Һемо да одредимо друге вуде.

Ак. Ковачевиц: Вама је добро, господо, нознато да је скупштна решияа да сва три одбора раде. Одбор законоданни радио је колико је могао. То се не може од један пут израдити. С тога вам важем

да Һее оло́ор што пре тај па и остале предмоге, пред скушштину изнети.

Председнив: Г. мин. председния има да одговори на једву интериелацију.

Мин. иредседник: Интернелант Теша Мариовпћ иитао је због злоупотреба ири изборима народних посланна у срезу јадранском, Лозници и Јагодини, као и то иитао је, је ли слата комисцја да чнни извиђаје, и ако није за шाго, и хоће аи се то што ире учинити?

ІІто се тиче Лознице ја писам могао да нађем никаквих акта, да је капва комиспја щибапа, иии да је нввиђала злоупотребе, но уколино се сећам решено је да иде.

IIто се пак Јадра тиче комисија је радила а ово је реферат те комисије. Из овог реферата внди се, као да је та полисија нашла да није бщло неправилности при избору у Јадру. Само у толико могло би се рећй да је веправилно рацено шио је г. Радовић, онда бивши помоһник, ислеһивао ири испитина, који је онда скоро оглашен да је он узрок неправияном избору. И ако би се узедо то да је могао да упливише у радњи комисије, онда оп требало наново ши.қати вомисију. И е тога кад ово иде у одоор и скупштина нађе да треба другу комисију шиьати, може решити, да се пошье друга номисија.

ІІто се тиче избора у Јагодини о томе има нслеђене и реферат. Сами они који су биаи затворени казали су пред комисијом, да неће ни на каква питања одговарати довле је год у Јагодинй вачелник Тона Стевановиһ. (Чита реферат.)

Но каво је нужно и оне вуде, који су се и дане жалиди па избор, саслушати, и они, као што сам веһ вазао, пнсу хтеди одговарати с тога, што је још тамо Ђока начелния, ја мислим да се ова етвар упути одоюру, и кад то буде, онда да говоримо о тој ствари, да ли би требало да се вомисија шиже илй ве; а сад да се не занимамо о томе даде. -

Ј. Бошाковић: ПІто се тиче комисије за . . озницу, она је решењем скушштине наређена; али нити је она излазнла, нити је што пслеђинала. IIто се пак тиче комисије за Јадар ова је долазила, али нако сам чуо није хтела да саслуша оне сведоге на које су се ьуди поввали. Међу тим Pa довић није био уклоњен из среза.

Председник: Да се ова сrвар упути одбору за уолбе и жалбе и да свој извештај щред скупитиву изнесе.

Скупштина усваја.
Сад да иређемо на дневни ред.

## Ep. 1029.

Нзв. М. Радовановић: На служитеве при агенпији у Бечу одређено је 2.016 rp . пор. Ово је нов додатак и одбор је усвојшо.

Председния : Усваја аі скупштина ову позицију ? Усваја.

## Ep. 1030.

Нзвсетияац М. Радовановић: На кавцеларијске, поштанске и теаеграфске трошкове 5.400 гр. переских.
 владином? Усваја.

## Бp. 1031.

Нзвестиаац М. Радовановић; На куһну кирију аа агенцију у Бечу 11.200 гр. п. Одбор није ову суму одобрао за то, што прошлих година паје била ова цичра.

Мии. иност. дела наводи како је и јуче говорио, да је бечка агенција добида суму за 187t. г. само за 9 месеца вредит, који је онда одобреи за бечку агенцију, то је само за две године паате застуиника и секретара, а трошкови су били сви одре申ови сало за 9 жесеци у 1.500 гроша пореских. Заступник и секретар постављени су врдо доцкан те због тога је претевло 900 аук. дес. За то што је врдо мали вредит одобрен за ове трошкове, ја мислим, да се ве може с том сумом изаазнти на крај у Бечу, нарочито ва то, што није одрецена кућа у Бечу за агепцију као у Цариграду и Бувурешту. Тај врелит био је ставвен и ов је бво нрошле године пред одбором, али није се могао одоб́рити што је скупштина расиуштена. Та иста сума ставвена је била од мниистара мојих претходнива, ваво за ту тако за Царигради иувурешт. По вад је буиет прегледан у одбору нисам чуо ни Од једног чаана да неће всту одобрнти. Кад је извептај одбора ирочитан меве је зачудио да сета сума не одобрава. У опите, пто се те суме тиче хорам да важем да има ияобидних разлога да се та сума одобри. У Цариграду има за агенцију за кирију 700 дуката, а у Букурешту сало 400 аув.

п сал према томе мора аржава да доплати 30 дувата. ШІто се тиче агенције у Вечу, јер је буиет ове 1874. гол. вр.но мали за кирију и трошвове, да је агент у своме сопственом ввартиру сместно ванделарију и све нотребе шіто му је педостало о свом трошву набанно, да је ствар и иред лански одб́ор излазила на шије решена, а садани одбор кад смо на ту позицију дошаи није ништа прпметио, а сад чујем од известиода да је пзлишна та сума, па молим свупштипу да је одобри вао потреб́ну, јер је одобрена и за Цариград и Букурешт.
II. Вуковин: Разлози које минестар наноди й ако ностоје мани су од раялота аа шта смо сеи, а то је за штедњу, па нек се иретрпі јоит за ову годину, с тога је зєене одбора врло умесно.

Стев. Д. Шоповић: Ја не разумем кано може одбор да не да на једне паре за куһну вирпју; разумем да може да се смани, али шита не лати то не. ШІто пре није биаа кућа аа агснцију, то је министар објасндо. Сви тргопци потврдиће, који су быай у Вечу да је стан врао скуп.

Наија Cтојановић: Ја пе разумем вако госи. Стева важе, да треба сманити. Ја мислим да треба дати онолико колико је погодено, јер газда куһе
 онда треба спе увнпучп.
A. Балантсвн: Ја мислим, да треба да будемо следствени: јер вад смо одобриаи ва стан вастуи-

 да дамо, а другом да не дамо.
М. Глишић: Ја се потпуно слажем са мпенем одборским ; противан саи товору г. Балаитеког. Ми сви знамо да је већи трошак у Цариграду но $у$ Бечу, и трошвови су воји се за ту агенцију траже нотребни, а та у Бечу изиншна је. Осим тогя агент нна у Бечу 56.000 гр. п. пдате, а свуиоһа је у Бечу као и у Бсограду, па наш чиновнив добро живи оуде са 1.000 тал. ва што оя не би могао еа 2.000 дук. цес. у Беяу.
II. Вуковић: Слажем се са Глишиһем да не треба одобрити.

Председник: Је ай дововно скупштина об́авешнена? (Чује се: Јесте.)

Мин. председиив: Оно, истина постоје разаозн неких посланика да је скупье у Цариграду него у Бечу, јер онај у Цариграду има веливе трошконе, даје пеке паграде и пајвише вубуре. ИІ требало о́и оног у Цариграду наградити и дати му веदу суму за то. Ааи то не стоји никаво да оном не трсба ништа дати на кирију агепције у Бсчу.

Ви знате, тоснодо, да ои као застунник сриени преставяа тамо владаода нашег и лржаву, ов је у рангу једнот страно: министра, ои прима аудијевције посланика свију сила, ов не може седети у тако мадом кнартиру где пе може иримати конзуле јер ои изгледало паково цицаараше. Ја щислим да то није веана ствар, вад се даје оном у Цариграду, нека се и овом да, јер вад постоји агенција овда треба да постоји ваго треба.

Maf. иї. дела: IIto се тіңе, госіодо, самог бурета, ви сте видеаи, да сума воја је биа предложена и воја јо таио потребна, пије само од мене

предложена, него је и од мојих претходника у прош. год. предлагана бида, а и сам одбор ја нисам чуо да је што год против тога казао. Ствар је нотребна агенција напа треба да има квартир који треба да одсонара њеном положају, е тога треба одобрити ову суму.

Председ. Дакле да ставимо на гласање. Ко је ва то, да се овај издатак по предлогу владином одобри, тај нека седи. (Чује се: да се смањи.)

Маија Мојић: То се дати не може, јер он има нлате 2000 А. а то је ва све дововно.

Мин. ин. дела: Молим вас, господо, за кућну дирију у Царнграду 19.300 гр. пор. одобрено је а у Букурешту 430 д. ц. и одбор је одобрио. Према томе можете смањити на 10.000 гр. пор. а ја мислим да то није много (Чyје се: 6000 rp. доста је.)

Председ: Модим вас, браћо, казао је посданик Илија Стојановић да вуһна кирија мора се платити ту нема цешвања, него поливо је погођено. Дакле као што је казао г. министар, да се сведе на 10.000 гр. пор. које мислим да је умерено. (Чује се: 6000 .)

Јев. Марковиһ: Ако је г. министар остао при том у одбору, онда треба скушшт. да реши.

Мин. ин. дела: То је баш добро што стессиоменуди, да сте ви у одбору казалй да је велика циФра, да је треба смањнти или увинути, али ви нисте ништа у одбору прнметиан, и ја сам сматрао за свршево, јер пиго у одбору није ни речи иротоворио; ја ве знам за што ту тако да се тнви.

Петар Стевановић: Ја се слажем са говорнидима іІ мисани да је доста 6000 гр. нор. і тоаиво да се одобри.

Мин. иредседник: Ја мисаим да то није лено да ми овде цицварамо. Неки важу 4, неви 6000 гр. пор. ми жажемо 10.000 па ако одобрите доб́ро, ако не оно није ништа ни било.

Председ. Отављам на гласање. Ко је за 10.000 гр. по ваадном предлогу тај нека седи, во је против тога нека устане. (Већина устаје.) Већина је устала п ова се сума не одобрава. Молим вас, чујте даве.

Нзв. М. Радовановић: Зваве секретара подевено је на V класа и то: ирва класа 800 тал. год. плате, II ғд. 750, ІІІ ка. 650, IV 550 а V 500 талира.

Председ: Усваја ли скупштина као систематичну шлату ? (Усваја.)

Пзв. М. Радовановић: Сал Һемо на застуиништво у Букурешту. Застушии 48,000 гр. нор. секретар $I$ кл. 7800 систем. плате и 2100 гр. додатка, где је сад станлено 1800 више но што је пре било.

Нредсед: ОҺемо ли сад да решимо укупно или позицију по позицвју ? (Чује се: позицију сваву по наособ.)

Ст. А. Шоповић: Одборева мањнна цредлаже да се агенција у Бувурешту ужнне.

Шредсед. Усваја ли скупштина систематичну паату зостуниигу? (Усваја).

Уеваја ди секретару 7800 гр. нор. спет. наате ? (Усваја.)

Пsв. М. Радовановй: Севретару је предложено 6000 гр. пор. долатка. Одбор ову повицпју нцје одобрио.

Yp. Пінежевй: ilito се тाче пдате систематич-

не, то је одоб́рено й треба одоб́рити, а што се додатка тиче, као што смо јуче кавали, тако треба ла остане II овоме.

Tр. Мьлојенић: Не би требало дати ва додатае піI једне паре, једно аа то што му је доста; а друго што скупштниа трео́a да остане доследна свом завбучку, кад је веһ једнима одузела додатке а намерава и другима, а једнияа оставити. То би значшдо ваправити абрку измефу држав. чнновниа. Но не треба ситве паре датн.

Нав. М. Радовановид: Ја сам пре ногренно казио суму од 1800 гр. додатка да је одбор тлиапсијсвп усвојио, а пто се тиче хоһе ли скупптана усвојити вли пе, то стоји до ње.

Нав. Вувовић: Као што је Кпежевић казао каво је бвдо у Ђечу нека буде и у Букурешту, давле да се смаши на 3000 гр. пор. што му је много дато.

Мин. ин. дела: Досадани секретар у Бугуренту уживао је 420 дук, цес, а да би се изравнао са остадим, иредложено је да му се лода остадоме додатку јон 1800 јер је скупоһа, па ако не би скупштица била водна нев остане вао и до сад.

Председ: ІІто се тиче лодатка г. миндстар преддаже, да му се да 420 дув. д. тоаиво је и до сад нмао. Одоор иије ништа ирнметио већ је усвојно по предогу. Сад Ђу ову стнар ставиті на гласање. Ко је за то да му се да додатак 420 дуд, тао што је до сад било, тај нев седи, а по је за 3000 тр. пор. нена устане. (Behива устаје.)

По пто је веһнна устада то остаје додатав 3000 rp. rop.

Нзв. М. Радонановиद: Писар III. класе- 5600 гр. системитичне шлате и 2400 rр. нор. додатва.

Председ. Усваја ли скупштина систематичну ниату и додатак? (Усваја).

Изв. М. Радовановић: Два кашлара по 1900 гр. нор. 3500 гр. пор.

## Председ. Усваја ли се ? (Усваја.)

Мин. ин. дела: Једно одобравате а друго одузимате. Баш за шисара то је нов додатак, а секретару то је стари долатак воји је изорисаи.

Изв. М. Радовановиһ: Писар ІІІ. кА. има плате 5600 гр. пор. По што је г. млинстар казао да је сад пнсару додато 2400 гр. пор. додатка, то одбор није прилетио. По што је скупштина укинула секретару, то мислим да треба и шисару укинути.

Министар иностр. дела: Ево за што је додато mисару 1400 rp . пор. додатва. Кад је агенција у Букурешту установвена 1859. г. нод вњазом Мидошем, и од овда тај писар служн. Њему је одређено 50 дук. на квартир, и од 59 год. он је у том авану остао. Он се толио да му се стање побольна, нли да се врати у Сроију. Но каво је научио језия, он је остао на тод месту 17 година као писар. По што је човек већ толико година служио, то је право да му се овај додатак даде.
II. Ђуричкони: То је лепа шлата о, 5600 гр. пор. Он није агент да му долазе конзуаи, он је шисар, па мисаим да му је довољна паата систематнч на, а ои іІ до сад додатка ппје нмао, па сам за то да ну се ши шаре не додаје.

Ал. Николајевић: Мислим да му је плата до-

воьна, и за то пе треба му шшше додавати, с тога држим да таво треба да се реши.

Іредсед. ставва на гласање: ІІІ со тиче систематичне плате, усваја ли се? (Скушштина усваја).

ІІто се тиче додатка, во је за то да му се да нена седи, воје противан, нека устане. Bеһина устаје. Давяе додатак изостаје.

## Бp. 1032.

Пзв. М. Радовановнћ: На кприју куће заступништва 12.000 rp . п.
C. А. Поповић чнга извештај одбоорске већине, ноја тражи да се ова цифра смани.
II. Ђуричковић: Куһа се мора инати за заступништво. Него ја мислим, да се та сума не да saступниву и да је то неправтично, нето да погађа н да вдади нодноси рачун, а она да плаћа, а не нему да се дају новци.
У. Кнежевић: Ја не могу да разумем за што се у Бечу укида кирија, а даје се у Букурешту; ово се једном чнни, а другом неће. Ако се мора давати, онда треба обојици да се даје. Ја не разумем да се ово по аичностима распорефује.

Председния: Агенција се не надази више у оној дојавошној вуђн. Кућа је сад узета до погодби и постоји уговор о томе, јер кућа у војој је иреъе бида, због отказa газдиног оставsena је, на се мора узети друга по ову цеяу, те сад издазн више на 870 rp . пор. но што је пре申е бндо. И то је одбор усвојио.

Мил. д. Гашшиһ: Гос, Урош Кнежевиһ добро је казао, кад је дато једном треба й другом. Но ја

бих бно мишжеша，да се оном у зесто 46.000 гр． пор．даде 56.000 гр．па да му то буде сне за шлату и Евартир，и да намен，ших не правимо нивакву разлшку，и нек за своје паре тражп квартир вако xоhe．А други додатак на све да му се укине，ја cam sa to．

II．Byrobah：Pad cas da зная，во cedr y тој घy hil uro се yanma．

Мин．пн．лела：Седи ваступнин，а ту је пा аген－ ција й ващщеларпја．

Паидс Вуковпд：Онда не треба инкако да се 0，20бри．

Mин．иност．дела：Кад ой се секретар и ий capи sorail da сместе，онді бн онај додатая нао－ ставвен бно．

Найа Crojaцовић：Као тшо рече г．Кнежевиһ није ираведио，да се јелном да，а другом не，во као што каза Ганшић да их пзрашамо，те тако да има асент у Букурешту 56.000 гр．п．као пн у Бечу， if ошдa ól добро б́maо．

Рака Кукнh：Moaни bac，има ли онај y Beथу доданва осем 56.000 rp ？（Чује се：нема）．Ошда треб́а да их нзравнамо у паати，а аа квартир да вема нщшта．
 Юао што вам је познато，куһа у Букурешту није узета ирлватво，него је уseта аа агенцију од стране иравитедства и толнко се пааћа，п то је учи－ нио яасьупинк у име ериеког правытежства．

Миम．нноет．дсла ：Yооор，госнодо，постоји，да je у Букypenty куһа под кирнју yзета，и уговор опај потипсао је паи застушния у нме српске др－

жане．Доса，анви времит био је аа ту Rирију у 420 дуғ．Оа пије могао да нађе по ту пепу лоницје， нero jo yseo apyry ryћy ckywhe aa 30 дук．dakae то се ве ноже да не паати．Ва у будуһе можемо пренначити，али за сад не можемо．

Рака Кукин：da држнм да се тамо јощ само 2.000 rp ．дода，на sa ce дондатн．

у．Кнежевић：Нрема овом објаниену г，мини－ сгра，пзднино јо говоритн，но ап у буду he да се стави прнмедо́а，а издатак да постоји до дае траје уговор．

Byjo Bacuћ：Kао члан одбора хоһу да каяем ва што сам одпојио миш．ьене па сарам б́eqкe вyhe ва агещщју．Госводо，у Бечу је скоро заведена аген－ дија．Тамо је даға ве申а плата sастуиниву．Куһа у Букурешту од како је заведена，внди се у бунету п кирија се пааћа за ну，То ме је рувоводияо да оном у Вечу не дам，а овом лам．Нарочато што бечви агент има вшше 8.000 rp ．на⿱二小欠 но у Буву－ pemty．II aа то сам да се овај додатав иризва и craur у буцет．

C．A．Hоновнћ：Тос，Гнеatesић у овој стварн најпраничније је пазао．А пто т．Буричповиһ каже то је неправтично．Овде，госнодо，постоји уговор и сва је повишица у 30 дун．Давле хоһемо ли да до－ иустимо да се наша држава доведе у неприливу вод некога тавде у Букурешту sбог 30 дуката？－ Треба да ириаиамо ову суау додде је уговор за－ влучен．

Mин，ншост．дела：Ја не внам довле има уго－ вор да траје，него жад бн метули ту иримелбу，да се та сума даје дов уговор траје и дов се не евршп， то значи дотле док уговору рок не истече．

Акс. Коначевй: Најпрактичније је оно, што каза г. Глишић, да се они пзравнају, те тако да агент у Букурешту има 56.000 гр. вао и бечки, и онда су они изравнани.
В. Торовні: Ma сло о наати решиаи.

Аксентије Ковачевй: Све је једно, овако иаи онадо.

Председник: Ко је за то, да се одобри по иреддогу тај нек седи. (Чује : се за једну годину).
М. Л. ЈАишић: Држава даје, а чиновници дрхавни треба да погаһају кирију, као агеити и сами се о томе старају. С тога треба да им се дау паати, па нек они ногацају како знаду.

Мин. иност. дела: Нев се реши по предаогу тоснодина Јеврема Марковина. И ано бй се десило, да као што каже скушштина ве лоцс, онда се може усвојити предлог тосп. Гаишиһа да се наравнају ндатом.

Министар предселвик: Доиста је умесно, што дримети господ. Марковић. Ја мнслим, да се важе овапо: ако уговор постоји, лржава плаһа, а после да му се изравна плата са бечвим агентом, а вирија да се не плаһа. (Чује се: доб́ро).

Председник : Је ли воьва евупштина ла постаним иитаве оваго: lio је за то да се вщрија вуһе у Букурешту нэла по предлогу с прнмедоом, тај нев седи ; а ко је противан, нек устане. Сви седе. дание уснаја се.

Бр. 1033.
Извсет. Радовановић: Додатая сещретару 3.600 гр. ․ ва квартир.

Шисару додатак на квартир 1.680 гронта. Овде је казао господии министар кад куһа нмаде правнтезствена, да не се тај додатак избрисати.

Јеврем Марвовиһ: Ми смо дали севретару у Бечу само јелан додатак, а овоме један одобрен и онет се други тражн. Треба и једно и друго да се нзб́рише. Ја сам противан сваком додатку.

Урош Кнежевић: Разлози господина Марковића са свин еу умеени, но ја нмам да наведем ово: вад пщје дато онох у Цариграду, не треба ди овом. С тога сам да се са свим избрише.
A. Николајевии: Овде се уводи једна рђава практика за државпу касу, јер ово што се пазе да се пааћа док се пе добије државна куһа, то може остати вечво. С тога сам да се ова позиција са свим избрише.

Мип. иност. дела: Ја бих изао то да приметпм, да је разаика између секретара у Букурешту п Царитраду; јер онај у Бечу има само па личност оводико додатва. Но томе ја мислим да не треба ово укндаті, по што је та сума изодавна одређена, а особито писару воле је и пначе мала плата.

Дмм. Балаитски: Штто се секретара тиче неһу да товорим, но само о писару. Севретару је одреЂено, као штто је ономе у Бечу и овда му не треб́а Аатн. Али у Бечу нена писара као у Букурепту. Ја мислим да је човек оптереһен децом, аа му је мала плата і1 да је спромашан, на нehe моhи да жнвн, ако му се овај лодатаик не да. За то да се ова циФра оставн на стан писару.

Мин, иност. дела: Ја опет морам да се ира-

## 1432

тнд на ирву прителбу. Ако тај човев буде погодно квартир према досадањем кредиту, сада до БурЂева дана, онда мислим, да ои то врло неправедно
 Он је прена досаданем кредиту тивео и управвао се, на пако би то сад ондо да му укннемо? Бнло би врло незгодио, и човев би се јако оштетно.

Петар Стевановиद: Да ли би soгуһе бнао да се то иисарске место уиразни? Ја мислим, да в сам сегретар може тај носао вриштв.

Нацја Мојиһ: Мени врдо чудво то изгледа тражнти агенту кућу, на онда секретару и писару Ја мпсаим, да би ту требало увети једву веливу kylıy аа све њнх, ша да им буде ту канцеларија и квартар за све.

Миниетар нностр. дела: Пма места иримелои
 таква куla. Сад пак по щто су вудп узели квартире и у ноловини су времена, то нема зеста да ॥и се лодатак укине.

Iредседнив: Кіо је за то да се сетретару одобри на куһну кирију 3600 гр. нор. тај нева седи, а во је за то да му се не одобри, тај нека устане. Виннна устала. Дапле, одузниа се сума секретару на Eyly.

Сад, moлizr вас, ко је as то да се нисару одобри додатад у 1680 гр. цор. нева седй. (Сви вичу: 0деб́paва се).

Ивв, Міхх. Радонаноиић чити пядатке на каидедараске трошкове 3880 гр. нор. ін на тедеграяске депеше п трошкове курири 4000 гр.

Предселния: Усваја аи скуиштниа вобе ое позиције? (уаваја). Сад нмате $1 / 4$ часа одмора.

Носле одмора.
Председик: Сал долазимо на бупет министарства унутрашвих дела.

Пав. М. Радовановы: Буиет минетаресиа унутрашннх дела нзноси $6,957.116$ гр. пор.

Ааве чнта позщцију односећу се на шаату мпн. упугр. дела у 30.000 гр. и нозпију пздатка на помоһшнгу плaty 1 . класе у 16.800 rp. нор.

Номоһпщи овл долазе вао и начелници одеьена у три к.аасе: I. в.я. 16.800 , ІІ. кл. 14.100 и II. кл. 12.000 тр. пор.

Секретар Сл. Д. Поповй чита пео ивлештај одо́ора финансијског на овај бущет односеһп се.
II. Вуковић: Ја ниеам нашао ни у једнох министарству наmем да шма помоһнида оспм у овом минषстарству. Не знан sa шта he.
 нема, а овде има sб́ог нногих послова, и на нослетну н загон нма о оноле.

Нредседин: У сваја ли скупитина ове две иозиције? ( ceraja). $^{\text {a }}$

Иве. М. Радовановић чита пздатак на оделак нолицијски: 1 начеания II. власе $14.400 ; 1$ секретар 1. класе 9600 ; 2 секретара IV. ваасе 18.200 ; 1 ниеар 1. Rласе 4800 ғр. нор.

Нредседнив: Усваја лй скуиштина ове повиције ? ( $y_{\text {сваја }}$ ).

Иввест. М. Радонановић чита издатак на оделақ санитета: начеанпк І. ваасе $16.800 ; 2$ севретара 1. हласе 12.000 ; 1 севретар I. власе 9600 ;

1 кемичар IV. наасе 6600 ; 1 писар I. класе 4800 гр. пор.

Минист. председник: Овде се предаале за I. кл. секретара Меловића неви вишак, јер толиво година стоји на једној истој шатт. Но по што скуиптина све додатке брние, то нека и овај вишак за ову годину изостане. Ово исто има се рачунати и за рачуново立 1. каасе, т. І. ІІ за пега одређена новииица отшада.

Председник: Усваја аи скушштина систематичну


Нав. М. Радовановиһ чнта издатав на одебак ноштавск-телеграфски: 1 начелнін I. класе 14.000 гр. 1 комесар поштан. І. класе $9600 ; 1$ севретар II. класе телеграфсни 9600 ; 1 секретар II. нласе поптан. 9000 гр. 1 комесар III. вл. телгр. 9800 ; 1 вњиговофа V. кл. пощтан, 6000; 1 техвичар V. кл. 6;000 1 пнсар прве кл. 4800 rp . пор. Овде има само код секретара тедеграфског прнмедба, кад се место упразни да се не нопуњава.

Председник: Усваја ли скупшгина ове позиције с примедбом? (Усваја).

Пзв. М. Радовановиһ чита одељав општи: рачуновођа 1. вдасе 12.000 ; номоһник рачуновође 4800 ; 3 писара ІІ. власе по $4200,12.600$ гр. пор; 2 писара III. кл. по 3600 7200; 1 нисар III. кд. 2400 гр. пор. Код овот рачуновође има примедоа да се ноннен 2400 гр. пор. на шта одбор пцје шристао.

Минист. иредсед: Ја сам мало ире иристао да се ова повиница избрнше.

Председвик : Усваја аи свупштина систематичну плату са изоставвањем додатка? (уепаја).

Пзв. М. Радовановиһ чита издатак на плату и додатак на цеду трупу жандармерије у опште у 382.248 rp. пор.

Секрет. Ст. Д. Поповиһ чита из извештаја олбора тинансијског примедбу односећу се на жандармерију:
„Код позиције на трупу жандармеријсву одбор је учинио иримедбу г. министру да треба број жандара као велики смањити, на шта је г. министар одговорио, да се може сума која је до сад на жандармеријску трупу издавана у 382.238 гр. нор. смањити са 100.000 гр. нор. а према томе број жандара сманити, а што се официра тиче, да ће их згодном приаивои преместити у стајаһу војску. Са овим се сагдасио и одбор; и тако Һе у рач. 1876. год. издатак на жандармеријску трупу бити манн у 100.000 rp. пор. ${ }^{*}$

Даже чита одвојено мнене мањине које гласи, да се жандармерија са свим укине.

Јеш. Марковић: Іредлог је о укинућу жандарлерије одавно поднет. Требало је најшре да се предлог изнесе па решене па тев опла бушет. Мањина је пмала у обаиру то што у целој нашој зем.ви та установа не постоји. Па кад цела Србија, воја је мвого растуренија, може без те уетанове, онда аа што не би и Београд. Овде се чвни неправда народу српсвом, да једни уживају а други плаћају. Општина београдска кад то ужива треба сама и да плаһа. Дајте ви један дсо овружвим варошима од те целе управе, па ћете видети да he сваяа ввроіІ пздржавати за себе терете.
 ta се жан, дармерија са свнм увине.
М. Милонановиһ раздаже, да парод срисви дандармерија са свила трошвовияа кошта око $1,000.000$ гр. чар. да.ье вели, да Београд има 7 полиццја на 4000 пор. гаана а а ми на толико пореских таава
 сулови врше подидају власт. Да плаһамо овамо 3а Бeorpahane то је неправе но. Жапдармерија је требала у време кад су Турци у овој вемљы оинлн. У току иремена та је нотреба ирестала. $\mathrm{y}_{\text {ништене }}$ жандара бияо би корисно једно за то, што би се ирестало трошінї на внх $1,000.000$ Гр. ч. а друго што би овн дуди радили на чему што бн ин шнх саме " државу корнстияо. Сал је т. министар иристао, да се број жандара смави на 120. Ако би бащ скупінниа вожна онла да жандарн остану, шго држім да скушштнна неће учнити, инак драни да има да се умаши расхо, да 160.000 rр. нор. а међу тим одобр је казао да се одб́ије 100.000. Дато је вщше по самом пристанку т, инниетра $\mathbf{6 0 . 0 0 0 \text { тр. пор. Мпслим }}$ да овде нема ни једног посланика воји не вна ираду нотребу у овом врелепу; па кад се то зна онда треба их уништити, а Веограду ако треба то нека сама опитнна пздржава. Само могу на 7 полиција задржатн 28 служщтеља, дағле на сваяу полициуу по 4 , као што је и ири пашия ноднциама.
11. Турнчковй: Тражим да се најире предлог 0. јниy hy samдара пзпесе на решеше, на онда да иређемо на бурет, јер могао о́ и тој установи говорнти и иринонедати 10 дана да нам нису ні од каке потреб́е, но још на грдву штету целог на-

рода срискон. За то саи да се најпре о предаоry реши.

Уром Кпежевић: Потиуно се саажни са маннюм. Жандармерија не може нива ко овако остати.
 општинста вдаст, па онда треба да су п служнтежи еа свни друкчщј, воји he се внати понашати ирема градаинма, ватати лонове, а не да се екзерцнрају. Дале наводи ирилер, да у Минхену на 180 таана долазн 20 жандара, а овде више. Но је вемогучие зорисати на овај начин као што ненн посланици ннеле. Нреза томе ја сам за то, да остане ова поаиција неренена, дов се предлог не репи.

Hл. Стојановиһ: Колико је ова уетанова потребна, е друге је сяране непотрео́на. Но пао год што свупштнна тражи да влада поштује законе, тано нето мора ॥ сеупштина ноштовати. 1860 год. узавоњено је да се жандармерија састоји пз 120 шешака иІ 15 конанина, давле 135 , а сад их шма и иреко 200). По кож праяу, ја не sнам. Мислин да скушштина не може пре решити о укпнућу жандара дов се аажон не излени, а док се то не учини свутштнна пла прано да сведе суиу на 120 пешава
 изнеті нї 200.000 гр. Hop. І за то сам да се бунет сжани на 200.000 rp . нор.

Дтм. Fатвћ: Ја сам поднео преллог да се жандармерија укине, алі вано овај иредлог није могао dоһї иред сяупштину изаншно је о том говорити. Ако може биті ди се иретрес бунета одложा дол се иредлог не реши, опда је ва свом месту садави roвор, а аво не може, овда је чзлишаи свави говор.

Заков о жандармерији постоји, па кад постојп ов,да се ни буџет за жавдармерију увишути ве може. Само може се то учинити, да се цифра смањи која је заноноя одређсна.

Лов. Бошвовић: Mнога г.г. пославици говоре како би требала општина београлска сама да плаһа жандаре, позивајуһи се на то да и друге општине издржавају саме своје сдужитеве. Оио шсћс мођи бпти; јер ми смо оставнли да у Београду полицијску власт врши нолицији, а не општина, што на прогив код нас ошштинске власти врше, саме ногаһају служитеде, отпуштају, вазне $y$ ползу своје касе и т. А. Опда није право да одде натоварино, да ошштнна бсоградсва сама нлаһа, јер жандари овде врше мвоге државне и оинансијске послове при чувану савске обале и на думруву. С тога сам као што каза r. Иа. Стојановиһ да се број смани и тако ои се и дишра емањити могла на 120.000 rр. пор.

Mux. Tерзио́аии наводи каго не ужива услуту жандармерије сам Бсоград но дела Србија и странци. (Велики смеј). Пролетаријат целога света овде се зоира. На зар ои требало оставита престовиду Србије без икаквог чувара? Жандари врие многе послове. Ватају нверцере итиме велику суму аржави привређују иреко године. Ми звамо да су жаныари поватали ствари које износе од $30-80.000$ гр. Помислите да ии имамо 7 полициа, свака но $18-20$ жавдара. Tо је яа то, што се овде свуіба свавог дана велика маса ьуди. Давле вшше по и у јодној вароши у Србија.
М. Гаиииһ : Потауво се слажем са мнењем

мањине, јерје погодила праву желу и потребу народа. Но имам да одговорим Терзибашићу. Нстина он је мој личпи пријатев, али опет овде морам да се одвојим од њега. Жао ми је што се он не саазе са нном. Он својия раздогом терети оимтину беотрадску, јер вели овде се зб́пра многи свет из свију врајева наше земде. То је баш добро, где се стичу ту је и срећа. У Златибору и Старом влаху тога нема. А што рече Терзибашић ко һе имане њихово да чува, - мени је то за дивно чудо! Зар им је мало што су оволико грдно имане од варода ноцрииаи и овде скупили, него још да им га народ чува плаһајуһи жандарме? IIто рече Миаија о целисходности веһу да товория, но да ли је право да цела земља илаһа има ли ту иравде? За цело пема. Браһо, ко илаһа наше бпрове, шандуре, пољаке и шумаре? Плаћамо сами, тако је ираво да и сами Београђани нлаћају. Но како рекоше г.г. У рои Кнежевић и Јеврем Марковиһ тако велим и ја, и немам више ништа говорити. За то сам да се најпре предлог изнесе пред скушштиву о укинуһу жандара, а вдада не може се овде изговарати да није уогла, кад добро зва да је тај предлог одмах пред скушштину изнесен, па Һемо тев после о позицији овој говорити.

Адам Богосавдевић: Почем у Београду нема више пор. глава но у једном срезу и по што је овај богатији од више срезова, то нема смисла да народ нлаһа Београду 7-8 шолиција, а у срезу једна полиция са $8-4$ навдура. Ја мисаим да је право да ов сам нлаһа по што је у шему вајве申е богаство й у шезу је сва народна зарада т. ј, већи део будета троши. IItо кажу неки да се свсде на 130

жандара, ја сал томе оротиван ; јер вад је влада могяд да новнсн орој без вакона, оша жожемо и ми да саањимо. Ми иросто не дамо паре, а вдада нева тини шাта хоһе.

Tp. Mп,ојевah: Снавом посанниу дужност је да вастуна шарол. Дакде кад му јс дуанност то, онда треба усвојити мнене манине одбореве. Таво док се педлог о увину һу жандара не реши, да се ни нара не oдоорі у бущету, а разуде се да и посде тога неће овтн на штету целе Сродје да се жандаран廿atajy a Ecorpałare чувају. Дa Bor caчyea!

Мидосав Мирвовић: Жtндармерија постала је онда кад је Турака у Beorpaду бнло. Сад Турака у Београду немн, а жандарма све пише. Бат да је и потреб́но за чуианс пиестоннце, ја ппак мисдим да је издиман орој од 300 , него би могдо бити не-

 To je анак богдства. Ha кад је Gогасто онда треба
 вачाкој општини пма 1000 пор. ГАана а свега 10 служитеьа, а ако јој треба она де набавити й више. Ја сам дагде за то, да се укину жандарми сви. (Врало добро!).

Herap Єreфamoвић: Ja опх се потпуно слагао са маннном, да та жандармердја шије потребна, него но штө постоји неки задон, то бІ требало оставнти ту позпију докле се панесе предлог о истој на решене. Ммая іл то да приметим да пијс потребно више пзаржавати но једпу, а пајвнше три полиције, а не седам, о трошгу целе државе.

Васа Маиаревић: Наводи се да није целисходно да оволиве нолиције остану и при њима жапларми. ІІто се целисходности тиче, ја мисаим, да сваки који хоһе дуб́ве да мисли о овој ствари, моһи һе наћй да је са свим потребна овде у вароши власт да пува безбелпост варошанима и странцима ия наше земье и пз страних земаяа, јер ако нема дововно сигурности, онај који доде из наше земде да купи нужне иотребе, не би ии дошао. Неки веле да тноги странци овде долазе, и Београд од њих има асне; на против има Београд штету од етранаңа.

Потребно је и за то, што чувају Саву због пребацивања еспана. Ја мнслим да треба да остане у Веограду повећи број жашдара. Зна се да ми сви у Београду плаћамо већи данак и црирев душ 10 но на другим местима Србије. Београдека општина издржана и ноћне стражаре, па кад се узме и ово онда сваки Београђанин плаћа више четири пута но остали житеви срнекв. Још наонако да шлаһа општина и жандарме. То вам нацред могу казати да не могу издржавати; јер је и овако давање иретоварено. На ако хоһете да Београд остане без управне вдасты, ви онда учините.

Алекс. Николајевиһ: Сваки је дажи говор издишан. Стнар је регулисана завоном; до 135 жандара мора бшти а не внше. Из тога се внди каво се завон поштовао. Г. Урош важе да се нянесе предлог да се реши. Али но што народва скупштнна нема ираво да шредлаже т. ј. она има ираво иреддагана, али после тек влада формулише предлоге, то би најбоже бшло да сведемо циФру онолику коливо мора бнти за 135 жандара, за које һе доста битн yrototoast isf. chyu
200.000 гр. пор. на ћемо додније иредлог 'решити о укинућу жандарма.
Б. Торовић: Јелини је разлот због вога треба задржати жандармерију, щто чувају обалу савску и дунавску. Но овде је питане о броју жандарма II издатака на њих. За то бих ја иредяожио да се за сад одложи ова позицпја и да се о њој не рещава, него дя се остави док се скупштина боље са заноном о жандарима упозпа, и по томе суму која по закопу принада и одобри.

Владислав Вујовић: Ја, гдсиодо, чризнајем да се на жандаре много троши. Али каква су они доб́ра и ползе учннили целој земьи а и Бсограду? Г. У рош важе да је промашена цев овој уетанони; а, ии цромисанмо какве су они уелуте учиниии 1862 год. намеђ 5-6 ноһн. Кад је Ашир бомбардовао Беоерад сии су Београђани побегди, а сами жандарн остали и они су га спаеаи те није спажен, а то би било на штету целе вемже. Жандармерија сматра се као једаи део стајаһе војске. Не можемо сравнити оетале аароши са ирестопицом. Погледајмо на садашњу околност. Могу они сутра лако измаринрати на траницу (Жагор). ШІто се мене тиче ја бих у данашне време стварао од једвог десет, јер су потребии.

Радонан Мидошевић: Над ведите да треба да влада равноправност у нашој зезжи, ошда треба и ту. ІІто се тиче жандарма што чине усауте Београђанита т. ј. чувају ны пуһе, дућане и механе, бан онда не треба да им ми тинимо внше ника⿱вве уелуге; јер п опл не чиве ништа паним оиштнама. Кад ми плаһамо вашнл шумарнма, поьаңнма, блровтма ін пандуриза, онда пева ін оні шдаћдју ғине

натролицје, а тако псто не треба ови да пиаћају ове сауге воје се тичу свију нас. Има овде много што београдека полиција врши а то није ради интереса њиног, него ради свију нас. Давле не ои требало да товаримо на саме Веограђане. Камо срећа да је јошт јача полиција бнда 1868 год, иа нек их је више. Нек се остаии певи број, али да врши оно щто је полезно за цеау земьу.

Aвсентије Ковачевић: Пиколајевић је ову ствар разложно врдо добро. Ако се хоһемо аржати позитивних закона, ми морало одредити циФру аа 135 жандара. Но само кад о́и се жандарима одредндо но 12 тал. несечно, онда ои изишао иреко 240.000 гр. нор. Жандармерија може се укинути законодавним иутем, за то сам да се остане при преллогу г. Ниволајевића.

Haja Byковаһ: Кад је закон регуаисаи да буде 135 њих, од куда су вдаде смеде преко 300 поставити? Па вад су владе хтеде завон газити, онда је следство да и скупштина може узакоњени број укннути, ॥ за то треба ту устапову, као посве ненотребну, укпнутн.

Благоје Божиһ: Коваченп вели, да је узакожено за 135 жапдарма, а да ди је узановено да зм дају ха,ыние і рукавище? Наши шандури ижају своје оружје. Ho wehy da товорим да су ови ненотрео́нв, вад се човек помисли само, ваво они пажпе нослове врии, узму но једног роба, те іч
 сле тесаке па і штивлете, дов се г. жашлам надифаизпра, после роб узме по јелан веливи протовод да носп, а госп. жандарм за њшм господеви.

Oceм овог још и важније послеве врше，чувају боо－ традске чесме，да се Веограђанина тестије не ду－ пају и многа лруга њихова добра，што се не би могло испричати за неколиво дана，па због свега овог ја сал аа то да се жандаряерија сва укине．

Милија Миловановиһ：Овде се породило пи－ тање，може аи бити оно измењено што је на закону основано．Скупштина је законодавно тело．Закон је тај ностојан у време，над је била потреба ове уста－ нове．Сад је питање да ли треба нешто непотребно обдржавати．Предлог је нодвесеи да се жандарми укину．Овде је бидо доста говора．Жандармерија је са свия непотребна пи штетна за зем．уу，а то је по－ тврдио баш Радоваи Милошевић што каже да је било жандарма 1868 ．тодине，па што не одбранише него се учини онај догађај．Треба да радимо вај－ ире о иредлогу за укинуће ванона о жандармпна， па тев опда да решавамо будет．

Плија Мојић：Мени је најжалосније што сам чуо из уста једног посланика овдашне вароши Бео－ града，који епори право опитине београдске，у ме－ сто да заступа интерес њен．ІІто се тиче установе жандаржерске ја сам противан，што не одговара својој целй ирема устројству данашних ошштида． Општниа беоьрадска треба да узме то у своје руве， ІІ нева ва ту цел уаме п више вуди ако треба，а не жавдарми да ту дужнося врше．

Jев．Maproввћ：M．Терзпбашић и B．Maчаре－ вй управ боје се гад би се укивуда зандарме－ рија．Кад се јесенас догодшло онако па граници， народ је сам узео оружје ша пзшво，а пису жан－ дармі．Ја сматрам да је понижење да држава илаћа

једну најамничгу војску за Београ，д．Што нева го－ спода наводе，да има закон о томе да се не могу укивути，но да се смањ，и－имам да кажем ово， може овде оити питање да се укину иаи не．Калае се，веже нас закоп．Но питам ја，за што се пред－ дог не изнесе пред свупштнну，кад је одавно из одбора изишао готов？Кад то нщје учинено онда треба да се ирво о иредлогу реши．Онда неће скуп－ штина морати да одре申ује циゅру за жандарме－ IIIто су власти више држави жандарма дале，то су радиле насилно，за то треба скушштина од ших ла тражи одгонора．

Жинко Чолић：Мени је чудо，што неки посда－ ници хоһе да наметну бсоградским трговцима то－ дики грдви терет，а што вичу да чувају београд－ ским трговцима дуһаве．За то сам да остану свн．

Председни：Има још иријаввених говорнива， је ли свупитина донољно обавештена？Јесте．

Министар председпик：Не申у，господо，да вам говорим о томе，да ди треба жандармерија да остане у овом облику кавва је данас，то је аруго питане， то је ствар иредлога о броју ноји о́и требоа да бу－ де и да Аи he оити војвици иди трађани，то је вао птто рекох，друга ствар；но ја имам ово да важем， да за сад не може бити друвчије，него да остане нао щто се смањнла циФра у одбору，на воју сам ирнстао．Једаи је посланик добро казао，да ои－ птина београдска не стоји у том одношају прена власти，гао друте ощштине．Ви сте видели да при претресу општинеке самоуправе нивад није вавано да ошштина београдева има права вло и аруге оп－ пттне．Она пма нарочиту своју полицију，јер има

неки извапредни положај пто је она пентар свију власти, щто је управо гнездо свију установа. Вапи кад би опттнна београдска казала, ја хоһу да узмем у своје руке власт, влада би казала не дам, јер има права да tражи од њих одговора. Овде је кнез, ту еу заводи, ту су школе, ту је све и свја, ту треба влада да одговара, а да одговара треба да њој почињени одговарају, а то општина нећс. Кад би узеди у рачун, колико има у вемьи странаца, ви би вндели, да су махом қуди који на другим местима нису наныи занимана. Сви ови странци долаве всһнном да нас чупају, а не да пам номогну. Нстива полиција ради неке општинске послове, војс hемо тледати да од нодиције одузмемо и с тога гдедипта може се број жандарма смањнти. - Некн кажу да треба наду узети на одговор, за то што су жандарми иреко загова умножени. Мени није познато, да ли је запон нзашао какав о умножењу жандарма, али внам да је пок. кнез Миханло учипио јелву прнмедоу, да се мора ради обезбеђења земље, а то је 1862. године, после тога не знам шта је било. Може бити прошла влада преддожила ои вам то ради усвојена. Ви треб́а да знате, да жандарми не само врие дужа ност, која се нас свпју тиче, него врие неке дужноети, које се тичу носебнце опитине, иввесних грађана у нашој вемљн н. пр. трговаца, занатлија II т. А. Ми морамо на ђумруву да држимо великн број жандарма па агенцији н на лађи. Пто се тиче њнх самих, ми ћемо гдедати да долазе дуди образовани, и може бити да Һемо шостићи то, пто давас вије уређено. Број жандаревшх офпцира смяшвһемо премештајем у војску, и онда нас неһе таво

много стати. Што сам ја у олоору иредложно циФру 100.000 rp . то је за то што је жандармерија у извесном броју остала. Ово није у ночетву рачунске године решено, него је носде. Истина ја сам наредио да се много отнусти, и они су доста вих отдустиди, али онет мора бити нека цияра која не моһи да се употреби на њих. Најшосле у полико би се смањио број жандарма износило би на 240.000 гр. І. као довожна сума на вихно издржаване ове год. (Вичу: Врао добро.)

Председния: Дакле молим вас, браћо, чујте витане: ко је за то, да се ова сума прими у 240.000 гроша пореских тај нек седи; а во је против, нек устане. Огромна веһина седи. И таво заввучав је скушитине, да 240.000 гроша пореских остану на жандарме.

Састанак је закључен. Седница запазана на св. Јована пре подне у 8 сах.

Састанав је трајао до 1 и по сахат но подне.
предсеакия еуупитине, A. В. Јовановиы.
$3 a$ сехретара поеламих
Трнф. Мнлојевиь

> нотшисница :

Сима Секулић, П. Буричковић, М. А. ГАишић, Петар Катић, Војив Радудовић.

CACTAMAK LXX.
2. Јануара 187 t. гоание HPEGCRAMA

## Димитрије」овановић.

## Ния. Крупежевиь

Министри дошай сви, освм министра правде. Почетак у 9 часова ире подне.

$$
\text { Бр. } 1034
$$

Прозва се списак посланика и нађе се да нема доволан број за решавање.

$$
\text { Бр. } 1035 .
$$

После одмора председния јави, да је дошао један послание и сад их има 97. Давле довољан број. За тим јави иредседник, да је на место посланига Тове Милетиһа пзабрап Милоші Стаменковић, кмет катунски.

## Бр. 1036.

Севретар ПА. Стојановић чита указ кнежев о $^{\text {. }}$ изұенама и допунаяа полицијске уредбе од 18. Маја 1850. rod.

Сбуинтина се одазва са: зивно!
Предлог се упуһyje законодавном одбору.

$$
\text { Бр. } 1037 .
$$

Известилад финанс, одоора чшта: на 17 овружних начелника и управитева вароши Београда 223.200 гр. Hop.

Одбор је ову цифру усвојшо.
Чита се нзвештај Финансијсвог одбора.
पује се: Ту има неве повишице.
Председив: Тај је вишак отуда, пाто еу' буда помавнуги у власе.

Нввест. фин. одбора: Овде има једва цпшра од 10.800 гр. нор. која није систематична плата, но додатак, осим оних 12.600 rp . пор. на авансовање.
II. Jоваповић: Ових 12.600 гр. пор. вишак је за 1876. год. у след авансовања ояружних начелника и учравитеља вароши Београда. А сума - додатак од 10.800 . гр. пор. ствар је која се има за себе решити.

Председник мннистарства: Ови додаци ностоје од $30-40$ година и дају се начелницима, да могу издржавати коње. Овружни начелвици представљају у овружиим местима свога министра; они дочевују буде на велике народне цразнике и то све представдајући достојанство зем.ее. Начелници имају већи трошаи но председници окружних судова, п с тога им је нуждаи овај додатак. А и ова је потреба законом предвиђена и утврђена. (Види збор. 25). Мислим, да јоп не треба тај додатак укинутн.
II. Ђуричковић: Г. министар каже, нма закон о тим додацима. Бащ за то што има закон, ја сам ноднео иредлог, да се ти додаци укану, тим щре, што сло уи увидади те додатве и онияа нашши чиновницима, који су на страни, тде је скупье живети. Г. министар каже да они морају држати воне, а мени се чини, да баш оши немају 'қоње. Г. министар кале да они пмају 800 талира, а жени се чини да они сви иェajу по $1000,1200,1400$ талира. За то сам иротнван додацнма.

Ран. Тајсић: Према данашњим ванредвим ириднвама окружни начелници су дововно награђени. Оии узимају тај додатак на воње. НІта више они

а момке не држе, но их пандури служе на измену, Противан сам са свим томе додатву.

Адам Вогосављевиһ: Министар тражи 16.000 гр. пор. за новнницу плате практикантима. Отвуда Һемо то дати? ОД народа не смемо тражити; него ја нислим да овај додатав начелиицима укинемо, те да их научимо, да и они мало освудније живе.
М. Миловановић: Један начелник, који има 1400 тал. плате у стану је и коња сног да издржава. Ко мени даје додатак, кад идем на учене? Ма капав додатаг дати чиновннцима бесмислица је. Ја сам са свим иротиван.

Јевр. Марковиһ: Осид поленутих pasaora за укинуһе ових додатака и тај је, што смо решилй да се та пачедства укину. Кад су сви ови додаци установяени, нису начедницина биле оволиве плате. Противап сам додацнма.

Ил. Мојиһ доказује непотребност ових додатака и каже да их треба са свим увинути.

Ник. Крунежевић: y опште у свима државним друштвима данас, па и код нас, видимо, да што ко више ради, мање му се шлаћа, а што во мање ради, више му се плаћа. Наша је дужност, као народним носланицима и закоподавном телу, да ту неједнаност не правимо. Практнант један више ради него начелния, а практиванті су далеко мање плаћени. Ми желимо и треба да им помогнемо, али нако ? Прирезом на народ не смемо нити треба; него да укинемо од наате оних, којима је много дато.

Ран. Алимпић довазује, да су ови додаци озажошени й да нису везани аа Аичност начелника но

за звање, и апо се ови укину, опда Һе бити пемоrуh опстанак тим властима.

Акс. Ковачевић вели, да су начелиици много боле ваграһени од председника окружпих судова, да начелници ништа не рале, но само процу по који пут проз вароі. Он је против додатка.

Васа Маџаревић: Ови додаци узаконспи су и ја нисам да се укину. (Вичу: ми знамо да нису). У овим ванредния ириливама начелшици могу бити од велике користи. Најносле бар нек се додатак остави оиима, који имају само 800 тал. и 1000 талира.
М. \лишић: Ја видим да је сва скуиштина вобна да ове додатке укине, и о томе је излишан говор. Начелници кад су добнии ове додатке, пису имали вао еад по 1400 тал. И сам т. министар упутр. дела, бранеһи ову ствар, само је одговорио својој моралној дужности. А заиста држим, да је па иосланичкој клупи и он би био против ових додатака.

На питање председнива свупштина усвоји систематичну плату начелнщциа по бупету, а додатве не усвоји. ИІ тако се додаци укшдају.

Јован Димитријевић доказује, да по закону пикако скупштина не може додатве укивути. ИІ даље је јои нешто говорио, али диже се веливи жагор и нинта се није чуло.

Председшив министарства: Доиста треба најоре закон изменити. Aво се ово сматра нао дебата о иредлогу, овда је аруга ствар; a ако је о бyиету. онда вмада мнсди да то не може бити.
II. Ђуричковић: Овим је репев мој предлог, а уи бп се понияили, вад ои решене скупптинсно опозвали.

Председиия министарства: То нева се вонстатује, да је ово решене о иредлогу.

$$
\text { Бр. } 1038 .
$$

Нзвест. фин. одбора чнта: На 17 помоћннка начеастава опружних и 8 чланова управе вароши Београда 207.720 rp. nop.

Овде има додатка 6120 гр. нор.
Прочита се пзвештај чин. одбора по воме одбор усваја овај издатак е тим, да се места помоћнипа у будyhe пе вопушавају.
II. Јовановић: Овај је вишак абог авансовања у прошлој год. и то је на основу аакона.

Мип. иредседивк: II вада је казала да се упражњена места не попуњавају. Где нема начелника, ту се не зоже укннути помоһник; а где пема помоћнюка, ту се не може укинути пачелиик.
М. Мидовановић: Баіп у оној празедби ставьено је, да се ши један начелник не авансује.

Мпн. иредседнив: То је шадино право.
Панта Јовановнћ: И одоор је то имао на уму што Mилија вели. И одо́ор је нашао да су помоһ-ници сувишии и да ее потпуно укпдају; но о толе је одбор учинво једпу примедбу у оипте, која ће доһи доцвије на рел.

Аа. Ниволајевнһ: И под помоһниға стоји 6120 гр. нор. лодатка, сигурно ва коње. Но ночем они коне де ырзе, то им треба одузеті.

На питане иредседника свупштина усвоји систематпяпу плату. Долатав у 6120 гр. пор. пе усвоји. Ep. 1039.
Председния: Сад Һу да питан, које аа ири-

Мин. предселник: Примедоа пије старија од закона. И ова садања принедба пе вреди ама баш ништа.
Р. Драгојевић: Кад је влада иристала на иримедбу вод места једног владике, онда има места и опој примедби.

Мин. председник: Али не треба примедба на свавом месту. Ви знате да смо репили: вад се упразни место начедника, па остане помоһник, да се први не попуњује и обратно. Кад је свупштина но невој ствари донела једном закьучак, онда вије вужно и по други иут.
II. Ђурнчковић: Кад се у једном округу у празни место и начелника и помоһника, нека се узме из оног округа, где има и начедник и помоћник једав од вाХ и попуни.

Акс. Һовачевић: По што постоји закдучак скупщтиневи, да влада не може поставыати новог начедника и новог номоһнива, кад се уаразне, и влада је на то ирнстала, онда треба ову ствар огдасити за свршену.
Р. Драгојевиһ је шная за то, да се примедба стави.

Свушштина не усваја иримедбу.

$$
\text { Бp. } 1040 .
$$

Извест, тин. одбора чита: На шесет и пет среских начелина 421.672 гр. нор.

Одо́ор је оиу циФру усвојіго.
Oвде нма и један додатак ол 23.400 тр. нор.
Мин. иредседиик: Одбор је усвојио, само иицо од одборнива не брани то, пто је усвојво. Изгледа да се стнди да орави своје мишдене, јер зна да ће

пропасти. Раздози, воји су руговодиди скупштину, да укине додатак начелницима окружннм, овде не стоје. Аво нкоме, то канетанима је нуждан онај додатак на коюе, јер he и носао окруж. начелника на њих прећи.

Нию Радовановић доказује да капетани не могу са својом платоч да издржавају себе, своју зжеву и децу и коње, за то им треба оставити овај додатак тим ире, што се то буцетским путем не може ни укивути.

Нет. Стенановић: ІІ ја сам за додатав канетанима, јер они у данашним приливама свапога часа sорају иһн ва границу и враћати се, а на то све треба тропити.
II. Ђуричковнһ: Протинан сам тнм додацима данетанима, јер них вдада има ирава увапредити класом. Новим законоя о оиштинама смањен ин је носао, а да и не говорим о томе кано канетани имају о држанном трошку слуге по пуһи. Најпосле ерески писари имају вине посла, па немају додатве.
И. Стојановиһ: II ја сам да се свави додатак и среским и окружипн вачелницима укиие. Но ја бих рад бно да овим путем, који смо узели, не идемо даде. Jа бих рад бпо да овде станемо и да се опај иредлог г. Ђуричковића најпре реши и уванони. Azо се пак отај иредаог не усвоји, онда нема места брисану, јер је народна скупштина нао аавоводавно тело, 1872. г. донела вакон п уснојна додатан, а уетавом ча. ая павано је којим се пугем вавони вемабски менају. Ако ми пођемо овим путем да затоне мењамо, овда је овај пут опасан п отиһи ћемо

у бесконачност. С тим һемо сами себе изиграти. Сал нека народва скушштина решава каво хоће.

Ранко Тајсић: Као год што среска етарешина мора да нма воња, тако и његов писар. Iисару је мала плата и ов, чини ми се, нема никаквог додатка. Сал или би требало датй й онима, нлй ве дати ни онима. Ја сам против додатка.
М. Миловановиһ: Против додатака шостоји раздог и код среских начелнива, као п вод окружних. Пстина овружни начелници имају веһу плату, али срески имају џабе ввартир, огрев и нослугу, и могу јевтиндје зぇивети. Противан сам додатву.
B. Васиһ: Мени се чшни, да смо ире некодико дана укинули трошак среския начелницима, па неһе бити могуһе да они излазе у народ и врше послове, него ће шиљати иисара и правтнанте. С тога сам мииьења да им се не укида додатак. Oво сам товорио у одбрану одо́орсвог мишьења, шо што ми се вао члану тога одб́ора ирео́адује, да нисам хтео одборсво мњење да брания.
М. Тератовй доказује, да капетани не могу јептиније да живе од окружних начелника; парод их често вове но нослу. Није истина ла их служе пандури. - Он је, да се даде вапетанима додатак на кове.

Аксен. Коначевић: Почем влада није ноднела иредаог о укинуһу тошвона полщ. шаасти, на може остати и до Аруге свунштине; што су капетани добро награђені: што је носао среских начеанина воним законом о онштинама умањен; што срески писари вще послова врще, иротиания сам додапима. IIIто невї веле да ударам па завон, то није. Но

чА. 63. скушштина има црава предложене суме у будету умањити ияи са свим ндоетавити.

Ник. Крупежевић: Доиста стоји онај разлог, што је г. Туричвовиһ казао да је изменом завона о општинама велики посао одузет од среске власти. Cтоји оно, што је пазао и Mиаија да они јевтиније живе, него окружни начелници. Срески начелник не зора да има два кона, во једног. Не мора да се вови, по нек јани. Најюосле, господо, канетани највнше су имали носла ндући по селима и трудеһи се да окмете своје дубимце, но хиала богу, кал им је то из руву пстргнуто. Ја саи за то, да им се тај додатак одузме.

化. Чолић: Ако им је посао умањен, остао је онај исти трбух хоји воһе да једе и пије. Ја сам да се папетаиима не одуаима додатак.

Рад. Недић: Није истина да капетани имају веће потребе. Ја знам да иисари више врше посао но вапетани. Ја знам поједини ванетани кад пзићу у срез, они неһе јаре да одеру, него ва само мало оемуде, на га онако с кожом на дози нспеку. Ето ванна носла они имају !

Васа Маџаревиһ обарајуһи навод Ковачевића вели, да се чл. 63. устава не може на овај случај ирименути; но томе екупштива ои могла вавати: не дамо више чдану касацијоног суда, по 100 тал. и. тияе би уништнли васацијони суд. Онај је додатак регудисан законом. Кажу веки да среске влаетII пене од сад няатп поела. Баш то нае мора рутоводвти да им додатак оставимо; јер су до сад излавећи у срея хранвдін себе и воне, а сад фе ређе нзлаsити па sорају више трошитв. Ја сам за додатан.
Р. Кукиһ: Овружни натеннцци немају кове, а сресви пмају. Не стоји ово да срески начелници мање раде, но шисари. Кад смо им укинули тронак, од чега he овй да живе? .... Ја сам аа додатак.
А. Говачевиһ одговарајући Мащаревићу вели, скушштина вије извршна но завоподавна власт. По томе она може данас своје репене менати, и према толе решењу и влада he се сагласиті: јер је свупштина и вада једно нераздвојено цело.

Минис. иредседник: Bрао је тешко изаһи на врај са овнл говорницима који се сауже софизмима. Кад је реч о начелницима окружвия каже се ведика им је илата, а кад је о среским, важе се јевтииије живе итд. Ту се види да се хоһе да укине по што по то. Да аи се износи вево социјаАистичко питање? Где је већшна рада ту п шаграда да буде већя. Шо тој лотици, тоснодо, правтнвант треба да има внше од иисара, писар од канетана и т. А. иа по томе и према количини рада, пандур треба да нма пајиише, јер оп највише трчи. Не гдеда се ирема томе, него према подожају, ирема одговорности и у онште према достојанству једнога старешипе.

Полоадј срсскпх старепина, ако се вреустроји овај наш данашњи свстеи упрани, шостаһе много важнији. Оні ће, ғосподо, ако ступи у анвот организација оврудних начелстава битн душа уиране. OA Bux be sabacura cre il cha, wro ce y mapoay буде раднио. За то их треб́л награднтн. Ако одузмете овај додатав сресвим старешинама, ошда he посаови вародии миого торе иһи, по штто је мождя "rotosoan "AP, cistu

до данас бидо. Ако хоћете да вам ко добро ради. треб́а га добро и платити.

На питање председника скушштина усвоји систематичву пиату.

## Бp. 1041

Председник: Сад што се тиче овога додатка, - поји је за то, да се одобри овај додатак у 23.400 rр. нор. као што је одоор усвојио и вао што је по закону, тај нека седи; а ко је иротив, тај нека устане. Не зна се већина

Но што је сумщиво тдасање, то не се понменде таасати. Дакле, који је за то, да се одобри овај издатак, казаһе „за;" а поји је да се лодатак не одобрш, казаһе „против.*

## Настаје гласане.

Нредседнне: Гаасало је , за* 48 послаиина, "иротив" 40 , а 6 уздржало се од гласања. Али по нто нема довожан број посланива, огдашујем да је ааквучен састанак, а сутра Һе бити састанак у 8 сах. пре подпе.

Састанак овај трајао је до $11^{3}$, сахата пре нодве.
 А. В. Јовановид.

## Cengarap

Ник. Крупежевић

Радуловнһ, ІІ Скулић, М. А. Ганшнһ, Војив Радуловнһ, II. Буричконић, Петар Катић.

## CACTAMAK LXXI.

8. Jануара 1s76. тоаине у Beorpasy

## upmaceatias

## Димитрије Јовановић.

за сенгетара носаитик

## Раденко Драгојөвиһ.

Присутни сви щинистри.
Састанак је отвореи у $91 / 2$ часова пзјутра.

$$
\text { Бp. } 1042 .
$$

Председник одреһује Раленка Драгојевића да води данас иротокод екупштински.

Сегретар Ст. А. Поновй чита протокод 60. састанка воји ои усвојен бея иримедое.

$$
\text { Бp. } 1043 .
$$

Шредседнив напомиње да се јуче стало тод оне суме воја је ставьена у бунет на додатак среским начелшшцма. Било је два пут паасане, али по што није бно нотнуш орој посланиқа, то се није могло завдучити то питане, него сад треба да се реши. Гласаћемо, вели, понленце. Онај ноји је за то да се одобри среским начелнищима додатак од 30 талира, воји је и аавоном ујамчен, паваће „ $^{4}$, а који је цротиван томе додатку казаће „против."

Настаје власане.
 55, "чротив" 39,7 су се уядржали од гдасаша. Данае додатаг се yсваја.

## Ep. 1005.

Пзв. М. Радовановй чшта: Секретари. На 19 секретара начелстав окружных и управе вароши

Београда 86.400 гр. иор. Овде је вище додато 3600 гр. пор. нто су се пеки севретари авансовали, и одбор фннанспјски није пмао шта да иримети. Усваја се.

Бp. 1045.
Нвв, М. Радовановня чита: Срески писари. На 130 среских писара 509.400 . И овде вбог унапређења додаго је внше 17.400 . - Усваја се.

## Бp. 1046.

Нан. Радовановић чнта: На шлату правтиканата у оитте 437.200 гр. пор. I. министар је бно предложно цитру у 16,000 гр. пор. на побольане сгања правтннаната, но едбор није усвојио, али ја мислим пад смо код других министаретава одобравали повећање ових пздатака, онда је умесно да и овде одобрино бар 9000 гр. нор. што сао уштедшли ол иредседиика ін нотіредседиика држ, сапета.

Председиик министар. вели, да је у одо́ору тражио да остане оиа цияра онолива волиқа је предложена. Ова треба да се ирими тим ире, што се веһ па друпиы нозицијама уштедидо; іп на свавн иачин мисли да треба пошраити стане овим дуднма.

Сегрет. Ст. А. Ноновић чнта мњене одборсве машнне: „Бобим избором лица, болом нодедом рада и увеһанем часова радвіх, мавина одоорска мвења је, да се сума одреһева на правтпванте полдцвјсве етруве мозе сьести на половину, што предложену суму споди ни 218.000 гр. пор."

Jепреу Mapнинй товори како је зањина одборсға прпином саганвања предожене суме пмала


вадсти у слел ирошнрена деловруга општинекон но новом закопу, и што је решено да се начелшиштьа укиву, иа ои се постенено практиканти могли отпустити и тнме би се њихов број емањно.

Раденво драгојевић вели, да и он није противан да се број практиканата смањи ако је могуһе, и да се маше способни отпусте, али мпсли, да је врајње време да се способни приктиканти боље награде, јер су то кандидати за чнновпияе будуһе. Ако им се стање не побоқша, онда вели не можемо оченивати снособније правтшканте нити ћемо боље чиновнике имати. Мишьења је да се иредложена сума усвоји, но што смо и код других министарстана одобриди подобне пздатве на повишиду паате правтиканата.

Ђ. Ђоровнһ напомиње : Како смо, вели, мало пре дали по 30 талира додатва капетанима који вубу но 500 талира, а овде не дамо сиротиви која нема шта да једе. Он је за преддожепу повипицу, али опет да се смањи број прантинаната, па одобри да се награде.

Рад. Недиһ у истом смпслу говори вако бп требало побољшати стане правтиканата. Предложену цишру усваја.

Адал Вогосаввевй у подужем говору щримеЂује како наше школе дају пам и сурише господе цравтикапата. Знајуһн, велп, да је перо лавше ол мотнве, हако војп нанде нз шводе ои трчи у државну саужбу. Не треба их још веһим иаатама мамити у чнновништво. Плата правтивантсеа од 100 талира мала је на спрам чиновничвих шата од 000 и вище талира, али на сцрам неизвесне награде

нашен сељака она је доста веаика. Сељак који ои годишне зарадио 100 тал. сматрао ои да је у благостану. Кад нисмо, вели, могли да укншемо ванеташим додатак и да сманимо другим чнновнидиэа нлате, онда не треба одобравати ни овај додатак.

Милосав Марковиһ, говори како су се пракликанти намдожнли, на мисли да ои требало неспособне отпустнти а школоване эадржаті и добро наградити.

Мил. Мидовановић наже, да he се сад посао уманивати вод полццајних и судских власти, па треба и правтиканте у пола смањнти. Не налази ралат ва щто се шште вишаю за практиканте.

Жика Миленковй држн, да смо пре неколико дана доста говорили о практикантима, и сложили смо се да нм помогнемо. Једаи праитикант, вели, има $3-4$ детета, служи $12-13$ год. на нема од куда да живи. Ои је, да им се плата повиси.

Пет. Стевановнһ говори у истом смислу. Налази да б́рој иравтиванта ваља сманити. Који остану у службои треб́а их боле шлатити, јер су по све сааоо награһени.
Н. Крупежевиһ није иротиван да се бо.ве натраде учитељи, иисари, практикапти и у оштте нижи држанни служите.би, али по што је решено да се укину ояружне юолидије, а проширењем дедокруга општинског у поаа се смањује рад полиц. нлаети, онда не зна за тто одобравати предлоллени вишак. Он је за то, да се досадања сума одобри. Број праєтнканата ваља смањнти, ша они који остану могу се боぁе наградити.

Пет. Ђуричковй говори, како је стане практнкантско тешко и жадосно. Бедан је, вели, опде живот, где је практикант оптереһен женом и децом нод досадање мале плате. Но да се пе би од сад мамили младићи у ову саужб́у, он палази да не треб́а давати већу паату оннма који нису школе свршнди, не би ли се на тај начин одавали занатима и другом заниману, где могу боже папредовати; а онима који су шшоле свршнай требало ои помофн.

Председнии минстаретва: Ономад кад је било речі о ирактивантима придиком иретреса бупета министарства спољвих посдова, тени се чини да је скупштина једнопасно решиа да треба новисити нлату ирактикантниа, За то мислим да би требало и овде. Ви сваки дан говорите ваво пемате способне чиновпике, а међу тим и ову малу плату одбдјате ьудвда како од сад да не долазе у ту служоу. Ја сам јуче говорио шта то значи наградити добро чиновннка. Ночетак је са ирактикантством. Aяо хоҺете да дођу опи која су ировели по $14-15$ год. у шволй ва воје су родитежи потронили $300-400$ дук. то их онда доиста треба и наградити. Што важу неки да ће се начелства ужинути и да ои се могао још сад број иравтиканата смањити, то је друга ствар. Овде пе треба о томе сад товорити, то је још у питању. То шје још иявршено, то he тев доһн доцније на ред. Овде се ве товори о судски ирактиаантия неко само о практикантима нолй. струке. Aво хоһете да миннстар може довести у ту струку луле правннке, овда треба дя дате да их може наградити, и ја на сваци начин зислим да предожена сума није недика.

Председиив ставьа на гласаше и свуишииа усваја реловну плату иравтивашата.

Председнив: Сад ћемо да решимо о додатку. たоји је за то да се одобри вшшав на иравтиванте, нека седи, а које протнван нека устане. Bећина седи, и тако је витак усвојен.

$$
\text { Бр. } 1047 .
$$

Нзв. Радовановиһ чита : Ноште. На пдату контролора, казначеја, економа, и у ощште поштара 243.600 гр. пор. контролор I ваасе има 7200 , II 6000 , III 4800 гр. пор. казначеј I класе има 6000 II 4800 тр. пор. У волнко буде мањи орој више класе ноштара, у толино може бити веһи мање класе.

पује се: IIта је то контролор?
Министар председник одговара да је један контролор овде у Београду за то, што се овде стичу поште са свију страша, и он пази на то, да се све тачно ради, да се добро воде протоколи и т. д.

Ђ. Ђоровић: ћад плаћамо тога контролора да пази на тачан рад, онда где су мојих пет писама щто сам преко овдашне поште песлао куһи, па од њих ни трага нема? Чини ми се, да су у Крагујевцу погинула. Требало ои да обрати пажву министар на ово.

Председиик пита и скупштина усваја преддоseнy суму.

## Ep. 1048.

Пзв. Радовановић чита: Додалав плате онима ноји носе аманете, тде не долазе постидони; на ших щест но $600=3600$ гр. пор. Ово је и ире бнло. Одбор вије имао шта да иржлети. Усваја се.

Бр. 1049.
Нввест. Радовановиһ чнта: На квартар по огрев оних ноштара који вемају у ноштанским зградама бесплатан квартир и огрев на њих 20 по $960=19.200$ rp. пор. - Усваја се.

Бр. 1050.
Пзв. Радовановнћ чнта: Постивони. На три поствлона ирве власе по $5400=16.200$, на два постиљ. аруге ваасе по $4200=8400 \mathrm{rp}$. пор. тринајест постиьона треће класе по $3600=46.800 \mathrm{rp}$. нор. Овде је додата једна сума од 2400 гр. пор. иа побожшање стања њпховог, јер је то тешна слуаба.

Мил. Миловановиһ иротиван је додатку. Ако пкоје тодине ва.ба да штедимо на додатве, и повишице, то је ова година. Напоуине каво се човеву и последња овна да порез продаје.

Изв. Радовановић објашњава да је сдуло́а овнх дуди скопчана с тегобама, п често пута пааһају животом. Ето ту своро погинуо је вели један постибон, а пату је пнао само 4200 гр. нор. Треба сви једногдаспо да одобримо.

Јевр. Маржовй велі: Требало би постиаонима то датл, да смо од чиновнива и правтиканата што откинули ; али оваво вад сзо све одобриди, онда не можемо више одобравати, јер је доста давато.

На. Мојаћ противан је свавом додатву за ову тодиву. У таввом се положају данас налавимо, треба, ведн, свн да штедимо.

Дим. Катнћ налазп а је слудба постадона екопчана са гуоитвом жнота. Такву саужббу ва.ва наградити. Он мпсли да ве бн требало да им од-

бијамо ову малу повишицу, ако им не можемо внше дати.

Ранго Тајсић мисли да је и сељачви ша и тртовачки живот у опасності, н не би треб́ало аа ову годину чинптп издатке ва новишицу. Кад би се сутра удразнило место постиьона, нашло би се њих снонна воји би невалі то место. Дакле није узров мала плата, шити је но sбог тога службу оставно,

Председник пита и скушштнна усваја систематичку шаату

Сад имамо додатав од 2400 гр. пор. Који је за го, да се тај додатав одобри нека седи, а воји је противан нева устане. Bећина седи. Дакде додатак се усиаја.

## Бp. 1051.

Навест. Радовановић чита: На плату поштоноша и писмоноша свщју ношта, и на награду поштонона што разносе писма, где нема писмоноша 374.000 гр. пор. Усваја се.

Ep. 1052.
Нзвесл. М. Радовановић чита: Телеграчи. На нату свцју руповате.ьа и телеграфиста како указних тапо й неуказних 440.040 гр. пор. Sеваја се,

$$
\text { Бр. } 1053 .
$$

Изв. М. Радовановнһ чнта : Карантини и састанди. Директорн: један диревтор и лекар од 6900 гр. Aва Апректора II левара по $5400-10.800$ гр. пор. два дпревтора и лежара по $4800-9600 \mathrm{rp}$. нор. Ава дпрек
У $_{\text {eвaja }}$ ce.

## Бp. 1054.

Навест. Радоваповић чита: Осмотрнтеби. На три осмотрите.а й шисара но $3600-10.800$ гр. пор. Yсваја се.

## Бp. 1055.

Пзвест. М. Раловаповић чщта: Надщратеви. На седам надзиратеяа п $2760-19.320$ гр. пор. Усваја се.

$$
\text { Ep. } 1056 .
$$

Нввест. Радовановић чита ; Датови. На пет латова коњаничких по $1848-9240 \mathrm{rp}$. пор. - Усваја се.

$$
\text { Бр. } 1057 .
$$

Пзвест. М. Радовановиһ чита: 30 латова нешачких но $1488-44.640$ гр. нор. - Усваја се.

$$
\text { Бр. } 1058 .
$$

Пзв. М. Радовановић чита: Гвардијани. На двадасет и једшог гвардијана по 1296-27.216 гр. пор. - Усваја се.

$$
\text { Ep. } 1059 .
$$

Изв. М. Радовановић чщта: Правтиканти и амб́ариије. На два практнканта и амбарџцје по 2160 - 4320 гр. нор. - Устаја се.

Бр. 1060.
Пзвест. М. Радовановић чита: Завод дома за сумануте. На дирентора и декара од 8400 , једног економа од 4200 , једног номоһнива лекара 3600 и једног свештениеа 720 гр. нор.

Председвия миннстарства: Влада је иредлозшаа да се подели сауаба овога лежара на класе. Oиа је то иреддознда за то, што је донста врло тешва дужност левара који врши служо́у управнтеља дудвице. Помислите само тава је аужност чо-

века, којщ сваки даи има носда са дудиы и згранутим вудма. Кад се награђују други вваннчници, онда треба у толино пре паградити човена који негује и лечи болеснике пз целе земже. За онај подожај треба, коливо науве толнко п шекуства, стрнељнвости дуготрајних испитивања болести згранутих вуди. Ја мислпм да о́ бндо право регудисати ово вване па класе тако, да тај лекар остане дуже време у тој служби, јер може бити награђен. Човека тога ако хоһете да вежете за то место, онда треба да има изгледа да се може унаиредити. држим дакле да би умесно бшдо да му се зване на каасе полели, нарочито с тога, што овај човек служи 24 годиве.

Нет. Ђурщчковић верује, да је тешко управбати паметним а памо ли дудпм дудма. Он је за то да се то ввање регулише на гласе, те да може човек авансовати, јер зна ла се ретко налазе буди за то место.

Алек. Николајевиһ признаје умесност разлога г. миннстра, но вели нма више тиновника који служе 42 године па немају новншице.

Министар председния одговара Нпколајевићу да ово није витак, него само регулисане звања на класе. Подожај је овога човека такав, да Һе отиһи ако нема изгеда на бољи нанредак, иа је тешто носде наһи човека за то место. .буди војй би се тога носла примнли треба да пнају оспм науке п псвуства, нарочито вада да су ттудирали сумануте п њихоне болести. Давле ја опет наномињем, да треба оставнги пагаед човеку да може биив унапрејен.
A. Нићолајевй шате, да нщје ово пут војим

се власе регулишу, него то наяа тражиты путем заковя. Овде је будетсво нитане.

Председин министарства мисли, да је внше пута овакав иреддог одобряван.

Нл. Стојановнћ налази, да је трудва служб́а овот човека вао што рече Ђуричвовиһ, али но што би онасно бнло заводити ту правтиву, да се ириливом потирања буиета регулшу власе чиновничвих звана, то надази, да господин миннстар трео́а пугем особеног предлога да тражи оно што сад опде иште.

Јеврем Марковић мисли, да треба престати једном са тна кдасама и наградама, него да решавамо шта Һе земьи хиснити. Треба измерити поје нам је сад по најирече, иа оно радити. Било је мпого познција rдде је скупштина требала да одобри повншице, а перде да умањи па се то онако прешл. Верујем, да пема црне и теже дужности од управитеља дуднице, и да се нсгов рад не може никад добро нашлатштн.
А. Ковачевиһ напомиње, да је и ланске годние поднесен бно предлог свупштини о изменама и допунама закона о дому ва сумануте, на како тия преддогом није онло све обухваћсно што је требало, то је свупштна одоида иредлог. ІІто се тиче питава да аи се могу класе регулисати прилпом претреса бунета, он налазв да не ногу, и да ои на-末ало поступити опако вако је Илија Стојанонић


Baca Маџарешй налазп, да треба најпре да doђе заков; јер ако ми не одобримо надатак, овда на што нам је после sazoн аа оду тодину. Налази,

да је щрајве време да се и овај човек унапреди гоји је толико година у једном нстом звању служно.

Председ. мшнист : Ово што важе г. Мащаревић могдо би се усвојитн. Нека остане ова позиција, а ја Ђу гледати да поднесем предлог о подељењу sвања ва власе.

Председин пита и скупштина уеваја предлотену спстематину плату. $O$ нодели звања на нласе остаје, док се ноднесе нарочнт чредлот.

Пзв. М. Радонанонић чита: Огружни лекари На 18 Фнзнкуеа 112.800 гр. і.

Овде пма примедба одборсве већине гоја гдаси: „На плату окр. 中изнsуса, који еу у 1874 години унашреһевй у веһе власе, одобрава се повница у 7.800 гр. нор. а остатав нак до 15.000 гр. пор. 7.200 гр. пор. предложсних збо налернога пободшава окр. тнзнкуса не одобрава се, на шта је и ғ. министар прнстао. И по томе поде.ьење на класе да остане вао што је у бурету за 1874. г."

Нав. Вуковић жели, да министар важе је ли овде одреңена плага и за она места окр. Фнзикуса поја су празна.

Мин. иредс. одговара да јесте.
Bувовић: Па за што Kрагујеваи 11 година вела свота лекара?

Минс. предс. мисди, да се ово десшдо за то, што тамо има понише других левара. Џишра одреЂена на ленаре шразних места, опет се враћа као уштеда у драввну касу.
II. Byкosith: Bapom Iparyjebaц има свога лекара, али нема округ крагујевачвн, и ако сви подједнако терете сносимо.

Жика Миленковић говори, нако и у његовоме овругу нема лекара већ 15 година. Не вна за шго се пе шаље левар, вад, вели, овде у Београду нма их на б́pоју $20-30$, а министар му лане одговорно да нема левара. Код њих, вели, умире свет за то што нема ннвакве помофй лекарске.

Мил. Миловановиһ: П јагодинсви округ нема левара веһ 4 годнте. Народ онамошњн даје годишше 5000 тал. ириреза на тонд болничкн, а болиице пема. Новац тај употреб́яен је на подизане београдских зграда. Веоград има 20 довтора, а ми немамо нй једнога.

Предс. мин. одговара, да је један декар аа јагодинскї овруг ноставвен.

Мил. Миловановиһ: Постав.яен је али тек од esopo.

Іредс. ман. вели, да он није крив што пије пре лекар поставбен.

Мп.я. Миловановић: Новад, воји се узима од народа за Фонд болннчкп, није употребыен за намевену цеш; за то налази да би најбоже било, да се сваком овругу њетов новац врати, на пеша пабавва себи лекара.

Дим. Балантсвн: Господа предговорнини ваводе како у Београду има 20 лекара. Може бити да их има ин 30 , али нису то званичши него принатни левари. За што неће тај лекар да шде тамо у овружје? За што веће да се прими звашичне дужності? Ва то што он нао ириватай лекар бо.ве пвдази овде на қрај, него кад ои се примио за оиружлног шли среског левара. Вадада ћемо ди вукати да немамо лекара, јер га тиме добити нећюмо. лекар
xоhe да се добро награди, ша he онда шћи п у Jaгодину и у Алексинац. То је лек, другог лека нема. -

Никода Радовановић: Петина је да има вшше овруга без лекара, али вао што важе гос. Балаит свй треб̆а их добро наградити, па ћемо их добнти. у задуд је више говоритн, вего да одобримо иредложену цишру за ову годину, а владу да аамолимо да се постара, те да сви окрузи доощју лекара.

Стевай A. Поповиh: Oиде је говор о сумй воју тажпा влада за побовшане стана окрутних лекара. Одбор то не усваја, а усваја суму воја је у 1874. години веһ употребжена на то нобожшање і која износп 7.000 и неколико стотнна гроша пореских. Раздози иредгопориика о данашњем стању опружних дешара са свим су умесни, и ја немам шта више да додајем. Само желсо бих да обратим нажњу свушштине на једну ствар о војој моае бити разних мишљења. Ваада 1874. год. као што видите поб́овша.ла је стање декара са 7.800 гр. и. и може бити да је тоя сумом ирекорачпла буиет. Како he она ва то проһн не знамо; но као што се внди овде се одобрава све што је урађено ва рачуи иоправке стања окружних ленара, а данашњој ваяи која вавоним путем пाтте сузу за побобіане sекара који у 1874. години шнсу ушаиређени неһемо да одооримо. Мени се те побуде чнне врдо тудновате.
※. Миленвоваһ: Ажо држана неһе да се стара да сви опрузя лобнуу леzаре, ошда нева нам се враті новад нठ управе фондовя што смо аа болшнчк тонд удожшаи, на һемо сами тражити лекаре. -
II. Туричковнћ говори како народ нена лекара д болница, додајућн да оии за то добре лекаре немају што нарама болничким не рукују сами, веһ други, који не може отворено да шојми оскудицу у лекарима, због гоје народ веома много пати. С тога је мишьења, да се народу врати болнички новад те да он сам ним рукује и лекаре себи набавва.

Миасав Марковић говори у том истом иравпу и напомиње незгоде које додазе отуда пто народ нема довољан број лекара; а ово доказује иримернма који се дешавају у вароши Крушевцу, на за то је и он мишьења, да свако окружје узме свој нонац натраг, на да се брине и о болници ио лекарима својим.

Мия. Спасиһ: Овде се говори о иредмету који није на дневном реду. Реч је о окружним Физикусима иа о њима треба само и говорити. А господа послапици ако мисле да не се предмети које су они узелї у претрес боље уредити, то нева о томе учине нуждан иредлог.

Акс. Ковачевић каже: ІІ ако смо се удалили од гдавног иредлета, ша се прешло на питање, како треба руговати бодничким новцима, треба овде искдучно да се задржимо на том шитању : треба лй предлжжену циゅру ша леваре одобрити или не. Мишљена је да се иредложена сума одобри, те да вдада може попунити сва овружна места са лекарима. -

Шредс. иита и скупштина ияјавдује, да је у овом питану довобно обавештева.

Предс. министаретва: Товор господе посланика \#मotozonil inat, ckyl.

одвосно болпичких новаца саужиһе ваадй као об́авештене, али никако не може ммати свезе са иитањем буџета које је на реду, Мишьење да требамо свуда имати ленара, иде у корист буиета, па за то треба да се одобри предложена цифра на ожр. лекаре. Наводи незгоде воје вааду сналазе што нема довољан број лекара, али онет држи да he се до године та потреба кодико толико измирити нитомцима воји Һе се из Веча са науке вратати.

Нредс. ставжа иитане : Одобрава ли скушштина систематичпу плату лекара, коју имају по закону, а тако исто и повишицу учннену на унапређење иявесних ленара у 1874 . години?

Свушштина одговара да усваја.
Бp. 1061.
Нредседник: Сад долази друго иитане. Суму од 7.200 гр. нор. воја се иредлаже па поболнање нлате окр. лекара, одбор финансијски пе усваја. Па по што влада иристаје на ово одб́орско заквучене, то мисаим, да не треба ни ставьнти на гласање то нитање? (Чује се: пе треба.)

Нзв. М. Радовановић чита: Минрадне воде. На уцравитеља 3600 гр. пор. на 4 надзиратежа по 1200 , свега 4800 гр. пор на једног машинисту и сдужитеље 8000 гр. нор.

Овде је увећай пздатак са 8780 гр. нор. и веҺина одборска усвојила је то из разлога војп су означени у предлогу г. зинисгра. Шрочнта разлоге.

Секретар Ст. А. Поповић чнта мнене одбореке мањине, ноја тражи, да се све минералте воде даду под закуи чриватним будма са одређешим условима што ће смањнти издатве са 16.400 гр. пор.

Јеврем Марновй мишлења је, да се минералие воде што пре издаду под закуп приватнпи будма наи оннтнама: јер држи, да не приватви бо.ке управвати минералним водама, него ди што артава упраньа.

Пет. Стеваповић пита: Да ли је ставьева сума за писелу воду у Придивама? Влада је, вели, ирошле тодине обећала дати вужну помоћ тој бани да се нто бове уреди, јер је иста по спојетпима своје воде божа и од врначве и буковачке воде.

Јов. Рајичић: Држаиа Һе боље учивити да минералне воде изда под вакуп ириватпима, јер опда he пнати до 3000 дук, ирихода.
А. Копачевиһ чуди се, како је мањнна одборска могда не одобрити овај пздатав, погдавито с тога што се не могу лако наһи ти ириватни дуди којима ои се бање поверияе, и онда ой ово што смо подиглін ире пронало, него што ои се унапрефнвало. За то је мишљења да скуиштина треба да одобри не само иредложени издатав, него да се п озбиьно нобрине о унаирећењу нашнх бања, и тим спречп тодики грдни пзнос повца које паши бодсепици утроше но страним илиџама.

Пав. Вуковић говори, вако је врло корисно мииьене одборске манине да друштва рувују минералним водама под извссвим условима. Наше су, вели, воде дивералне без разливе добре, иа вад се иреустроје, гао што треба, онда ниво веће пмати потребе іи нуаде да иде у страпс бане.

Дим. Катиһ: Чудвовате су то мисаи под невих कуда, да све опо што ивје вао што триа устаповдено, - треба с места уннштити. Свн иросве-

ћөни народи раде да поправе ово што смета развитву једве установе, која је у начелу шризната да је од користи, дов напротив код нас у мвогим питањима појавдују се друктија гледишта. Установа минералних вода пскдучиво је уетанова за народне потребе, на за то и треба, да се постарамо да је што боже уредимо и да поправимо, а не да је униттавамо.

Мил. Марковић : Вувовачка је једина бања која је уређена као што треба, а остале немају ништа; снабдевене су чатрьама у којима болесници страхују да више не страдају но што имају наде да Һе се имечити. Држава не треба да гледа само своју ворист, него да преустројава бане тако како һе народ у вима стварне номоһи наһн. Нисам за то да се те воде дају нод завуп приватнима, јер би на тај начин дали приливе и могућности залушщша да глобе болесниве.

Бл. Божић слаже се са манином одборском да се минералне воде даду под закуи ириватнима.
Н. Крупежевй: Неһу да говорим о користима мишералних вода, јер је то ствар јасва; пего һy само да приметим то, да се влада до данас пскьучиво бринуаа о водй буковачвој, на коју се потрошило преко 60.000 дук. док на све друге минералве воде није потрошено 60.000 дван. Што наши дуди иду у стране нлиџе, вао што Ковачевић важе, то мисанм да је јединй узров што су паше бане ванемарене. - За пример паподи шако ошштина налапачка иште да одвупи и дя оправи виселу воду нод Паланке, па држава не да, него и данас стоји пеоправвена.

Ид. Стојановиһ слаже се у неколиво са одборском мањином и вели: Бане су нам до данас врдо мало гористи доносиле. Доста је да наведемо само брестовачку бању и нене неуредвости, на ла се види коливо користи а коливо штете народ има. Али опет налазим, да за ову тодину тражепу суму ваба одобрити, е тим да вдада до тодине ноднесе тачан цредлог о уређену свију наших минералних вода.
Н. Радовановић слаже се са говором Иаије Стојановиһа и вели: Суму иреддожену треба одобрити, а вада до године треб́а да ноднесе тачан предлог вако би се могле те воде онако преустројити да народ од њих доиста стварне користи нма.

Мщл. Миловановић: у интересу је народа и државе да се бање уступе друштвима иаи појединим приватним вудла, јер би тада имали тројаке корнсти: једно, што би се бање боље уредиле; друго, парод не би вишта на вих шлаћао, и треће, што онда не би бшло пужде да паши болесвици иду у стране идипе и тамо новад односе. Мнсаим, да се што пре ириватнима уступи, ॥ да се не одлаже за до године.

Јевр. Марновић: Са неколико хиьада гроша не могу се бање подићи, на ко је мишьена да држава бање потчини, треба да одобри издатак на сваку бану но $50-60.000$ дув.

Пред. министарства: Ми сад треба да говоримо о цитри која је до сад бида и о овом новом додатқу, јер о томе zаяе треба да су баше то се не може буметон регуднсати. Налазим и сам да нма нечега доброга у иреддону наннне, али сад долазя питање, да ли би било правтично одтах увавонити

мпеше одборске машине. У земяи, где се још толики веливи интерес на новце плаћа, не знам да ли би се нашло друштво иаи поједини човек који би се заузео за уређеве наших бана, те да држава може бити задововна. Тешко је уложити канитал овде где је песигурно да се неће имати више интереса од $\overline{-6}$ ироцената. Ша за то сам мишьења, да се ова сума треба одобрити, тим ире, што ви сви, говорећи да ваља бање подизати и урефивати, ве можете у исто доба допустити да оно пропадне и забатали се што је веһ уређено.

Но што скушштина изјави да је довояно обавтттна, то председнвя ставва шитане: во је за то да се одобри овај издатак на минералне воде, као што је предложево у буцету, тај нева седи, - а који је противан пека устане. Веһина седи. Таво се иредложена сума усваја.

Шредседния даје четврт часа одмора.
Ep. 1062.
Hocse одяора.
Пзв. М. Радовановиһ чита: На плату званичника који грађанске кните прегледа 2400 гр. пор. (Чује се: "какве су то граданске књиге ?".)

Мин, иредседник одговара, да је то вваничник војй стране новине и књиге прегледа. Не зна управо за што је овавав израз уцотребьен, али мислим да то не треба врити. (पује се: добро!).

Председвик пита и скупштина усваја ову суму.

$$
\text { Бр. } 1063 .
$$

Пзвестилац чата: На плату нандура и одаџија свију вадлежателстава стојећих под минпетарством

увутрашњих лела 915.312 rp . пор. Из ове суме може миннстар повећати плату пандурима и одапијама коливо кад за добро пађе.

Ј. Бошковиһ: Циゅру ову треб́а смањити са 40.000 гр. нор. јер при ирегледу буиета у ранијим годинама, миннстру је дато 100.000 rp . пор. да их може употребити на повишеве шлате павдура. Држи, да је број нандура сувишаи и ла се може смањити, па за то, вели, не би требало одобрити цифру која је досада на плаћање плате одобравана.

Мил. Кнежевић: Народ. скуиитина решияа је прошле год. да се на иавссним местима постави јои но једиа караула, за то сам рад да знам, да ли је то предвиђено овия буиетом. Нисам за то да се шлата пандурима повишава, него да се бреј нандура уве申а.

Мин. председник: Овде је реч о пашдурима, а носле ие бити говора о служитељима на гравици.

Петар. Стевановић слаже се са Кнежевићем да се број нандура умножи; али је за то да се иощтени буди узимьу за пандуре и да се бове наrраде.
И. Мојић: Чудим се што Бошвовић улара на пандуре и њихове шате. Кад беше говора о платама великашким и чиновничким он һуташе, а сад гад је реч о сиротшњи он је нашада. Миш.ьена сам да цияра иредложена на пандуре остане као што је пре бида.

Јов. Бошвовић: Нисам говорио о томе да им се плата смањп вего о циФри која се не употребsује. Iто Мојй важе, да нисам хтео да товорим против великашких плата то не стоји, јер ја сами

- томе говорио и давао моје мњење по сопственом уо́еђеву. Мени је за чудо с којим правом Мојй критикује мој посланичви рад и тражи да се ја управьам ири гласаву но његовом, а не по мом уббъену. С тога говор носланика Мојића ја одеудно одбијам.
П. Ђуричжовић: Није за то да им се смањи плата, него пита, је ли оиа сума толика да им се плата може новисити?

Минис. иредседиик: Овде се укупно оаређује једна сума поваца на повшшицу плате пандурима; па онда министар из те суме ирема броју и ревносној службб даје невима више, а некима мање. Што г. Бошьонић каже, да се може уштедити нека сума, пстина је. Прошле године остало је уштеђено до 20.000 гроша пореских. Сая ако би и ту цичру уштедшли код ове суме, овда он то требало да оставнмо код вараула пограничних, јер тамо нщје предвиђено.
II. Ђуричвовй слаже се са Петром Стеванонием да треба број пограничиих панаура умножити; а.ли шије никако аа то, да се плате повишавају кад се и за досадању шлату може дововно пандура наћш.

Нив. Крунежевпћ: Овде пма једна иримедо́а да министар може награһнвати бувугбаше. За то иитам министра, односи ди се та примедба на суму за пандуре предложену, иаи на ону од 500.000 rp . пор., која је зало ншже ставбена за букутоате?

Mинистар председвик одговара, да се та иримедба односи на цичру за буғуго́аше, а не на ову која је за пандуре предложена.

Ник. Крушежевић мисли, да се број шанаура може смањити, па за то могла би се смањнти циゅра у 20.000 rp . и. као што се т. министар изјаснио да је толико иретекло.

Мин. председвик: Може.
Председник пита: Је ли скушитина довољно ббавештева? Јесте. - Дакле са 20.000 гроша порескхх мање, усваја ли скупштина ову позидију? Усваја.

$$
\text { Ep. } 1064 .
$$

Известилад М. Радовановић чита: На шату булугбаша и пограничних стражара 543.576 гроша нореских. П буљугбашама и пограничним стражарима, може министар повеһати пату вао и пандурима.

Мил. Кнежепић: Ову суму треба усвојити, јер служба тих ьуди спопчана је са великим радом и онасношћу.

Мин. председнив: Истина шије иредвиђепо да he ce решити да буде још неколико вараула, па за то сумњам да he бити довољва сума. За то нека се дода горња од 20.000 гр. н. овде, јер не само што се морају подизати нове карауле, него и старе пмају се утврфавати.

Андр. Милосавдевић наводи како је плата погряничншх стражара веома мала, и како се ьуди нерадо иримају те служб́е, за то је мищбења, да се свакој вараули још по два стражара додаду.
С. Севуай говори да би требадо шлату етражарима повисити й свакој варауди додати по два момва.
H. Крупежевй: Код ове позищије стоји један

додатап за награђивање. Дакле види се, да није нотребно одобранати шећи издатак.

Председник: За ногравичне стражаре аредлаже се 543.576 rp . нор. због тога што Һе се увећати број пограничних етражара; г. министар преддаже, да се дода и она сума од 20.000 rp . І. што је жало час одбијена од пашдура. (पује се: „Врло добро.*) Дакяе, усваја ли скупштина предложену суму са овим додатвом? Yeваја.

$$
\text { Бp. } 1065 .
$$

Нявестидац М. Радовановић чнта: Издаци на трошкове, на огрев и трошкове навцеларијске мин. ун. дела и свију надлсжателстава нод њим стојећих 313.300 гр. пор. Ова је сума и пре била и одо́ор је усвојио.
II. Ђуричковић зарад обавештења шита, да ли старешине нојединих надлежателстава саме набаввају дрна за ванцеларију, и апо им што иретевне од одређене суме, враћају ли то васи, иаи задржавају за себе ?

Мин. председник: Ова је цияра била и лане тодика иста, а не треб́а се бојати да һе тропвови већи бити. Од тих поваца води се тачан рачун, па што претевне враһа се у државну касу.

Предс. иита и скуиштина усваја ову циФру.

$$
\text { Ep. } 1066 .
$$

Пзв. Радовановиһ чита: На вприје за канцедарије, штале и сенаке где нема државних вграда 50.000 rp. II.

Џреасед. мин. : То је све према уговору rоји сада постоји.
II. Ђуричвовиһ; Непојмьиво ми је да срезови који немају своје канцеларије, плаһају за срезове воји нису себи начишили канцеларије.

Пред. мин.: Ово је већином за ноштанске и телеграшске канцеларије.

Пет. Ђуричковиһ: Аво је тако, онда је друга ствар.

Председния пита и скупштина усваја ову позицију.

$$
\text { Бp. } 1067 .
$$

Изв. Радовановић чита: На подвозне, путне, селидо́ене и вомисијоне трошкове чиновника, иравтиваната, сяужитеьа и ленара, који се па минералне воде пзашиљу 42.800 гр. п. Из ове суме плаћа се дијурна и подвозии трошвови чиновницима, поји се изашиљу у комисрје посебице или мешовито; а доцвије he ce од криве стране, аво је могуће тропак наплитити и у приход ставити.

Одоор је ову цияру усвојио, јер је и лане оволика била.

Јевр. Марковић: Ја мислим да је ова сума врло велика, јер колико мй имамо бања у воје се лекари изашиву?

Мин. иредсед.: Ова сума није само за то одређена, него се из не троши и на све аруге чиноввике који се изашияу по разим пословима.

Председии пита и скупштина усваја ову нозицију.

$$
\text { Ep. } 1068 .
$$

Изв. Радовавониһ чщта: На издржавање како сыротних, тако вначе судом осуђених осуһеника ири полид. властима, као са храном, оделож, ово-

вом, одковом, и путним трошвовпма њиховима іп ниховнх сироводнива 55.000 гр. іл.

Председпия: Усиаја аи скупштина ову позицију? Усваја.

Бp. 1069.
Нзвест. Радовановиһ чита: На огрев пограпичних стражара и бужугбаша 10.000 rp . п.

Адам Богосавьениһ: Вама је познато да ми купујемо кола дрва по 6 цв. а власт нам даје по 2 цв. За то сам да се ова цияра повећа ол 10 на 30.000 гр. нор. Не знам по коме је закопу шраво да пупујемо дрва по 6 , а да их лајемо ва 2 цв. И зар је мало што ми морамо често да чувано границу и сами собом закдањамо остаду Сровју?

Коста Пејиһ: Код нас нема да се илаһа, нето сале општине носе дрва.

Пет. Стевановић: У ванем грају нити нааһамо нити носимо дрва на карауле, него се сами с́тражари брину за огрев.

Председник: Има ди још који да говори? Нема. Данле, усваја ли се ова позицаја? Усваја се.

$$
\text { Ep. } 1070 .
$$

Нз Радовановиһ чита: На лечене сиротних болесннва вако за лекове њихове, тако й за храну, одело, пренос левова, болеснива ін за остало што је болесницмма нужно, 2600 rp . иор.

Мил. Миловановиһ пита: воји су ти болесници?
Мин. иредс: Ово су опи болесннди воји се на страни у туђтм зем.ьама разооле, пв их стране зещье лече а нама подносе рачун на иснату. Болеспици су наши поданици, као па пр. питомди п други воји ради ваната по другим државама пду.

Председник иита и скупштина усваја ову позицију.

Бp. 1071.
Изв, Радовановиһ чита: На утамањивање отровних мушица у шланинама голубињским и голубачким 1200 rp . пор.

Усваја се.
Бр. 1072.
Пзвест. чита: На дијурву чланова сталног лекарског одбора и на остале трошкове воји би се потребни пожазали ири раду одбора 6000 гр. пор.

Мин. цред: Има један сталан одбор воји води бригу о томе: вакве се болести појављујуу у Сроији п испитују начин, како да им се доскочі. Сума у тој позицији ва то се троши. (Чује се: врдо добро.)

Yсваја се.

## Бр. 1073.

Изв. чита: На издржавање и разне потребе за сумануте 40.000 гр. пор.

усваја се.
Бр. 1074.
Изв. чита: На изучаване лекарских наука, и то, како за нздржавање шнтомаца таво и за путне трошкове п друге издатке: за школарнну, нспите п т. А. 68.400 rp . пор.

Јевр, Марвони: За деваре разумем, али за нвучавапе ноштапеве администрације то не равузем. Ја мислид да то друго треба избрисати.

Мин, председнив: Само један питомац ІІ има за иаучаване поштансве администрације. Oво је ну-

жно, јер и поштавска администрација има своје mтудије.

Наше поште стоје у свези са страним поштама, па треба да имамо човева који поред науке и језик мора да зна. дакле, као што рекох, овде се троши на једног ноштаненог нитомца, а остало на лекарске питомце, јер и сад се непрестано чује у скупштивй да немамо дово.но левара.

Јешр. Марвөвй: Требало ои одвојити суму, на да се ана колико се троши на дснарске, а коАико ва поштанске питомце.

Мпи. председиик: Немате се чега овде бојати, јер гдава контрола строго пази на то; а после овде је реч само о оним питомцима, о којшма води б́ригу минист. унут. дела.

Илија Стојановић: Какву хасну нмамо од тих питомаца, пада они не долазе у народ него се сви задржавају у Beorpaдy? Moje је आшшене, да свупщтина вајозбивније препоручи влади, да пошье што више питомаца на леварсве науке са обвезом да по сврнетку шнвал одмах tohy у народ, а ве да живе у Београду и да се возају на фпјакеру.

Павле Вуговић: Пристајем да се сума за ле«арске нитомце повнси, али сам и за то, да они, по што науке сирпre враћају се у народ, а не само да се задржавају ва Београд.

Мин. председнив: Сваки питомац ноји се учио о трошву Аржавном, мора за толико исто време Араану да служи. Досадаши лежарсеп нитомци иису могаи улазит! у народ због тога, што су узнати sа докторе војене струке, а не што је влада имала вову да их аадржавд но Београду. Држн да се

трсо̄а одобрити предложена сума јер је та сума нужна а особито за питомце који су се сами за неволико година издржавали, па више зобог спротине не могу, а држава за $1-2$ год. треба да им притекне $у$ помоһ те да не пропалиу.

Јов. Бошковић: Не само да ирелложену суму треба одобрнти, но је ваља и повеһати, али с ттм условом, да се ти шитомци по што пауве сврше, ша.ьу y народ, п њему корнсте пауком као ішто је то добро приметио Иаија Стојановић.
P. Тајсић: Нисам противан цифри гоја је одређена на иитомце лекарске, јер варод осеһа ведику оскудицу што лекара нема, - али чудно ми је, кака је то сума што је олрсђена за поштансдог питомца. Зар наши вуди нису способни да раде у пошти гле се само прилепьују марке и павује? Та је сума пзлишна, и за то је не одобравам.

Минист. председиия: Сума одређена за поштанског питомца има тај раздог, што држава треба да има једног званичника, којп је нознат са администрацијом страних пошта, јер је нама нужно да пмамо свезу са страним поштама. Знате добро да је држава морала примити једног аустријског пощтара који би ту служоу вршио, иа нас је то воштало ша 200 А. ц. новрај других штета које нам је починио. Беотрадска ношта стоји у свези са свима страним светсвим ноштама, па за то је и потребан човек воји разуме не само администрацију страних ношта но и стране јевнве. За то и држнм да је боље да ту службу врши наш човек, него какав странад.

Никола Крупежеин: Кад надда мисли да је 20 лекара нужно да задржй за Београд, а неколи-

цину да пошде у народ, онда је то јасан ловаз, да влади није на ирвом месту старање о народу.

Мин. председнив: Ограђујем се од говора г. Ғрупеженна, и желео бих да он узме реч натраг. Лекари воји служе у стајаћој војсци, дужни су кал нотреба захте да служе и народној војсци. Мисаим да не може а и не треба да буде као што је до сада бнвало, да владя моди овога или оног лекара да иде на границу или да врии ма какве друге послове. Кад лекари стајаће војске служе и народној војсци, разуме се да они служе и самом пароду.

Јов. Бошковић: Ми нисмо иротивни да легара има у народној војсци, али ја држим да скушштина нма цраво да обрати нажњу владе, да се поједини ленари шаљу у унутращњост но оврузима, и тиже подмирују потребу пароду, а не као што је до сад било.

Минист. председник: Довољан број лекара немамо за сада, да их у унутрапњост можемо слати, јер и сад кад се особита потреба појави, ми морамо молити буде са стране да се ириме лекарске дужности.

Іредседник: Стара сума поја је одреһивана на те иитомце износи $68,400 \mathrm{rp}$. нор. и садања сума у 10.000 гр. нор. додаје се као новишица к тој суми. Дакле по је за то, да се одобри по предлогу владнном 78.440 гр. нор. тај нека седи, а во је но одборсвом мишьеву да се одобри 68.400 гр. пор. тај нева устане. Bеһина устаје. И таво се одобрава 68.400 гр. нор.

$$
\text { Ep. } 1075 .
$$

Иввест. Радовановић чнта: На ванредне потребе н друге ствари ва вуће при минералним во-

дама и на обзиђивање минералних вода, на подизање и оправ.ьање купатиаа щри истима 18.400 гр. пор.

Алевс. Николајевић: По што смо решили једиу циюру у буиету где смо дали на минералне воде, то не знам вакве су ово друге ванредне нотребе.

Мин. председнив: Сума је она одређена на плату налзиратева и других лица, а ова је на оправку самих здања.

Николајевиһ: Кад је тако, опда бих желео да вада новаже приход од минерадних вода.

Министар председник одговара, да то ияа у бупету щрихода, и о томе је била реч.

Ниводајевић: Треба тачно да знамо приходе нихове, па онда тек да говоримо о расходу.

Нлија Стојаповић: Сећам се да је одобрена сума у опште па оправву правитед. зграда, на нека се одатле оправьају и минералне воде.

Јов. Бошновић: Примелби г. АА. Николајевида имало је места, кад је протресан буиет ирихода ; и Пиколајевић, као члан одбора фннансијског, требао је онда да учини ту примедбу, а не сада.

Буричковић: Николајевићева је примедба умесна, јер алевсиначка бања има прихода до 300 д. а ја знам где се ја тај приход ноказао.

Миниет: иредседнив: Сви рачуви државни иду гдавној воштроди, и она зна врло добро за све приходе п о нма води тачан рачун, те по томе нема места никаввој сумњн.
A. Николајевиһ: Зарад обавештења да кажем само ово: у бущету има више позиција овој подобнихМи треба тачно да знамо све цриходе, па према вима да удешавамо расходе; и таво радећи моћи ifporongat inaf. okyil.

94

Һемо обавестити народ о свему, у одбору ниеам могао бити обавештен, јер сам бно на псуству кад је бувет иретресан.

Aк. Ковачевй: По што смо у тлавноме усвојили нздатак, онда треб́а усвојити и ово споредно. Г. Николајепић, вао чааи оннанеијског одбора, требао је са осталим својим друговима, тачно да исшита сваку позицију, и да дају нужна обавештења свупштнии, на би онда лако зналй треба лы одобрати ову цитру иаи не треба. ІІто се тиче питања тога, да ли треб́а да знамо тачаи приход ми нералних вола, на то и ја прістајем.

Алскс. Никодајения: Примедои г. предговорника нема места, $н о$ што сам мало пре казао, да саи на осуству бно у времену кад је буџет иретресан. Циゅpa ce ona mehe пз обпчаја што hy довазати шауһим поаицијама, јер оваких случајева пма доста.

Ник. Радовановиһ мисаи да ову суму треба одобрити, ниаче мора иронасти и оно што је до сад нодигнуто.

Председиия става на гаасање и скушштина решавя, да се предложена сума одобри.

$$
\text { Бр. } 1076 .
$$

Навест. Радовановић чнга: На трошвове канделаријске, дрна за огрев и вуһне кирџје, као й за прибор ванцеларијски латова ва Аушаву и Сави 7592 гр. пор.

Oвде је додато 500 rp . внше него птто је ире бидо с тога, пто се лоzaзало да је ополицо бно веһи пэдатак, и одбор је нашао да се треба уевојити.

Јевр. Марговић: Г. уивнетар је кавао да жандарп нрпе ту дужпост, па за то је та цичра изаишна.

Министар председния: Латови иэају сталне -дрецене дужності, а не смеду се уда.авати од Ђумрука, а жапдарми су им придодати само у помоћ, да мотре да не буле кријузчарења, на с тога су потрео́ни једни и лругт.

Председвив пита и скупштина усваја ову суду по преддогу ваадином.

## Бp. 1077.

Пзвест. Радовановиһ чита: На издржане шітомаца вурса телеграфског п њиховог учитеља етраног јеаииа, предложено је 7200 гр. пор. Усваја се.

$$
\text { Ep. } 1078 .
$$

Нввест. Радоваповић чита: На подизане нових щтација телеграфских; на пабавку папира печатаних н шепечатаних и жица ; за набавку и оправку апарата и других жашина и ша остаде пепреднђене трешкове телеграфсве 122.000 гр. нор.

Јевр. Марковиһ: Ово је велика цичра ако је за набанву и оправку постојећих телеграФа; а ако је за подизаше пових штација, онда ои требало нменовати неста где се штације имају подићи.

Мишист. иредседвик: Не може се напред знати где he се потреба указати за подпзане нових штација ; далा мй свн добро внамо ваво се влала у последне доба мораля служизи штафетом што на исвесним местима није бияо телеграба.

Јевр. Марковін опет тражн, да се именују места за нове шиације.

Минист. иредседния: То се чнии према потреби. I. Марковић је бно у одбору, п тамо вије правио 94*

ниваво примедб́, па за то мислим не б́и трсб́ало сад ни овде да прави.

Преседник: Усваја ай евушштина ову цифру што је иредложена? Усваја.

Састанак је овај трајао до 1 сахата, и онет заказан у $3^{1 / 2}$ сахата по подве.

> Преесеняик A. В. Јовановй.

Ba cerperapa nocsawнs

## Раденко Драгојевиь

## потнисници:

Сима Секулић, Петар Катић, Војин Радудовиһ, M. А. Гаишић, Ђор申е II. Ђоровић, Петар Туричковић.

CACTAMAK LXXII.
7. Jануара 1876 годние

## urgicesaba

## Димитрије Јовановић.

## за criretata

Раденно Арагојевиь.
Присутви сви минпетри.
Председиик отвори састанав.

$$
\text { Бp. } 1079 .
$$

Севр. Ур. Кнежевиһ чита ужаз Његове Светаости, којпм се овлапћује мин. иросвете п цркв. дела, да може поднети нар. скуи. преддог о пвмени и допуни чл. 4. зак. од 28. Фебр. 1875 год. о регулисању нлата прошесорских.

Упуһују се заководавном өдбору вао хитан.

## Ep. 1080.

Изв. М. Радовановић чита: На телеграфско надлежатељство у Берну и Швајцарској 1 ио0 гр. пор. Усваја $^{\text {се. }}$

Ep. 1081.
Пав. М. Ралованонић тита: На набавву и оправку кола и прибора колског и јахаћег; на набавку удчева, чантара, бисага, труба, теразија, штемияа каштара и лругіх потреба за кашпеларију; за шренос аустријске поште преко Саве и Дунава; на дијурву за преглед прибора, на спровод аманетве поште и ва друге чрезвичајпе потребе поштанске 85.000 rp. nop.

Сбуиштива усваја.
Бp. 1082.
Пзвест. чита: На набавву јсчма и сена аа храпу поштанских коња, и сааме за простирву ннхову; на вошеше и срецнване ливада, на превачсне и предаване сена, на оградивање сењака за смештај сепа, на чпшћеше и ограду ливада поштансинх, где ово требало буде, 340.000 гр. пор.

Мин. председиив: Последње четири године, ваада је увев морала искати накнадни вредит, с тога, што је бида већа потреба за издатан, и што је $y$ становвево пових пошта.

Усваја се иредложена сума.

$$
\text { Ep. } 1083 .
$$

Нввест. Радовановнћ чита: На набавку коња за поште п дыјурне вештака аа преглед нстих 90.000 гр. нор.
B. Ђоронин: Каква је то дијурна? да не буде то као оно у бубичеву, што је на $2-3$ нештада, више дијурне пздато дего што су воњи вредили?

Мин. пред: То су луди којш познају те ствири. Oни нау па врше тај носао појз се нора платити, Ja мислим аа ова сума још ве һе бнти довоьва; а зи набавку коња много је већа сума,

Јов. Рајичић: Кад су то државни чпновпнци, за што да им се шлаһа Аијурна?

Мин, иредседннк: Нема свуда марнених летара. Овде се узимају и грађани те оденују вредност вона, да се пе би учинида ујаурма од стране тиновннга.

Ницја Mojמh: Oдpetyje aи се та сума сваке године ?

Мпн. иредседник: Одређује се.
Иащја Mojuh: Кад се oдре申ује, опда купују ли се и кони сваке године?

Миа. председник: Кад ои се цела сума за воше метула, онда би грдна цифра била, него то се оваво ради: једни се као неспособни продају, а други ее способии купују; дакле воличина кона вряо је велика.

Председния пита и скушштина усваја ову нозцију.

Пивест, чнта: На наб́авку матерщјала ва вов и п.:аһање кова, као и на лечење поштанских воња 23.000 гр. нор.

Ycbaja се.
Ep. 1054.
Навест, чита: На подизане и регуаисане парвопя ири минераднин водама 7000 rp . пор. Не-

лојте зислити да су ово б́еоградски нарвови, на што сви вичете, нето је ово парк у Аранқеловцу. (Вичу: ше треба нам ништа.)

Baarcje Божић: 7000 гр. нор. дати на घаркове ја не разумех, а овамо лобрих путова немамо. ЗАо је то кад смо лочекали да наркове још плаћамо,

Paико Tajenh: 11 ја имам то нето да кажем. На впседој води има роб́иана којима се ннтта ве цлаћа, а за неговане цвећа доста је једаи човек. За то сам да се на то дишта не одобри.

Hasae Вуковй: da сам противай да се ова сума одобрн. Код других мннералних вода немамо ніІ додеба, а овде хоћемо да घравидо й парк.
M. Миловановић: На подизаве парка у Буко-
 одређиван издатак, али не разумем на шта се сваке године толика цифра иште. До бање рибарске пема ни доб́рих пугова, а и зграде су рһаве тако да कудй ноји тамо пау, више етрадају, но нто се soмогну. С тога не треба оволнку суму одобрити.

Cesp. Ст. A. Пововиһ: Саажем се са последвим rовором r . предговорника да се сума смањи, јер не б́l биао пробитачво да се сва укине до што б́ све опо иропало, шно је ире подигнуто.

Aке. Ковачеваһ: Све што је требало да се подитне оио кпседе воде, подигнуто је, па ва то је пыдииаи орој саужитеба воји се тамо налази. Боље је да штедпмо, иа ша те уштеде да поднжемө здања і ирн другим минерадним водала, а не овако да еб новад бесторнено троши, - If 3 то то сам да се ова сума са сины нзбрите.

Мин, иредседник: Руковање са минералвия во-

дама било је до сад под управом министра грађевина, иа за то іи сам не знам на шта је ова сума одређена, и колико је тачно прошле тодине утрошено, но у коливо се сеһам тислим да је до 3000 гр. пор. потрошено, остало је враћено у касу аржавну. Што је оволика цифра ставьена, раздог је сигурно тај, да се и при другим минералним водама парковн подигну. Ви сте јутрое сви говорили,
да треба уредити све наше уинералне воде, па ва то вала и паркове подићи; јер парвови не служе само господи на шетњу, него елуже за рашчишћавање ваздуха и склониште да се болии од велике сунчане жеге сачувају. Најпосле влада прнстаје да се предложена сума смањи на 3000 гр. п.

Председиик став.ьа на гасање и свупштина решава: да се предложеша сума ни у колико пе одоб́ри.

Извест. чита: На куповиву јечма п сена ва кове поштавске 37.000 гр. ін.

усваја се.
Бр. 1085.
Изв. чита: На ков и лечене поштансвих коња 7000 rp. п.

Уеваја се.
Ep. 1086.
Иs:. чита: На установу хемпјске Аабораторщје 1000 гр. ㅍ.

Усвaja ce
Bp. 1087.
Председаив: Сад долази бушет зинистаретва Фннансије.

Пав. чита: Миннстар фннансије 30.000 гроша пореских.

Y cuaja ce.

## Бp. 1088.

Иввестияац чпта: Начелнив III. власе 12.000 гр. п. тавни иншнектор посредних прнхода прве каасе 12000 гр. н.

Звање главног пашпевтора посредиих ирихода дели се на три гласе: І. класа има 12.000 грона нореских, II. власа 9.600 гроша пореских, III. кл. 8.400 rp. пор. годишње. Повишица издаваһе се пз ошштег қредита одређеног на авапсовање чиновника по класама.

Предсеания: Овде иије реч о цишри него о начишу назива. (Вичу: нећемо да се зове ившнектор пеюо по старом).

Ал. Ппколајевиһ: Никако не ноже да остане пазия , нишиектор ${ }^{\text {, }}$, јер таква ияена употребьују се само код друштава, а никако код аржаве. Пипиевтори пмају грдно велике нлате; за то сам да остане по старом.
B. Васић: Овде се чине неке пзмене, на с тога је одбор нашао, да остане по старом.

Заст. мшн. финансије: По што се овде води реч само о имену и траан се да остапе по старом, то
 цнфра да остане пета.

Председиик: По штто је г. минист. иристао да остане стари вазив, онда олобрава ди спупштина помепуте позвцщје? Одоорава.

Бр. 1089.
Нввестилац чита: Фравобранплац 10.800 гр. пореских.

Знане аржавног иравобраницда дели се на три
 III. власа 9 бо0 гр. п. годишне. Повишшца издаваһе се на оиштег кредита одређепог на авансоване чнновника по класама.

Теранбашик: Дзжност араавног иравобраницда толико исто звачајпа је као ия дужноет касацијоног судаје. - Држани правобрапллаи треба да је потиуно спремаи у струци својој и таквог вава натратыты.

Јепрем Mapzourh: Шоделу ва ваасе ја шивано де разулем ; ако је мала паата државног иравобраниода, бове ба било да му несу одредимо, вего да
 ораниаад не мора све ту остати, него може авансовати.

Иаија Grojaновиһ: Ми смо и јутрос говориди - клисама, на смо каззли, да се буиеном не могу установвавати вдасе, й тако мора остати ио старом; а вада нева поднесе формалан иредлог о томе, па Һемо онда решавати.

Мин. финансије: Што је влада зване иравобраниода поделида на ваасе, инала је иа уму ведики посао, који је са тим званеи скоичан; па ная скупштина овде де усваја, вада bе о томе подне-


Преде. ставба на гаасаве I. скупштана усвдја иредложеву свстематичну идату.
bp. 1090.
Павестшай чита даяе: Секр. II. гл. 9.000, секретар III. каасе 7.800 ; секретар IV, ваасе 6.600 rp. nop.

Одбор је сие ово одобрио, јер је ва занону осниаано.

И скушштина уеваја.
Бр. 1091.
Нзвсстиадд чпта: Нвниектор аржавнах доб́ара 6.600 гр. нор. Звање ининевтора државиих лобара дели се на четири класе: І. влаеа са 8.400 , ІІ, класа са 7.800 , III. кдаса са 7.200 и IV. власа са 6.600 гр. п. Новишица издаваһе се нз опнтет яреАита одре申еног за авансовање чнновника.

Предс. министаретва: Донста нотреб́аи је једаи човек, који би вриио падаор над држанним зеМбаза ; но по што сал у 0дбору дазао, да се то зване за өпу тодину изостави, то нека се иаи́рише предложена сума.

Скуиштни преко тога прелази на дненин ред.

$$
\text { Бр. } 1092 .
$$

Нзв, чита: Издатав на одељење гдавног вазначејства. Начелник ІІІ. кл. 12.000 гр. и. Овде има додатка 2.400 гр. І.

Иаија Ратајад: Чудия се како гос. мапнетар где год се тражи кыкаи додатав за чиновнике, он
 caи, да ли има народ откуд да uдаһа, і пако је сежаву, над два иут оре и копа на град убије усев
 та не одобравам овде иивакав додатак.

Авс. Ковачевпћ: Нисам ши за кагав веһи додатав вего да остане 100 тад. на забројаване, као што је до сад било. Вичан човек у своле послу пе може никад учинити погрешву у таком великом размеру, да је потребан тако велики додатак.

Павле Вувовић: Говору господии Ковачевића имам још да лодам, да је скупштина једном решила, да се ове године ве дају никакви додаци, вити нова звања заводе.

Милија Миловановић: Ја сам протинан евима новнм додацима, нето нека остане вао тто је одбор казао.

Пзв. Радонановиһ: Овде се тражй нов додатак oд 100 тад., поред старог додатка којк је такође од 100 тал.
М. Миловановић: Света је било 100 талира а не више. -
А. Николајевић: У 1873. год. био је додатак од 200 тал. па је после сманеп па 100 тал. Сад министар предлаже да се опет новиси 100 тал. и одоор је то усвојио; - али ја сам мишьена, да се ови нови 100 тал. не одобре, него нева осташе no crapom.

Нет. Стевановиһ: И ја нисам за нов додатак, него нев остане по старом.

По што скупштина изјави да је дововно обавештена узе реч

Заступния мщнистра тннавсије: Господо, као што се види, спупштина није скдона да одобри овај нов надатак ; али ја сам рад да дам свупштини обавештене. Владу је руповоднао да онај нов додатав предложи сауо то, пто су п послови овога

звана увећани, т. ј. што су динари уведени и таво је сад нного већи посао око оројана, него што је ире био. Место 1000 дук. што је пре бројао, сад ина да изброји 12.000 динара. Осен тога главни вазпачеј ужевао је и пре 200 тал. на забројаване па мисдим да је праведпо да му се даду још 100 талира.

Предс. ставља на гласање и окушштина усваја систематичну шлату и стари додатак од 100 тал. А нов лодатая. који је щреддожен у 100 тал. вишином гаасова иије одобрен.

## Бр. 1093.

Известилац Радовановиһ чита: I. вазначеј III. каасе 7.800 гр. нореск., 1 рачуноисњитач 1. каасе 9.600 гр. пор., 1 рачунонсштач IV. кдасе 6.600 гр. п., 1 књиговођа I. власе 9.600 гр. п. 1 књиговоһа II. кл. 8.00 гр. II.

Книговиђе главног казначејства деле се на 3 класе: I. класа има 12.000 , ІІ. класа 10.800 , ІІІ. власа 9.600 гроша норесвнх годишње. Новинида даваһе се пз општег кредита одређеног на авансовање чиновника. - Овде код ових подедења књиговођа у класе, има одборско мишвене да се ово не уважи.

Председвив: И вдада пристаје да се за сад изостави ова подела на кдасе. ІІто се тиче спстематичпе плате усваја ли свупптина? Усваја.

## Бр. 1094.

Нзвестидац М. Радовановић чнта: На плату секретара IV. каасе 6600 гроша норесвих. - Усваја се.

Ep. 1095.
Нзвестиадц Радовановй: Сал имамо едопомно одежеве. Начелнив I. ваасе 16.800 , секретар I. каасе 9.600 , севретар II. каасе 9.000 гроша пор. рачувокспитая III. каасе 7.800 гр. пор. Ово је све систематична плата иодбор вије имао шта да примети. Усваја се.

## Ep. 1096.

Нзв. Радовановиһ: Сал иде рударско оденене. Начелиия III. ка. 12.000 , секр. І. в.а. 9.000 гр. п. Yсиaja ce.

$$
\text { Ep. } 1097 .
$$

Известиад: Одевене статис пияо начеаиив $I$. ЕА. 16.800 гр. и. Усваја се.

$$
\text { Бр. } 109 \mathrm{~s} .
$$

Опити ванцеларијски шерсопал: 2 писара ІІ. вл. по $4.200-8.400 \mathrm{rp}$. нор., 4 писара III. гл. по $3.600-14.400,3$ писара IV. ва. но $3.000-9.000$, 4 нисара V. жа. но $2.400-9.600$, на сауге 16.845 тр. иор. Овде пема одборске примедбе.

Председиив пита и скушитииа усиаја све ове позиције.

## Бр. 1099.

Известиаац чита: Управа $_{\text {пондова. }}$ Управитев

 2 kimbomole IV. Bi. tio 6.600 cвera $13.200,1$ zaзначеј I. вA, 9.600 \# 900 додатта свега 10.500 , I казначеј ІІ вл. 9.000 \& 600 додатва света 9.600 , 1 вазначеј V. вл. $6.000,1$ казначеј $5.400,1$ кол-

Прелседиик ставьа па гласане и скупштина усваја систематичну нлату и стари додатак.

Преко новога лодатка ирешло се на диевни ред, по што је и влада пристала да се та сума изостави.

Іредс. даје четврт сах. одмора.
Ep. 1100.
 пева. У Уравитев ІІ. вл. 9,600 систематичие плате и додатка 706 гр. нореских, свега 10.306 чр. поресвих.

АА. Станвовић: Додатак тај треба увинути; јер упранитея има тамо стан бадава, сено за коња из државних ливада, и дрва, аво се не варал, има беспаттно.

Ур. Кнежевић: Има објашњена министра финансије о овоме додатку. (Чује се: "A шта је од6ор казао ใ*)

Изв. Радовяновиһ: Одбор је усвојио.
Заступии мниистра финанспје: По што Мајданпек има прияично веаики простор, то се даје овај лодатак на вона и дрва. Упраните.в често обидазн тај простор ради надгледана државног вмана. O тога мислия, да би му то требвло одобрити тим ире што је то и у лансвом бупету било.
II. Вурнषковиһ: Аужност управитева Мајданпека лакша је од дужности окр, начелника, па пад спо јуче свима укинули додатав, онда треба и њему укинути.

Урон $_{\text {риежепия: И ја сам иротиван томе до- }}$ датку с тога, нто управитев тај много вомотнвје

живи но други чщновинци тоји шмају теже дужлоетн. Он има пабе послугу, квартир, огрев итд.

Јов. Бошвовиһ: Мајданиев дат је извесном Аруштву, п ја не внам шта Һе нам тамо управител. и нодоһния. Ја мисли, да би тамо могао бити један вадзорнив воји би пазио пн надзиравво државна добра. С тога ја налазим, да би требало укивути та звања, но за сад да се стави једна иримедба, кад се та места упразне да се не попушавају, по што смо веһ решиай да се и овружна начелства укину.

Војин Радуловић: Док постоје начелииштва и та уирава мора постојати. Тамо има држ. имања. Тамо не жнви марва, него 7-8 хиљ. дуди. Не можемо папуспит наше пмаше да пропадне, Г. мин. је објаснио ванве су дужности тога чиноввива, и ја сам 3 a то, 4 м му се додатак одобри.

Памја Стојановић: Овде не треба много говорити. Пто каже Г. Вошковић о увидању звања, 0 томе ћемо товорити кал дођемо на зване помоћника, а овде само увинути додатав.
I. Вувовић: И ја сам иротиван томе додатву. (Buqy: „Доста је говорено! !)

Председнив ставьа на расање п свупштина усвоји снстематичну плату, а додатаг већином гласова не одобрава.

Ep. 1101.
Пвв. Радовановић чнта : Помоһвив управе МајАаниева има 4800 систематвние шаате и 656 додатна, свега 5456 rp . $\boldsymbol{\text { с. }}$

Јеврем Марговић: Ја не знам тавве дужности врше ті чиновннцн. Апо вонтроаншу рад друштва urotohoall aAR. cesti. 93

и према томе оспгуравају ириход држави, овда ноже имати смисла, ако су међу тим стручнп̈ ; али ако они врше просто полицијске дуждости, онда ве ои требало нмати тамо чиновннве тако великих звања. У сваком саучају ја нялазим, да се место помоһника sоже уканути.
A. Ковачевић: Пма једва пословица што каже: "грош ио грош оде куһа на добош." За то треба да смо штедяюви са издацима. Ако је вужно код начелствд где се важе: вад се ишчупа један точав из државне машине да не та машина стати, опда мнсаим, да овде место помоһника можемо одмах увинути, а о додатку не треба ни говорити.

Потпрелс. Заравковић: Нека свупитина пма на уму, да се тамо на тај завод троши до 200.000 гр. нореских.
 ности управника; јер пре свега то нам је нужно да зиамо, па Һемо онда соворити даже.

Ник. Радовановић: Место помоћнива установдепо је яаконом, па задоном се само може п поништити. Мени се чивй да би најбоже бидо, да остане то пнтане за до године, па кад коначно решняи нитане о укинуһу пачелстава, онда Һемо вндити шта he бпти й од управе у Majдаппеву.

Мпл. Спасић : Уирава Мајданиева пма да врши два вадатна: да врши подициуу, и да налзирава и контролите друштво воме је најаан уступьен, те да се не бп држввна 10бра упропастнла. Она пази да друштво по утовору раді в да ириход поји отуд додазн држави предаје. Тамо пма пашнх дуди, а ния доста п страних поланика. Tамо се няискује

да буде чиновнии воји зна страни језия. Тамо је потребан како управнив таво и помоћнив ; јер кад би се управния разболео, воји би га заступао да нема помоћвива?

Пет. Стевановић: Из свију посланичких говора видим, да је издишан помоһник у Мајданиеку, ша за то налазнм, да би се то место без пвавве штете могло укивути. Додатак предложени треба на сваки начин укивути.

Пет. Буричвовић : Издитан је сваки дави говор. Кад је веһ решено, да се укину начелства, но себи се раяуме да һе пасти и та уирава. Што се тиче помоһшива, ја налазим да се може станити једпа прнмелба да се то место не попуши вад се упразни, вао тто смо ставили за помоћвиве овр. начелстава. О додатгу нема ии говора. Ни једие ситве паре не треба одобрити.

Ил. Стојавовић: Осим разлога штто су шреаговорници нсвазали, напомињем, да је ущрава Мајданнена у рангу окр. начедстава. Кад је прианато, да у јеаном округу, где има $5-6$ срезова - није потребан помоһник, онда доиста још мање у Мајданпеву где има неволиво стотина гдана. С тога треба избрнсати циФру и увинути то зване, па тај чвновния нева иде на аругі државні носао.
А. Ниволајевић : У тој управи има само управ-
 се зваве помођника увине, али имајао на уму впд се једаи разболе, који де да га замеви. Да пма секретара іІ писара могдо би без помоһника, али овде има саvо два званична лица, воји јелан другог заетупају у дуสвости.

Раденк̃о Арагојевић: Нма тамо и један ирактиканат.

Ур. Кнежевић: У свакој установи треба тражити гаравције. У Мајданневу толаво грано државво пзање поверено је једноі личности. Зар њему не може во год подметути хн.ваду дуката и учинити толику штету? Ја мислим да треба боља гаранција него досад, а ви хоһете да оставите то једном човеву.
М. Миаовановић: Г. Спасић је уневолико објаснио аужности тамошвих чнновника; вли ја не знам да ли су они стручни за те саужбе. Тамо је упраннии из просветне струке, а просвета п полиција две су различите ствари.

Но што скупштина изјави да је доста товорево, узе реп министар предс: О укпдашу званичвипа пе може бити ви речи, него нека остане додније кал се буде решавало коначно иитаве о укидању окр. начедстава, иа ће се онда видети треба ли тамо помоһник или не треба. ІІто се тиче стручности чіновнива, то је ваадиво право, и она ако нађе ва потребно, може послати стручнијег човева ради бо.ье контроде; а ви сад можите решити само о лодатқу помоћника.

Пред: Усваја аи скупштина систем. нлату? Усваја.
IlІто се додата тнче, во је за то да се одобри нека седи, а ако је цротиван нека устане. Већина устаје. И tazo додатак се не одобрава.

$$
\text { Bp. } 1102
$$

Изв. Радовановиһ чита: Додатак правтинавту на дрва 200 rр. пор.

Скупштина усваја.

Ep. 1103.
Пзв. Радовановиһ чита: 2 послужитеба за ванцеларију ио $1152=2304 \mathrm{rp}$. пор. Уеваја се.

Бр. 1104.
Нзвест. чита: На свештеника 3600 свстенат. плате, 175 додатка, свега 3775 гр. иор. - Усваја се.

Бp. 1105.
На 2 пандура ноњавика за полицију по $1584=$ 3168 гр. пор. - Усваја се.

Ep. 1106.
На 4 стразкара по $1008=4032$ гр. пор. усвaja ce.

Бp. 1107.
На оиравку зграда и здана државних 6000 гр. нор. - усваја се.

Ep. 1108.
На оправку шноле мајданпевске 7020 гр. пор. Усваја се.

Бp. 1109.
Нвв. Радовановић: Сад додази управа подринских руднива у Крушњу; во како је одбор фиване. нашао да о издацима не треба решавати, дог не sоһе иввештај од вомисије воја је отишла да прегледа ставе тога руднива, то мислим, да щређемо да.ье.

Заст. нин, фннансије: Ако је скушштна вожна да реши предложени иадатак о мајдану врупавсвом, онда имам да поднесем извештај комисијсви и да ревнем неволико речи о пежу; но но што јевмяля особеним преддогом тражида још неки вредит, то

зислия да би пајоове било да се ова позиција на носдетву реши. (Чује се: врло добро!).

Абс. Ковачсвић: Ја мислим да бн међу тим најооде било, да се овај предлог иреда одбору финансијеком те да га он најаре добро щроштудира и скупштини тачан извештај ноднесе, па тев овда да се реши.

Председник: Мени је одбор иредао акта да ставим ва дневни ред; али по што је сад дошао иввештај од вомисије, то Ђу да вратим одо́ору да проштудира ову ствар, иа ћемо посде решити о овоме мајдану у Трупњу. (Чује се: врао добро!).

$$
\text { Бр. } 1110 .
$$

Изв. Радовановић: Сад долазе охруж. вазначејства. Казначеји: 3 вазначеја I кл. ио $7800=23.400$ гр. пор. 3 казначеја ІІ к.л. но $7200=21.600$ гр. пор. 3 казначеја ІІІ кл. по $6600=19.800$ гр. пор.万 казначеја IV ка. по $6000=30.000$ гр. пор. 4 . вазначеја V в.д. по $5400=21.600$ гр. иор. У име додатка на забројавање на 18 казначеја по $300=$ 5400 rp. пор.

Одбор је мишљена да се иреддожени додатак у 5400 гр. пор. не одобри.

Председнив: Има аіп во да товори о овој ствари? (पује се: ве). Давде усваја ли свушштина систематичву паату? Yсваја.

А што се таче овога новога додатка по 300 гр. гоји је предложен на забројаваше, јер сад има много динара да броје? (Вичу: то не усвајамо!).

Авс. Ковачевнћ: Баї тим $\sigma 0$ фе што имају више динара, јер прі том боојану могу више и уштедиті,

ца ва то пм не треба п вивавав додатак на забројавање.

Председник ставда на гласање и свупштина решава да се предложени додатад не одоори.

## Ep. 1111.

Иав. чита: Помоћници казначеја. 4 помоһвива но 2700 , свега 13.800 гр. пор; 7 помоһника по 2400 , свега 16.800 rp . пор.

Помоһници деле се на три класе: І. вл. има 3600 , ІІ. вл. 3000 , ІІІ. вд. 2400 гр. пор. годитње.

Повишица пздлваће се из општег кредита одређеног на авансовање чиновнива цо власама.

Овде је ставвено једно ново зваше помоһвига казнач. које нзноси суму од 2400 гр. пор. Одбор је миньена да се то не уважи с тога, што сматра, да ири начелству јагодинсвом за које се тражи помобния, није тако веаиви посао.

पујте објашиење г. министра за подевења на каасе, што такође одбор није усвојпо.

У $_{\text {р. Кнежевић чита: „Код звава помоһника ка- }}$ значеја ставвено је у буиету у прммедби да се деле на трн кдасе, и то са 300,250 и 200 тад. тоднщње. Ово је учињено е тога, да би се помоћпици казначеја постепеним унапређењем мотаи дуже задржати и на тим звањима, чиме ои се успособпли тако, да кад после са тих звзња дођу за овр. кавначеје, логу бити далево пориснији, нето тид се као досад најпре ва са свим страна звава па тев онла за казнадеје поставдају. *

Председнив: Ово подедеве на каасе одбор вдје усвојпо, й f. министар је иристао на то. Дакле сад

имамо три питања: прво је пто се тиче снстема тнчне илате, усваја дй скушшрина? Уеваја.

IIто се тиче другог питања о подељењу на ниаce, г. мннистар је oдустао.

Tpehe је питање о вовом звању помоћника ка3нач. у Jaroдини. Сад во је за то да се тај помоћния одобри нека седи, а ко је иротиван, нек устане. Већина устаје. И таго се место помоћнина не одобрава.

## Ep. 1112.

Изв. Радовановй чита: Окружве штедионице. Руковатељи. 1 руковатев 7200 гр. пор; 4 ругов. V. 1А. по 5400 , света 21.600 rp . нор. - Усваја се.

$$
\text { Ep. } 1113 .
$$

Изв. чита: Књиговође. 5 књиговођа по 3000 , 15000 rр. иор. - Усваја се.

Састанав је овај трајао до 7 сах. у вече, и заказан за сутра у 8 сах. пре подне.

> Шрелседмик
А. В. Јовановид.

3a cexperapa nocatavar:
Раденко Арагојевић.
Нотинснии:
Сима Севулић, Петар Катиһ, Војии Радуловић Bypђе ІІ. Торовић, Мил. А. Гащщић, II. Бурнчвовић.

## CACTAMAK LXXIII.

9. Јавуара 1876. године у Beorpas иfzaceanea

## Димитрије Јовановић.

## orspitap

## Стеван Д. Поповић.

Почетав у 10 часова ире нодве. Присуствовали еви г.г. миниетри.

Ep. 1114.
М. Гарашанин пита иредседвика, за што није прочптана једна његова интерпелација?

Председния одговара, да ће је изнети, кад дође г. зин. председния, и аво свупштина не буде заузета дневним редом.

Бp. 1115.
Извест. фин, одбора М. Радоввновиһ јав.ьа, да је буиет минист. уд. дела бно шредложеи у6,957.116 гр. пор. и да но свушштинсвом одобрењу износи маве 176.168 гр. пор. давае $6,786.978$ гр. пор.

$$
\text { Бр. } 1116 .
$$

Извест. ирелази на да.ье позиције из бушета мин. Финансије и чита све поанције код оде.вва „ђумруци." Код позщције „ђумругпија беогрядсви," вляда је иредложида, да се то зване, воје се илаһа с 900 тал. подели ва три власе, вако би се ту могаи употребити и млађи способни људи.

Одборсва је веһина усвојиаа ту поделу.
Шанта Јовановић нзлаже, ваво је у нвтересу штедне предажено, да се горње ввапе нодедч ва


примећује да у след појавьєне мисли у скупштини није удесно бупетом регулисати каасе, већ да и то треба чинити нарочнтим завонским иредлогом, у воме the се ироинсати и потребна својства аа дуде од те струке.

Jeвp. Maрковић: Сваки рад вуче аа собом извесну паграду и одғоворност. Носао ђумругщије београдског врао је ведики, одговорност и сума новаца која прелази иреко његових руку такође је велика. Према одговорности треба да је п плата. Нове власе ве треб́а заводити, већ и старе избрисати. Способан чонек има иута да и да.ве може вапредовати.

Миа. Спасић: Ако нено као секретар има 5-6 стотина талира, па би се по способности могао поставити за ђумругџију не може то бити за то, што ои био велики сrok, да дође да 900 тал. За то је бове да се то знане подели на вдасе, само не овим путем.

Скупштина усваја све иредложене познције осим поделе звана ђумругпије београдсжог ва каасе.

$$
\text { Бр. } 1117 .
$$

Иввест. чита даже позшије на „квиговође и вонтролоре, прегледаче робе, нагазнонаре, инсаре позорнике, посаужитеже, думенције п возаре, носаче \# њнхове помагаче.

Свупитина усваја све те позиције.

$$
\text { Бр. } 111 \mathrm{~s} \text {. }
$$

Пзвест. предавн на одебак „завод евономије топчидерске и чита све познције.
Н. Крупежевић предлаже, да се због оабижних прндика, у војшма смо, избрише иредложена сума

на украс паркова бар за ову годину, вад нам ввје до шетана и паркова.
А. Балаитски: По среһним земљама увидсло се, да су парвови потреб́ни зарад одржана здрав.ьа ставовника нарочито лети, пи су на многим местима и вуће рущили и на вихово несто парвове подизали, а ми не дамо ни оноливо водико треба за одржане паркова.
11. Вуричковић прнзнаје, да су паркови добри но здравде, но шита, да ли има дуди и изван Београда, н вапожиње, како држава не подиже парв год Бање алексивачке. Шаркове треба свуд подизати, али само о општинском трошку.
А. Богосављевиһ иримеһује, да су парвовв поднжу рали прочишћавања ваэдуха, али ту ворист ичају само Београђани.

ИА. Мојић: Нев свака куһа београдска подиже нарвове, ако хоће само о сном, а не о народном новцу.

Ст. А. Поповин пита, да ли де добро бити, да се укину нздаци на парвове а да се ови шусте да у коров обрасту, почем нема никога, који he их прихватити. Он је за то да се сума умави, а нивако да се са свим увине, јер се тим путем неће нико вајдити.

Ур. Кнежевић: Топчдерски парв апсолутно је немогуће укинути, јер ириход тоичидерсви унели смо у држ. васу. С прнходем морамо в расходтрнетн. Парж вод више ж. школе треба тавође оставити, јер ту се уче деца ия целе Србије. Парв вод финансије, може се дати неком под кирију, јер тамо има воһа II Ар. Парв воА савета моате се Укинути.
Н. Крупежевниу се чани, да у Топчндеру робијаши раде. За то је мњења, да се олреди мала сума само за парг нод внше л. шкоде, а sa парк вод финанспје Београђани треба да су захвални што је и до сад ва нихову ствар трошено.
М. Миловановић: Свави за сеоје уживапе треба да плаћа. Народ вема чим своје вуће да поврива, а београдске су куће бакром покривене. Није ираво да држана шлаһа парвове београдсве, већ оиштина, гоја је највеһа у Сроији. И парв у Топчидеру сало је на уживање Београђана. За то да се ова сума набрише.

Ђ. Tоровић: Aко је скушштина воява, да подиае шарк у Веограду, онда нека га подиже и у Крагујевцу, где сама општина свој парг издржава.
J. Марговиһ налази, да је у Топчндеру рфаво газдоване, вод тодике земье вема ви толико прихода кодико треба аа Топчидер. Прнватаи би човед тамо подигао и нарк и куhy и стову, и онет би добро : живео.
M. Гаиmић: Парв је лепа ствар ін за око й зa -здравде мештана ; али вад се човек сети ове босанске и херцеговачке сяротиње, која кору хлсба од нас иште, онда ои било аалосно, кад не би смо овде уштедиаи. Даваті на парвове нзгдедало бн, вао кнтитв рааву а иһпा бос и гдадан. За ову roдину треба ову суму избрисати.
M. Сиаснћ: Кад бн се приход топчидерсви уступио Топчндеру, он ои могао врло добро напредовати, јер од самог, цвећа и семења добија се по неводиво хнљада грота. Иұа ту користи и но народ.
Н. Крупежевић примећује на то, да ириход

нзносл 39 хия. а расход 47 хиж. гр. пор. н ията, да а треба трошити на то?

Миа. Спасй иримеһyje, да се у Toumiuepy ироивводи толико зелени аа робијаше и да за то држава ништа не плаһа.
Р. Тајсић ои одобрио ту суму, да се троши на шуме или војене потребе, а не онако на баштице аа увссељене једве општине. За увссељене треба сваги сам да плаћа. у осталом тамо раде робщјаши, и аа то треба да се та позпција избрише.
II. Bувовй: Као тто крагујевачва општина сама издржава свој парк, таво може и Београд, а Тощчядер не треба виме украсвти, нек остане овако као штто је.
Ж. Чолић: Топчндерсви парв треба да остане а остаде нева општина пздржава. У 17 овр. вароши у Сроији нема ни једног парzа.

ИА. Стојановиһ: Паркови су подигнути на државном земљишту, и зар да их напустимо баш сад кал би требало да их уаивамоя То је несмислено. Но како је досад подоста на вих нотрошено, те се од саА може мање трошити, и таво горњу суму ваља свести на 5000 гр. нор.

Бл. Божић: 11 што смо јуче пвбрисали 7000 гр. sа парв вод писеле воде, ва што не по овде?
М. Петровй одговара г. M. Сиасиду, да је 1874 год. прнход од Тодчидера изнео 36.813 гр. а расход 56.671 гр. пор. Кад је вите расхода чреба ову позщцвуу нзбрнсати.
M. Спасић; ПІто се тиче украса пирка, ту \#мя инше прихода, а друга је ствар с подмирењем државних нотреба.
Р. Милошевић налази, да је сума велива ил да је треба избрисати.

Заступ. ман. Финансвје: Кад би свупштнва уступида сав чрихол евономији топчидерекој, ова би се сама ивдржавала. Неупутво би дале бшло напустити парк, воји је ва држ. земьшшту. По зва нічним подацима ол последње године, бияо је од евономије топчидерске, од ирилике на 70.000 тр. нор. "рихөда.

С упнданем ове позиције изорисап ои био и приход. За то би добро бнло, да иредложена сума остане.

Председиив станка на гласање прво спстематичву плату rasдe и шисара.

Скуиштина то усваја.
Предложени додатак писару у 600 гр. пор. свуищтина не усваја.

Дале усваја скупшт. предложене позпције на бантована и вегове помоћнике, нл мајстора дрводеда пп надзорнига каменог мајдана, на плату п награду тумара, посдужитежа и побака.

Шовнцију пак ол 10,000 гр. пор. ва уврас Tопчвлера, одржаване парвова код мив. финансвје, држ. санета, внте левске шводе в њвову чистоћу, скуптштина не одобрава.

Ep. 1119.
Исвест, чита повицију од 2600 гр. пор, на псплату разннх раднива у пову і парву ін разне троштове н т. $\lambda$.

Скупитина yebaja тy cymy,

Ep. 1120.
Пзвсетиаап прелазп на зем.ьоделсго-тумареву щволу и чита све познције упрашитеља, ирофесора і економног рачувовође.

Ове године одређено је 5973 гр. пор. ввше но предиропле године, и то абог новоотвореног III разреда, које веһнва одоорска усваја.

Мњене одборске машине гласи: Земьоделевошумарсва швола, војом је деб са свш омашена као таква укпда се и даје у бущету олакшицу од 163.433 гр. пор.

Осим тога ирочита се мшене три чаана одб́ора финанспјсвог (М. Теравбашића, М. Радовановића й Ил. Мавсниовлћа), у вом поред осталог излажу: да се у ову шволу чримају само тмућнији сеоски спнови, да се школе сиабду што боьнм наставнщцияа и да фаци све што теоринно уче и тиячно иравтигују.

Jевр. Марговй: Мањнна мнсли, да свава швола мора пмати неку цеж. Која је цея земљедедској иколи? Aво се ном хтело, да се спреме правтнчни земжеделци, иоји һе бове и умепније радити земљу, онда у тој школи треба и правтичног рада, а тога нема. Ако се хтело, да даје учитеве, впчне земљорадњи, овда она не одговаря де.ьн. Уаалуд се дак.ле на ту тволу троши. Да је отворена у ком иределу паашнневом, боде би одговориаа својој цеди, оваго без земье и алата ништа се не достиаава.

角. Tоровдћ напомиње, ваво је шо ветовом ланcвом прелаог скупштива ретнла, да се уетанови енономан одбор, па ништа. Зещьеделска школа иромашила је своју цел. ІІто тод се у тој шволи учи

не вреди ништа за сељава, воји треба да оре, вопа, сади и валами. Требало је по закону да та школа буде у Крагујевцу, где има земьишта и за сточаретво и за вођарство и т. д., а не у Пожаревцу, где свега тога нема. у овој шводи сад нема више од $14-15$ ђава, воји вад сврше не могу шишта друго бити до практнканти илй жапдарми. Довле год се ова школа не иреустроји у правом земделелском смисау, дотле ве одобравам, веаи говорник, ни једве паре.

Пет, Ђуричновић: Лепа је ствар земљедедска школа ; само је шитане, да лй наша ткола одговара нашим потребама? у тој се пголй спремају веки евономи, а у нас нема газда, воји могу држати евономе. Осим тога аемье наше нису груширане. Најпосле ђаци воји пзлазе из те школе траже државну сдужбу. Докле се не уреди вао што ваља, не треба никадав издатак на њу одобравати.

Акс. Ковачевић: Корисне установе треба одобраватн, а штетне уквдати. Да аи ова установа одговара свом позиву? Погделајмо, шта се у овој швоАи учи (и говорния прочита из завона све пастаине иредмете). Пта вреде теоријсва предавања између четири зида без справа и опитног поьа за практиву? Оваква шкода не he пигад одговорити својој цеви. Ни један ђак на те шводе не уме ни овцу остриђи, ни јагње нй кљусе подићи као сељак. На што ће нам давле! Преддог постоји шред свупштином да се ова швола затвори. Нев влада подпесе иројевт о преустројству те тволе, а оваво не треба одобравати ни паре на пшолу, у појој је 18 дава а 11 ирожесора.

Дим. Катић: Аво се швад са сажабењем гово-

ридо у скупштиви о пеком иреднету, то је овде. Сељачкн народ, војп бројї $90^{\circ} \%$, једва је дочекао оваку шволу, а у скушштини народној диже се гдас да се укине. То је грозно! То значп уоити болесника место ла му помогнемо. Наша је дужност поправљати, а не рушшти. Ко је врив што не пиба? Міг, и нибо арути.
II. Сређвовић : У наmој је земьи $95 \%$ сам вемберадник, Бако се овде може ићи на уништење земыедедске шкоде ? Ко год ствар разуме, не не на то пристати. Не ће бнти, да т. Ковачевић све боже зна од других будй који су учнди. Земьеделских школа треба да је више у нас. У вемљеделсву школу примају се Һаци, воји су свринии 4 гим, разреда Овя, кад сврше шводу, не мисле да обрађују вемлу. Постоји истина оно, што је прмметио г. Ђуричновић, да у няшој вемки нема веднких имања, и за то је непрактично спремати економе; али је щнак грешно разориті щволу, већ је важа поправьатя. Све наше школе, тако су се развијале и поправ๘але, по што су предмети, који су се подазали неправтични, ивбацивапи. У земьеделској шволи не Һе бити гдавни недостатав' до предмета, већ до ђака, који су почели радити нешго што ше спада у круг ниног рада.

У осталом нема науке бев теордје, п погрешно је ударатн на шводу бев теоријсих предавања.

Што се тиче самоп места, п ја нисам аа Пожаревац.

Најбоме би бнло, да се земьеделска школа уједини са богословијом н учитеьеком шволом. У данашњој земьеделској школи има предмета, за гоје Hporgitoan Hap, diyn.

96

би се могла три фавуатета отворити, и воје дете из четвртога гимназијалног разреда не може савладати.

Питање је: где Һе се буди нечему научити, aко не у школи? у нас има сребра, олова и других руда, али нико не уме то да „источи." За што? За то, што се нема знања и спреме у опште. Многи то не виде, вако наши буди нису спремни. Кад бп смо нмали спремне снаге, могли би смо уступити тим вудима толика манастирска добра, да прагтично свет уче, - и од тога би бнло хасне. Али и то не нде без зем., шволе.

Дакде ваља имати буди, и за то шводу ваба поправвати, а не укшдати.
М. Глищић: Земь. школа треба, то нияо не спори. Али питаве је, треба ли нам онавва, канва је? То не може пико тврдвти. Жалосно је нстина укндатн зем. шкоду у народу, који је $90 \%$ сам сељак; али је жалосније трошити трдне суме па некорисну установу. Народ he питати: за што одобравамо паре на установе, воје не дају правтичне ралниве, већ увећавају број чнновника? Roja је цеа овој шволи? Да спреми радниве корнсне себи, држапн п друштву. Па бива аін таво? Ми видимо Ђаке ове шволе, нојі і не сврне тиводу, а обиаазе ово министареких куһа ва гоје правтивантеко место. Трошити дақле опо по мнлиува на ову шполу, са свнм је неуиутно; ва то треба ову циФру иябрисати. Доцније се може ноднети предлог о шепом преустројству.

Mia. Cnacih: Свд налазе, ла је онаква швола нужна, і друкчије се не може ніл говорити. ІІкода

је установвена да даје правтичне вемдорадниве й да спреми учитеље аз ратарске школе но народу. Ови се не могу спремити без нарочите пволе. Што не одговара потпуно свом задатку, то није до шволе, већ до уређева, воје се може мењати и дотеривати. У ној је било, то се мора признати, више теорије но правтиве. Осем тога она треба да је у пољу, а не у вароши. Она вема довољног земљншта аа рад. За то скупштина може обратшти вдали шажњу, да се та школа уреди тако, како һе од ње бнти извесне користі.

Панта Јовановић: Мало Һе бити њнх, воји he тнрдити, да нам не треба яемљедедсва швола. Јесмо ли ми у вемљорадњи на оном ступву савршевства, на ком су други народи? Ми смо далеко нзостали. Треба ли да се унапрефујемо? Вез сумње да треба. Можемо аи то без школе? Не можемо. Аруги народи имају и спеңијалне школе за винодедство, шумарство, сточарство ІІ т. А., а ми то не можемо вмати. У нас се почело с овавом тводом, мислећи да се у свавом опругу заведе но једна нижа, цравтина школа, за ноје треба спремних учнтеља. Камо срећа да се још пре $30-40$ година заведа ова шнода ; данас би наша земьорадња друкчије стајала. Потреба овакве шволе јасна је тао сунще.

Посдедпе аве године догададе су се у тој й другім шподама нежп немили појави. Има мана у вој, и то по свој ирилици нонајвнше вбог тога што се не гледа на иравтпчпу страну њеву. То ве стоји до закона веһ до положаја места у roм је шивола, за воју је решено да буде у Крагујевду. Кад по-

стоје иане, онда место уништавава треба предлагати, да влада проучи стање ове школе и да се ноднесе нов щреддог о њој.

Мил. Миловановић: Зем,ьеделска нам швола треба, то је истива; само је питање: постиже ли данашња швола своју цељ? Са жалосним срцех мора се признати, да је овом школом промашена цеж. Шу треба преуетројити. ІІто неви предазу, да се у њу иримају младићи из богатнх sућа, том бп се привилегиом нанела грдва штета сиротињевпм синовима нашет народа, а ствари се ве би ништа помогдо, почем богатанин синови не би земду обрађтвали, нити бн бнаи учнтеви наролни, већ тражили масна професорсва звања и друга места. И овако одржавати ову шводу с 12 проф. и 18 ученпва, тавође није добро. Каква је шнола тде се учи сточаретво, а стове нема ; учи оратн, а плуга пема? Такву школу не треба држати. Земьеделско-тумарсву шводу треба спојити с учитедсвом и богословском шгодом; но онда треба и основне шводе преустројити. Тако би у пеколико ова школа постигла своју цеб; иначе не треба на ву узалуд плаћати.

Рад. Недић : Некадашња sемь. школа у Touчндеру бида је уцраво за селачги народ. Одвад је r. 1858. затворена па све до 1868. г. тражево је на скушшннама, да се отвори и ова је отворена. У старој шволи ђаци су и орали и вопали и садили дрвета II т. д., І то је била благодет ва народ. у данашњој школи као да није таго. То је валда за то, што скушштина није решвла, да фаци нз те шщоле иду вубп да раде. Аво није решено, оно је о томе

говорено, ваво ои Һаци те школе биди учнтеви за одраслију леду сеоску у земдорвдюн.

Ил. Мојми щредлаже, да се днчра смањн, јер је у шволи 13 ђ,ака а 12 профссора. ПІкола је потребна, али је ваяа преустројитн.

Нет. Стевановић: Док се не поручи, како треба ову шводу, воја је тако потребна, боде уредити, дотле нек се не увида, већ нека се само смањи оно їто се на ву досал трошнло.

У $_{\text {р. }}$ Кнежевић: да ди је ловобан раз.лог, щто се наводи иромашена цељ ове шкоде, да је яа то треба укинути ? Куда би смо отншди, кад би смо рушиай све оно што не одговара дељи १ да аи се мисди, кад се говори о затворану шнола, и на ђачке родитеде, воји су дали своју депу у школу с надом, да һе она пзучити оно што су отпочсла? Кад би смо затвориаи све шкоде, воје не одговарају де.ьи, ми би сио затвориаи може битв и богосаовију и освовне шкоде. То нису доводни раздози. Једиво што се може учниитв, то је, да се смањи цифра па издржавање Ђачго, почем је сад тамо мање ђака но у почетву године шводсве.

Ил. Стојановиһ: Нпје на дневном реду читање о томе да ли је добра sемл. шумарева швола или није. То се претреса аругшм путем, и сваки, воји мисли, да треба школу преустројити, мозе поднети свој иредог. Ми треба сад да решнмо бупет те щколе.

Дим. Матиһ вели: Да дй сами sемьеделди не упићају, ая ои били у бољем благостању, кал би имали вине знања о побсвој приведк, те да своју земду бо.ье обдедавају, своју стоку боље поднжу і!
т. А.? To се не моze спорити. Кад је тако, онда нема сумње, треба нам и земьорадничка школа. И ми је пмамо. Пта је вој цед? Пз ње као ия внше вемљеделске шноде, треба да излазе учитежи ва ниже вем.б. пиоде воје треба по срезовима или бар по оврузима подизати. Немојно дакле затворити једну једину ㅍволу ове врете, већ дајмо средстава п приаике, да се поститне што је иропуштено.

Кад је земьед. пвола у Топчидеру затворена 1858. требало је чекати 12 тодина, дов се друга тек 1870. год. отворияа. Као веһим делом земяеделски народ - не смемо ако добра себи тедимо

остати без вемљеделсве шшоле. Кад данашња није у свему као што треба, онда поправимо иддопунимо оно што не достаје; само нй по што не укндајмо ово што постојп.
A. Богосавдевић: Нико у основу није против земдеделске шкоде, веһ се износи, да не доноси вористи коју народ треба од ве да нма. Каква је то пвода где се опитно поље обрађује робпјапима, а не самим ђацимая Земьодедских пкола треба да има свуда; за то ваља затворити ову у Пожаревцу, на завести аруге, од војих he бити вајле вароду.

Дим. Катић: Свавад се бада кривица на другога, а не на себе, па п овде. Говори се да је дел ове школе проматена; али вао да је друго нешто узров, воји се неһе да важе. Сами смо вриви, што су нам деца овавва каква су. $0,10-20$ хибадя ђава ретво који, вад сврии све mводе, хоһе да се враті у народ и да му повате каво се ради п како се чува, већ свавн тражи, тде је најлапше. Баци xohe да су чиновници, а не да ору и копају. За

то поправимо оно што потребује пощравве, п дајмо сами ирижера да оно што по школама научимо у народ разноснмо, а пводу не затварајмо никадо.
Р. Тајсић: Евономве и пумарске пноде потребне су. Али наша швола у Шожаревцу пе спрена младиће, који не радити пожске радове и умети стову добро одгајивати. Тодиви професори чредају око 30 предмета и спреме но невог иандура вли ошитинког иисара. Школу ва.а што пре преуегројити; нарочито вала спремити землу и радинке воји 友теоретично и правтично учити нашу маадеж. - За сад не треба ништа плаћати на ову шволу.

Стеван А. Поповиһ признаје да смо се доста удалиди од праве бупетсве ствари; но кад се удара на цел земь. шумарске школе, хоће и ов да важе Rоју. у \& 1. зак. од 1870. год. о вем.в. пумарекој школи шрошисана је цел шноде. Аво ова није добра, онда пије тешво у једном \& изменити ту цел. Говорния не зна, да дй су младићи, воји сврше ову земь. пколу, способны за земжерадиичве радове наи бан никако нису, јер није пад внма држао нити је могяо држати иванва нспита о томе. Ако су донста неснособпи, онда треба за дело размислити се озбивво, да ли вреди трошити на шкөлу која своју saдаһу не постиже. Аво аи не стоји тако, опда треба тражити дубже узроке и проучити право стање ствари, т. ј. да ли наши ђақи, вад еврше шшоле, хоһе донста да се врате вуһама својим и да раде зем.бу. Сумња је велика о толе. Професори спремају ирела одреденој задаћн ђаке ва sемжерядниве; али професори не дају службе по ванце-

ларијама. То чине други пи за то ђаци вуцају на државна врата тражеһн сдужбе. Да аи они то чине доиста ва то, што у школи нису научшли землу радити? Сумња је велика. Може бити да је ту и сиротшња много иаи управо највище од сметне, Нроресори су може бити спремалй ђаве, да булу учитеяи по ратарскпм школаза, али ирофесори не заводе те школе, већ влада. Кривице нема дакле до ішколе.

У последње време појавнаа се мисао спајања ове шволе с богословијом и учнтељском школом. Мисао није рфава, јер за ву roворе многи разлови, вао: уштеда у становина, вабинетнма п наставницима. Ови последњи зогаи би том чрианвом удесита боьу подеду аредмета међу собом. Аго зло није аубже, него ако се моате пллечпти једном пяменом невог члана у sагону, и аво се може стати на пут, да нико нз земь. шводе нема ирава тражнти државне саужбе, онда створнмо тај है, и све Һе опти у реду, тим пре, што ниво не пориче нотребу земљеделске пволе. Кад нам треба дакле зембеделсва швола п кад нам требају веке ратарске щколе, онда се овом прилпком може изреһи да ваала прево неве вомиснје или иначе проучи право стање садање земьеделске шюоде и да по потреби сиреми иројевт за преуређење тог завода.

IIIто се трошка тнче, тај је донста ирема саданем броју ђака веливи, и кад повицдвја ва храву, одело итд. Ђака roђе, може се доста смањити, а та другом месту не може се шта уштедити.

А Бздаитеки: Установдавајуһи земд. іпколу хтели смо, да нам даје практичве вемьераднике;

но ово неһемо Аостиһи. Вае, који учї 4 год. осн. школе, 4 год, гимназије и 3 ове шводе, давле пуних 11 година проведе у школи, тај веће пивад датити се будака и мотиве. Довле му је отворен пут у чишовништво, дотле ниго неће у вемљерадниве. То је таво.

Oва школа није уређена према нашим потребама; она је пренета оданде, где има грошова, спахија и др. са 5-6 хидада ланаца земље, и где се спремају у вншој земь. школи настојница добара с шатом од 6-10 хил. тал. У нас шема снахилува нитн оваквих богаташа.

Каво ова школа не одговара нашим шотреб́ама, то је треба иреуетројити у иравом теоретично-правтичвом смислу и с обзиром на нашег сељака. y осталом неће бити ни мало добро, да се ова једна школа, воју имамо, ватвори, всһ нев се са свия иреустроји, и онда Һе битн мање трошьа, а више вористі.

Ј. Марвовић чуаи се, каво оні, који су завели ову школу, не уредише је тако, наво не оити од користи народу. Толина држава добра леже упардожена а ииког нема да их на боьи начин за углед сеосвом народу обрадује! Бамо нам иравтичне земдед. пволе по народу? С установљаванем ове щиоле није се ни на шта друго нислшло, него да се даду места пзвесној господи. Народва скупштина не сме обмањівати народ. Свавн од овнх питомапа стаһе по 500 дук. цес. тодишне. А може ли сваки од внх привредити вароду 500 дуг. цес. То је немогyhe, II да је боље пшоаа уређена. На овавву

пколу не сме се више трошити ни једна пара ия сиротне народне касе.
II. Јовановић: Крајње је пеупутво осуђивати намеру онога који је установио вемьедел. шњолу, која није заведена због потребе давања места, него за то што је наш парод земљералнички парол є што је требало спремити прво учитеве који be paдити у ратарским шволама, од војіх би времепом бида бар по једяа у сваном овругу. Народ је тражио пошравпу земљерадње, среске евономе и др. И влада је рада бнда у овој пноди спремити учитеље и економе. Або ко мисли, да се то може постиһи на други начин, нека поваяе.

Госп. Марковиһ говорио је неки $А$ нн противу изапиぁања питомаца у стране земље на науве, а сад налази, да је порисније спремати учнтебе вемқерадве ша страни но у вашој зем.ведел. пводи. Како ве се протумачитп та противуречпост. $\mathrm{y}^{\text {о }}$ отадом вдада је и пре слала, а п сал пибе питомце на страну рад изучавања агрономских и сточареких наукя. Таво смо п могли отворити папу вемљедел. - IIk0.Ay.

С отварањем пполе бнла је намера добра, племенита. Аво што у веном устројству не вақа, дајте да се поправи; само нев се не рупи ово што имамо.

Минпст. прелседнин: Сва ова лебата води се према владином схватању рад тога, пано би данашњу sемљ. пполу ваљяло преуетројитн, а не укивутн. Закон о овој шволи постојп и тај јо допеда пар. сеуаштнна. Укідати е рамена установе, воје су завоном регулисане, пе пде. У осталом сви су

говорници износали потребу преустројства ове шкоде, воје може доһи на двевни ред, вад се о томе предлог поднесе, а не прнаивом буџета.

Многи су говорвли о потреби преустројетва вем.ь. шволе ; но пиво пије погазао, вако је одиста треба преуредити. - Опа може шмата својих мана. Но и ире као министар фннавснје п сад, вели господин министар председния, да вије тог убефења, да ову шводу треба затворитш, већ је ваба пощравити тако, да буде ирактичнија, да се преместа тамо где има више земве за обрађивање, више шуме, стове итд.

Што је сад у земд. школи само 20 ђака, то је усдед поанатих нереда. Одређона цифра на шихово издржавање може се смањити од 70 хиьада на 30 хиьада гроша пореских. Професори су увазом поставвени; ту се не мөже ништа смањит.

Ваада he по завршетву скупштине иваслати стручну комисију, воја he исиитати стање ове шводе и поднети предлог о веном иреустројству.
 стара земл. швола затворена, говорило се, да би боље бвло да је остала. Данашња је пкола боье уређена од прве, и врло је чудво захтевање: рушити што постоја, а не подизати нешто боле.

Један је говорния довео у свезу корист ове шволе с групирањем земье. Тешво Һемо ми доченаті то, да се земде наmе групишу у руке појединих грађаня, а и желети то ве треба. Наme saконодавство баї пле противу груписања земава, қаво не би и у вас као у другом свету бндо сна-

хија и богаташа, воји се башаре и гоји само уживају, и спротиње поја аргатује.

Иавестиаад понавља позщцвју на персонад зе-мбодедско-пумарсве шволе.

Скупштина усваја те све позиције.

## Бp. 1121.

Код поанције „један учитед с 3600 гр, пор. ${ }^{\text {п }}$ чредлагаху Ал. Ниголајевиь и др. да се нзбрвше но посде кратког обавештења од стране г. заступника мин. финанспје, скупштина одобрава ту нозидију.

## Ep. 1122.

Код позиције „ирошесор-деловоһ с 1200 гр. иор. ${ }^{\text {a }}$ примети Александар Ниволајевић да се то даје поред систематичне паате једном професору за дедоводство, и предложи да се то избрише, почем од тодивих професора може један помагати упранитежу у послу деловодства.

По што вддда иристаде на то, да се изостави ова сума, то скупштина не усваја предложеву позицију.

## Bp. 1123.

Код познције »хонорарни свештенив с 864 гр. пор.* примети Алек. Ниволајевић, да тај свештения ништа не предаје, већ само по неки пут покроши ђаве водицом, и да за то ову позицију треба изоставити.

Bише говорнива, вао: І. Ђуричвовић, М. Мидовановић, ІІ. Стевановнћ, Ил. Мојић и Ал. Здравновиһ беху за то, да се та сума нзостави, држеһн,

да тај свештенив нема с иредавањима никаква посда или да то може вршити један од ирофесора.
А. Катић, Д. Бадаицеи, Н. Радовановнһ, Јак. Павловић и Р. Кукић објатњаваху да тај свештенив за ту награду предаје у земь. шюоли науку хришҺансву, која је увршћена у број наставних предмета ІІ да се то не може пренети ва вог ирофесора, ночем то не би нї духовна власт дозводила вити би то могао предавати воји од остадих ваставнива.

Скупштина уеваја предложеву позицију за хонорарног свештеника.

Bp. 1124.
Известнадц чита: један левар 900 гр. пор.
Носде вратвог објашњења скупштина усваја ову позиццју.

$$
\text { Бp. } 1125 .
$$

Извест. чита: На пет саужитеда за школу и ђаке и т. д. 10.584 rp . пор. н применује да се у одб́ору није знало да у шноли нема више од 20 ђака, иа пад је сад таво, то би се ова дияра могда сманити.

Многи носланици, вао: Мпа. Миаовавовдћ, M. Гаштиһ, Р. Тајсић, Ник. Крупежевић, Малос. Марвоввһ, В. Ђоровић, ІІ. Вувовиһ и Вл. Божиһ налажаху, да је и број посаужитежа за ову шволу веливи п предложена сума да је велива и иредлагаху три послужитежа и до 3000 гр. пор.
А.л. Ниволајевиһ, Иа. Стојановнһ, Н. Радовановић іІ Јов. Бошвовй објашњаваху, дя су посаужитељи прнили своју шату од почетиа до рачупске године й да he е товом штодском годином требати

више послужителя, па иредлагаху диюру 5 до 6500 тр. пор.

Сдупштина одобрава на горњу позщцију 6500 rp. пор.

## Ep. 1126.

Нзвест. чита: На храну питомада прево целе године іи т. А. 76.000 гр. иор.

Предсеанив објави, да вдада место ове суле предлаже 30.000 гр. цор.
II. Туричковић налази, да је без објашњења жвого 60.000 rp. чар. ва 13 ђага.

Ст. А. Поповиһ вапомиве, да је у почетву ове рачувсве голиве ошло у шволи нешто више ђава но сад. Осим тога ва годиву иримиһе се но свој црияици још 25 нових иитомаца, који у овој рач. години имаће да се за $2-3$ мес. (Авг. Сешт. и Октобар) хране и одевају ия ове суме. По томе ова емањена сума од 30.000 rp . нор. није виваво велика, всһ је сумња да ли һе се и с њом изаћй на грај.
II. Ђуричковић пристаје по овоме обавештењу да ова сума остане.
М. Мидовановић: Овде је питање да ли треба одобрити 30.000 гр, пор. на 13 孔ава. Та је сума цретерана. ІІто се вели, да је у почетву родине шводске било зного више ђака, то не стојі, јер су толнви ђаці јопі пре два чеседа пзшшай пв шволе.

ИА. Стојановєћ: Ова циФра од 30.000 гр. нор. није нивако претерана, мањ ано се бан таво хоһе Aa говори.

Свушштина одобрава ва горњу позицију 30.000 гр. пор.

Бp. 1127.
Извест. чита позвцију од 4200 гр. нор. ва путовање питомаца.
И.. Стојановиһ иримећава, да се ово због манет броја Łака може смашити.
Р. Тајсић шита: Куд ђаци путују?

Известилац одговара: По Сроијп.
B. Васић држи, да ђаци путују по нашој земьи рад збщрања бидака и др. Кад су ван школе треба им трошитн.
М. Миловановић ; Кад је свупштина тако равнодушна да на храну 13 ђака одобрава 30.000 rp . иор. овда је и ова циџра малева и треба још вите одобрити.
II. Ђуричковиһ палази, да је путовање ове године непотребно, и аво се велива сума не тражи.

ИА. Мојй налази, да је то нека дијурна и противан је иредложеној суми.
II. Cреһвовић примећује да није овде говор о диуррии некој, већ о томе: да ли ђаци треба щрактичви да ивучавају биљве, вемљишта раяна в т. А. На ту цеб требяло би и више, дяти.

Застушив мин. фивансије: § 11. зак. а уређешу земаоделсво-тумарске шкоде нарефује ова путоваша по отаџбиви раяи упознавања с бнљкама, зеныиштииа и др. Без икаква говора треба ову суму успојитн.

Ба. Боаиһ чудй се, ваво бе сметі ті пробесори е ђадима путовати, вад су тоание ђаве петерали. Опи ће њих батинама помлатнтн.

Заступ. мин. Фннансије: Речи г. носланика Божића педостојне су овом завонодавном теду иі не би требадо никало да се овде чују.

Па. Мојпћ напомиње, да ђацима кад путују, щде она иста храна коју пмају у школи. На што дакле два вут на храну давати?

Јов. Рајичић: Доста је што се на ове ђаве троши у школи. Кад путују пе престаје им храна ня тноде. у осталом, ово путовање може ове године изостатн, ночем је заостао таво мали орој ђака тев да се ватра не угаси.

Стев. Д. Поповиһ: Ваци, вад пугују, иду пеㅍве, но њихова цреобука, њихова Һебета и потребне вемьоделсве справе морају се бар на једним волима носити. Храна ће им се на сваки начин и на путу пздавати из ове суме од 30.000 гр. пор. Оетало, као: тропाкови за подвоз, за преноћитта и др. мора се плаһати из ове познццје. Ако је свушштина у оптте волва да одобри путоваше ђацима земљодедско-тумарсве шволе, онда ова сума није таво велица.

Јев. Марвовић: Аво се мисай ова шнола преустројавати ове год. онда не треба продужавати нсти систем. Најпосле, може се ова сума одобрити алІ с тим, да се употреби на вуповаше стове, алата іf T. A.

Председнив објавн, да је т. минитстар финан. смањно предложену поанцију од 4200 тр. пор. на 2600 rp. пор.

Gxyпmтина усваја смашену повицију од 2600

тр. шор. ва путонање питомица земљоделско-тумарсне mноле.

Свршетаз у 1 час по подне.

А. 'В. Јовановић.

Cenyerap
Отеван Д. Поповиһ.
потинсниц:
Ђуріе II. Торовић, I. Ђуричковић, М. А. ГАишић, Војин Радуловић, Трив. Милојевић, Петар Катаһ.

> CACTAHAK LXXIV.
> 7. Jaнyapa 187 \& roanHe
> ureaczaama
> Димитрије」овановић. oempetar
> Стеван д. Iоповиद.

Присутни сви министри, сем министра иравде. Почетак у 9 час. пре подве.

$$
\text { Ep. } 1128 .
$$

Іредседник: Састанак је отворен. Сасдушајте неке модбе посланичве ва осуство.

Селретар С. А. Поповић чнта модбу Стевана Мирвовића гојом моли за осуство до оздрављена. Скушштина му одобрана.

Даке чита молоу Миазиа Миаутвновића војом молй за осуство оА 5. Јан. до закључва овогодНШbux седниця. (Чује се: да my се ве да).

Mия. Миаутановй паводи, да га нога боде па не може вивано у скупитину додавити.


Нивола Радовановиһ: нева се ирочита списав носланика, те да вндимо колико има посланива на овупу, па онда нека му се дозволи.

Рака Ґуғиһ слаже се у томе, да се молиоду одобри осуство, но по што се пспуни оно што Pa довановид каже, нначе не одобрава.

Бл. Божиһ одобрава осуство али онда, над дођуу ови воји су већ на осуству, војв треба позвати.

Председнив: Молим вас да прочитамо списак. (Шотпрелседнив ирозпва). Дакле има на окупу 100 шосданика, и 6 су овде у вароши, и према овоме одобрава аи му се осуство? (पује се: нева му се да осуетво).

Hик. Радовановй: Нека му се да осуство онда вад ови са осуства лођу, јер овако може се још војщ поболети, па дз скуиштина остане без дово.ьног броја за рад.
Б. Ђоровиһ потномаже Радовановнһа.
М. Мидутиновић каже, да је пре 6 дана за осуетво молио.

Ния. Радовановиб: Чшм први са осуства дође, нева се одмах да Милану.

Председнив: Не верујем да he иво доћи, док се не позове.
И. Мојий одобрана осуство, јер шма довобан број посланива.

Пов Стеван Поповиһ: Нева се позову ови почици из ужичког овруга, јер внх су 6 ва осусамо 7 је овде. Мислим да они немају ирида само они осуствују. чник: Ја мислим да пововемо Живеа

Стевановића, Вову Милетића и Ивка Остојића. (पује се: Ивго је ожалошћен).
Р. Кукић: Нека се позову само ирва двојщца.
М. Недежвовиһ мисай да сви треба у скупштини да раде, док посвршавају послове, а не оваво само да траже осуства. Не одобрава осуство.

Председнив: Сад има на овупу свега 103 носланика, јер су још три дошла, па мислим да му се може дати осуство. Одобрава ли сдуиштнна ? Одобрава.

Сегр. Ст. Д. Шодовић чита молбу Живта Чодиһа, којом тражн 6 дана осуетва због слабости своје жене.
※. Чолић правда молбу и вели, да му је жена таво бодесна, да он мора ићи. (Чује се: Он је два пут осуствовао ва му не треба дати). Ако мі не дате ја напуштам ово место.

Председник: Живно важе да му је жена таво јаво болесна, да мора вћш још данас. Је ли вовна свушштина да пововемо $2-3$ од оближих шосданива, на онда да му дамо?

Вујо Васић вели, треба му одобрити осуство.
Прелседник: Олобрава ли скупштина Живву осуство за 6 дана? Одоб́рава.

Сеяр. Ст. А. Поповић тита молбу Плпје Стојановвћа, којом тражй зоог домаћнх посдона 20 дана осуетва.
А. Ковачевнһ шапоменуһн дв је Стојановиһ чдан завонодавног одбора, севретар и тдян нарочитог одбора, не одобрава осуство, јер ће се, вели, на пе-
 штина дангубити. (Чује се: врдо добро).

1540
М. ГАщщић: Баш нз оних разлога што Коначевић напомиње, велим, да Стојановиһу треба дати осуство, 10 што је он и сувише радио. Непа се они са осуства позову, а Илији да осуство после б-6 гддана.

Ндија Стојановиһ правдајућв своју нодбу тражи и онет осуство, а пристаје да му се даде после 5 - 6 дана.

Председник: Одобрава ди скупщтина да му дамо осуство од 20. ов. месеца? Одобрава.

Секр. Н. Крупежевић чнта молбу Раднсава Симића, којом моди ва осуство до ераја овогодишњих скупштинсвх седница због домаћих нужних послова. (पyје се: да му се не дa).
Р. Симић правда своју молбу и велп, да треба да my се да.
II. Вуричковић: Кад је дато осуетво Стојановићу од 20. ов, мес. то нека се да и Радисаву од 20.

Жика Миленовић не одобрава осуетво, од 20. ов, мес. и веан, сви һемо вһи.

Председннв: Вл вндите, г. Радисаве, вадо смо остали на малом ороју, на sa то иричекајте још неколико дана.
Р. Симиһ: Мени носле не треба, аго ми сад не дате.
M. Міловановиһ не одобравајуһи осуство ви Илијі Cтојановиһу а ни Радисаву, вели да ми не треба да llame домаће послове претиостанимо општиж. (Bичу: врао Аоб́ро).

Іредседвнв: Ја мисдим да he и сам Радисав остати још воји дан, с тога да иређемо на дневни ред. Молии саслуіплје неводиво интерпедацдја.

## Бp. 1129.

Сеяр. Ст. Д. Поповић чита:

## Интернелација

ка z. z. мимистрс травде и флкан ије.
Зна се да је под владям намесниттна издато ия бушета министаретва војеног или грађевиве 20.000 дув. првој српевој банца у Београду.

Зна се, да је рок повраћају тих новаца одавно протевао и да новад лржави још враћен није.

Зна се даје прва сриска банқа од две године на овамо свој рад обуставнда.

Гогори се, да су се у том заводу необичне злоупотребе догодиде; да су сами управници завода прево 90.000 дук. нзузели и јоии вратиии нису и да је много грађава ваших са стране оввм злоуиотребама оштећено.

Зва се, да држава те предузима нияаввих законсвия нера противу оних, који су злоупотребе почниали.

Зна се пајпосле, да су ове злоушотребе и немарност Аржаве, да нх нзнађе и казни, Ередиту земае на страни осетног уштрба нанеде.

Тога ради уаимам слободу аапитати г. министра финансије да објасни: „на основу војег је законодавног решења, вдада ову сузу новаца нздатв могда? За што се позајмвенв новад ирвој срисвој банци од ве не папдати, вад је роқ, нспдати одавво прощао п кал чриливе, у војима се данае налазимо, зановедају да се сав држивни новад прикупи п на ствари општег ннтереса, уиотреби $\boldsymbol{q}^{*}$

Узпиан слоб́оду вапитати. г. миниетра правяе да објасні:


1. Да ди је вољна влада, да тај устав иа јавност изнесе, те да видимо какве вам је благодети он ујамчанао?
2. Да ли је тај устав јої у снази - ॥ аво није кал је поништен?
3. Аво није повиптен, онда молимо владу, да нам објасни, да лй она палази, да је упутво да се ирава а слободе Срба оставе іи да.ье изложена пепзвесноечима тајних нарефења ?
4. Јануара 1876. год. Београд.

## М. Гарашанин нароани посаиий ур. Кнеагевй. $^{\text {. }}$

Мин. прёдседаня: Оиде се у почетву спомиве „по иризнану саме нааде* постоји устав. Ја не знам да је влада иризнала орде $у$ свупшттиии да има вавав тајаи устав. ШІо се тиче осталог да се тај устав прочита овде у скушштини, j а не знам да тажав устав иостоји, а звам да га у уставној зем,ви не може ии бити. Ви знате да у уставу има једно наређене, по вом влада на случај рата може сама све у руке узети што јој за нужно буде радн одржана реда у вем,ы, и ирема ономе вије вужно нити може бити сумње да такав устав постоји, п ја уирав не внам да лй ноже бити такве свуиштиде воја би тавво што наредиаа. Може бити да је било ки квог robupa $y$ вел. наңодаој скупштиви о томе, али меви није позато.
M. Fараштитн: Првіо ја у интерпелацији инcam eazao, да је овој ваадй познато; но то је једиа влада вазала иа ма воја била, и то је за нас ме-

родавно. Ово се паређене пе одвосп на она нареЂења уставом иризпата, него је тај тајии устав, вао неви додатая јавном уставу. Тај устав мора да се налазп $у$ архнви, иначе је $y$ нечијен џепу и може се ва један нут изнети кад му се ниво не вала. С
 провађе, изнесе и ушишти.
II. Ђуричковй потномаже у свелу Гарашанина " вели, да је ов хтео још лансве године да иитернелира миниетра због тога, јер како је он дознао нсти је уетав тавог садржаја: да влада може протерати свапог трађанина из ове земье, части и живота лишити без вслсђења саио вад се па в посудна. Да опакав тајии устав постоји, ми сви знамо, па за то је излишан свави дави говор. (Чуеј се: вије истина).

Иапја Мојвб: Њему није познат овавап тајни устав, а бно је ї он послания уставодавне скупштине. Није иротивай да се унипти, ако занста ностојп.
J. Боивовй: ІІто се каже, да има неви тајни уетав, вога је неа. народна свупштина решшаа, то, госполо, пикако непостоји. Него ствар је са спим друвчија. Велика народна скупштина извенађева догађајима ондашњим при убијству бдаженоночив. внеза Миханаа й да се ве б́и штогод још sa оно време догодило, дала је владй једно овдатьење, по воме је она могда свавог овог доји се појава као бунтовнив и ла ради иротив ирестола вли је иначе онасаи, да ноже иредувети мере п учииити mто аа пузво вађ̆с. To вије викпво у внду тајног устава

дато, несо само овлашћење вдаді, а ја у волико се опомињем, вяада није ви потписала то овлашћеже.
Т. Торовић тврдећа да занста није бнло внкаввог тајног устава, вето иросто овлашћене, вели, да је исто важндо, само за време малодетства внежева.
М. Гарашанин по иризнану невих посланигя, вели внди се, да је неки додатак постојао. С тога раздажући своје ваводе опширно сматра ва дуаност народног представника да ту ствар не узме олаго, него да се та ствар узме, внди н повншти, и ако се не може ваћй у архиви вао што г. министар каже, онда нека се јавпо саже, да је уннштед и да не вредн.
J. Дияитријевић: Ив свега овог тражења овом интериелацијом закључујем, да је то иросто намера те да свупштина не ради свој гдавни посао за који је позвана. Па пошто сви знају да нема тога уетава нити је таввим ивоме веправда учињена, а т. интернелант ничнм не довазује да би се веровати могдо, предалаем да се иређе на дневни ред.

Ур. Квежевић: Azо је вољна свушштина, ја Ђу доказати. Није то лако данас једног а сутра Apyror протерати из вем,ве. (Велини жагор).
J. Димитријевиһ: И треба да докажете, а ве оваго иросто. Све је то, браһо, измишьотина. (Beднки жагор).

Председния: Ја не знам за што је толига раздражевост у скупштина. Немате повода да толиво вичете, вад г. мивистар вели да му је о тијном уставу вепозвато, и да иристаје да ствар пспита, иа свупттину о томе иявести. (पује се: треба да се оАбаді).
M. ирелседнив : Као што сам вазао, ствар мй није позната, но ја држим да је у уставодавној свупштнвы бидо и тајних седннц, па ако би што бнло, то he бити у автвма тајвих седница. Ја иримам ннтерпелацију да одговорим и иотражи hy, Меұу тим ако б́ га случајно било, овда је питање да лй га ова скупштияа може увиштити но што би то била ствар вел. свупштине, но сада о овоме пеһемо говорити, дон не извидим.
М. Гарашанин задововава се са одговором г. министра.
II. Среһковаћ: Ову интерпелацвју треба одбадати. Код нас се зва ваво се загони ираве п каво су досадањи закони иравьени, а ако и има нешто тајно, то није закон нити вога год веже.

Предсеання: Сав је говор ораһо нзлишан. Министар прима ову шнтернедациуу и одговориће. (Чује се: да се пређе на диевни ред.) Приста је ли свупщтина да се иређе на дневни ред? (Пристаје). Свршена је ствар. Мивистар Һе одговорити. Чујте даве.

Бр. 1132.
Сегр. Ст. Д. Поновй чита:

## Интернелацвја

на z. миниотра фикансшје
У 1873 рач. годинн било је ирихода државног $32,925.84$ гр. и 37 пар. пор. - расхода је било $34,633.642$ гр. и 6 пар. пор. Вишак расхода од $1,708.557$ и 9 пар. пор, полмиен је 18 тотовние државне васе.

Молиу г. министра Фннансије да нал објасни:

1, на освову кога је законодавног решења, овај зишаг из готовшие државне васе наплаһен ?

2, ако нема никаквог законодавног рещања, овда модим г. министра тинансије да објасвп: вако се смео тај ивдатаб учннитп ?

Ово је нужно ввати, ваво би се овај, војщ је овој неправндности узрок, могао одговорвия учинити.
8. Јануара 1876 год. Београл.

## M. Гарашанин народии посаанек.

(पује се: то је застарило).
Председвик : Оиа се интерпелација упућујје мин. финансије да одговори, по птто он на то пристаје.

Бр. 1138.
Секр. Ст. Д. Поповић чита:

## Интериелацвја

на 2. министра финансије
Под вдадом намесништва указала се иржавна потреба, да пупи извесне жагадине ва Сави у Беотраду. Влада нареди је,ву вомпсију, саставьеву од овдашннх грађана: Јове Крсмановйа, Ђоке Аћкмовића, Хаџи- Ворћа, Јоце Пачића и Птајнлехнера, да то имане ироцене. Ова помпепја под sавдетвом продени то имање 10.000 А. п. Ваадй се учиви ова прощена прнстрастна и стави проденитеже под сул. Ови шзјаве сулу, да су сотови, да то шмање по горњој цени за себе вупе и суд, пх ослободн. Министар финанспје стуии са притежлодем пстих мaraщниa у morońy a погоди ce 338500 д. Ho министар од те погодбе одуставе. Прва српсва банга

купи те магацине за 7500 д. и у тодини 1872 прода их правитевству ва 14.000 А. - шго чивй да је правитедство без икаква понода и вужде платило то имање 600 д. дес. скушье, него што му је вуђено, и то је учинияо у ворист ирве сраске банве. Овакав поступав владе јасно показује, да је она биаа више руковоһева шнтересимя банке него ннтересима државе. За то модиу г. миистра да нан објасни:

1, да ди је овавво заступаве пнтереса државних поштено?

2, кога он за невннол сматра?
3 , је ла вовна да вам акта по овоме делу на уввђај става ?
8. Janyapa 1876 ro4.

Веоград.

## M. Рарашанин нароаии посанани

Заст, мив, фин. мин. грађевнне: да се ще о́и дангуо́ило и упуһнвала ивтериелацщја одоору, ја и њу примам да одтоворнм.

Председнив: Усваја аи спупштина да се упути министру ова интерпелација ? (Усваја.)

$$
\text { Ep. } 1134 .
$$

Севр. Н. Крупежевић чита :

## Іетање

ка z. министра укутр, дела

Од наво је садањн срес. начеднив у наmем среву ово је четврта година. Cваке године вупи ов по селу ірирез по $2,21 / 3$ і1 6 гр. qap. на главу. Oве је године разревао по 4 гр. на гааву. У срезу има 5000 гдава.

Давле покуши је 20.000 гр, чар. полгодишње.
Све то вапетан куши и разрезује без ивакве зовтроде.

Питам ғ. министра, да дй зу је што нознато и ако је, за што се ништа не предузима иротив оваввих неправалвостн ; и аво му није познато, је ди вољан паредитв пзвиђај по овој ствари?
9. Јануара 1876 год.

Араныел Милојевиц

Мвв. председнив: Ова интернедација треба да се упути на мин. Фнаансаје, јер шолиц, ваасти не смеду учинити викакав ирирез без одобрења мнн. Финансвје. За то пека се упутп одбору фивавснјсвом.

Председимк: Усваја аи свупштива да се упути фанансијском одбору? (Усваја). Сад да пређемо на аневй ред.

$$
\text { Бp. } 1135 .
$$

Раденпо Арагојеапн мола да се и шегов предлог гоји је подвео прочита.

Baca Cтошиһ моди да се ирочита његова интерпелаццја упранбева на мин. председнива.

Председиив: Нева остане за сугра, јер смо сад доста читадв. (Чује се: нека се чрочита). Па добро нева се прочіта.

Cerp. Н. Крунежевић чита:

## Пнтаве

на иредседкика мижаотарскоz саведа, лин. ужутр. дела
Зеа се да је г. Јован Ристић садани министар на расположењу дошао за миннстра ол начелпива прве власе минвстаретва увутр. дела. А зна се й

то, да министар на расположењу добнва плату ону воју jе имао у звању са кота је за министра поставвен. A то је плата коју о́ г. Рпетић по saвову имао као начелник министарства увутр. дела хвьаду талира.

Данле шитам председшива министарсвог савета да ми одговорі: ва освову ког завова и законевог наређека ложе г. Ристић вао министар ва расподожењу добивати плате од две хибаде талпра?
7. Jавуара 1876 год.

Београд.

## Baca K. Отошић наромии посааий

Стојан Вељковић: Господо, ире аве хнљаде година у једном свупу учених дуди поведе се реч о томе, шта је правда. Један од њих Тразимепос рече: правда је оно, тто је моћнијем од вористи. Сократ га на то упита: а да ли моһни увек sва, шта му је од корнсти? Он ауу одсовори: господар као такав непогрешан је. То начело доднаје вндимо у римсвом државгоя ираву. Видимо та после у слободо-умвом уставу енглесом. Вндимо га у држанном праву й осповним ваконима уставних држана. Прена таввом дакле начеду, поднетом иитању вема места.

Завоводавну вааст врши и Гінез одобрио, то је закон. Сад да ли је неви закон лобар наи пије не може никаква власт, а још пајмање председния миннстарства нритнвовати. Министри не вовтролиту рад задоводавне властн, суверене нли највнше власти, него свупштина вовтролмше рал министара.

И вао Год што пиво ве би пмао ирава лене питати, што ти даде за ова кола дрвя 50 гр. чар.

кад си их могао купити ва 40 rp . чар. - исто тако ве може нико нй законодавву вдаст потраати на одговор ва што непу ствар овако иап онако реши. На за то ја држим. да се то одсудно и просто одбаци и на двевни ред иреце. (Чује се: таво је, врдо добро).

Baca Cтонић иита: по ros je закону он morao као министар 2000 тал. имати пензије? (पује се: буцет је закон,
II. Ђуричвовић одооварајући на говор г. Ведповића, вели, да скушштина има права да пита и тражи рачуна; а тако исто и свакп заков који јс јелвом иред скупштивом о́ио може свушштива променитк, изменити и допунити. Па је за то да миниетар на интерпелацију одговори или пева пде одб́ору 7 (Чује ce: не треба одбору).
У. Кпедевић: Не стоји оно што каже г. Ведвовић, да ми идемо на то, да порушимо вавлучење суверене свупптине. Ми сви знамо, да је само ведика народва скушптина суворена, а редовве скупщтине, да су законоданве. Зва се. да ндућа свупштнна може да поруши рад ове скупштиве. Скуцщтнна народна вије одоо́рида толику пенаију гос. Pистиһу, већ је ова 历ему неираведно дата іІ неправедно у будет ушла, с чега свупштина сад има право да понашти.
М. Міловановић: Кад је бно товор о пенвци у опште као й о цевзији Бараовчепој, онда иије биао толиво говора, ниті је г. Ведвовић што год тада говорно, а сад се товорн. Ја сам ва то, да се све пензије вао зз парод теретве укиву.

Стојан Вељвовиһ: Не стојп ово, што важе т.
 веренсву власт. То је са свим погрешно мишьење. У полнтичгом смисау изразом „суверенска власт" означава се највиша решавајуһа вдаст у земьи. Највиша власт која буиет у земьи одобрава није велина народна свупштина него законодавна власт. Највипу суверепу судсву власт не врши вел. скупштина, него васациони суд.
А. Ниволајевиһ предлаже, да се пнтерпелација одбаңи и пређе на дневни ред, јер је ова пензија буцетом одобрена, а буџет је за ову годину за нас обвезан закон. Аво би мииистар сада иримно ову иитерпелацију, он би је иримпо ненадлежно, (Чује се: "Врло добро.")
У. Кнежевић: Још није потисан буиет па с тога се још не може реһи да је аакон.

Председнив: Је дй волна скушштина да преко ове ствари иреце на дневни ред? Јесте. Давле предази се ва дневни ред. Чујте даље.

$$
\text { Бp. } 1136 .
$$

Сегр. Ст. Д. Поповић чита:

## предлог

народној скушитини,
У свима уставно-монархијским државама народ пма п права и дужности, да средетвом својих заступннка - скупщтинара води рачун о свима јавинм пословима државних органа, і да ирена томе споје зддоводство пли незадоводство нсказује. То је ираво ујамчево нашем народу вемалским уставом нашим. И ми као народви посданици подзујући се том благотворном установом, нзпоснмо пред свупштину ово што иде.
wororoail haf, ogyil.

Као што је повнато. 22. Окт. 1873. иоверена је управа наше земље новој влади, војој је президент бно г. Јован Мариновић дотадањи ирезидент држ. савета. Носле нега ноставбен је за трезидевта министарства гос. Аћим Чумиһ до тада бив. министар унутрашњих дела, а после овога дотао је па вдаду гос. Данндо Стевановиһ, који је своју владу назвао „помирьива влала", те је та влада управбала земьом до 4. Августа ове 1875. А. као дана, вога је сазнат резултат избора народиих посланика 3а садању скупштину.

Знајући влада г. Мариновиһа да са своје прошлости, не може имати веһину у општем мњеву у народу, она је одмах чпм је увела власт у руге:

1. Изашла пред народ са познатим расинсом о невој пећој и широј саободи речи и аво је постојао завон о печатњн, и ако се зна, да се расписом миниетарским не дају нинакве слободе већ ваконом ; хтејући тим да се поваже либералища од минулих влада, те таво да се воливо тоднво нопулармше.

Тај распис пак учинио је чудеса и повора у земьи: јер се одмах почело безобзщрце вападати на част појединих, породицу, веру, народвост, власт й све што је појединоме и општности мидо и драго; само је забранивано говорити о бовавоннм делнмя вазде. И таго је расиис тај најзгоднијо средство бно, да се све што је честито и племенито оцрай, а семо чаановй владе п вихове присталице да сјаје, те тако да нм мннистарсве стодице ва дуже времена буду обезбецене.

Овај цравац повазао се у мпотоме обвиру ште-

тан. Новинари су биди шиме иааввани ва слободније иретресаве, а влада, ударивии брзо натриг од свога иравца предавала их је судовима. Судови нав, не имајуһи ниваква носда са расинсом, морали су се држати sавона. ІІта више, јавно је мишьење у свима иступиа штампе било убеђено, ла их је разним маневрама изаяивао сам министар унутращњнх дела पумй, војв је потписао овај расиис, а доцније му ни сам закон вије довобно строг оио, те се почео саужити опомепама и обуставама, које ире вега нису биле нивада примењене. У след овог неискреног и противренног држања владе у земби је заваадао општи раздор, аувторитет је власти погодебан, а у народу је завладало међусобио неповерение.
2. Посде тога вдада та, да би се одужила и својия аичнни присталицама, и да би $у$ појединим вадлежатедствима створила ва се већину, одмах је поставила у државни савет 5 нових саветника. С тим поотављајея 5 пових саветнива, она је погащла устав и оштетиаа касу вародву; јер у уставу стоји да нино не може бити саветнив, ноји нема вепокретног нмана, п да сродниці до извесног степена сродства не могу бити у једном волегшјалном ваддежателству заједво. Мепу тим од вовпх саветники нису пмали венокретног имавя г. Г. Јован Илић іІ Коста Цукиһ; а саветииди Коста Цувић й Мелан Петронијеваћ род су аругог степена по таз(\%ни, но што је ирии другоме роцени тураг, Мааден 末ујовиһ и Данило Данић инак род су тавође у другом степеву по тазбини.

Kaca je omтеhena дак тиме, што ни у вом cay-

чају пужно оидо празна места нопупаватп и товаритк каси 10.000 тадира годишње више по што је донде издавано на државни савет, јер је савет под владом намеснщтва толиво годива бпо и законо радио и без тих нових 5 саветника.
3. Вдада Мариновића саветом својим и радњом својом у правцу ненародне спо.ьне политике учиниаа је, те је Његова Светлост наш Књаз ишао у Цариград, одакле се као што сви знамо, вратиобез пкаквог ма у ком погледу уснеха. П тао год што је тим путовавем Његове Светлости у Цариград нанесен вред угледу н ваше вемье и династије, тако је и народна каса морала иретрпети извесну материјалпу штету у ономе, што је ириАнком тога путована нотрошено. - Две су дагле штете и то неоцењиве снашде нашу вемьу тим путовањем.
4. Под том владом пуштени су офицври ау-етро-угартви те́ су скроз й скроз нашу земљу са војене тачве ирегледали и све што им је вужво бщло премершли и санмил. Опи су још имали за пратиоце нане официре војима су, разуме се, путии трошвови плаћани из државне васе, те је и тиме а за вубав Аустро-угареке неколияо хиљада потрошено. Зна се, да је по друтим вемљама са пајвеҺом erporomiу п вазни забрањено, да странци шнхове вем⿻е у погледу војене тачве сазнаду. A поменута вадда наша дозволиаа је, те су странци,
 мнаи оно, птто је њшма нужно. Oвај поступая владин јесте права издаја земље.
5. Ta влада ударила је прирея на целу вемду

нашу по 20 гр. чарш. на сваку нореску главу 8 а храну наролве војске прилвом логоравања њеног. Толика сума внје бида пужна, јер је преко свију трошкова претевло један милион и но гр, поресвих. (Влди признање министра војвог у одговору на интернелацију о томе прирезу учињеној на бив. нар. скупштипи.) И та је сума одвада је повупвена па до половине месеца Овтобра ове год. лежала бесплодна, што би и да.ье било, само да нпје по одобрењу садање скушштине утрошена на нар. војсву бившу ва граници. Уставом нашим нзригом је забрањено, да се удара прирез на народ од вдаде и појединих вдасника, док се на то не добије одобреве од дотичне васти, а то је за толиву суму народна сєупштина. Па вад је тако, онда је влада намерно шрегазила земаљски уетав.
6. Нета вадда, на нме президент нен г. Мариновић последњет месеца ряч. године изузео је сву суму бунетом оареъену за министарство сповних послова близу 20.000 дук. ц. и пред сам пад свој за 10 дана утрошио је неки 7.000 дув. цес. И вад је о томе на бившој распуштеној скупштини нитан, одговорио је само, да је он жвите за тај изузетав новаца потнисивао, и да је лице т. ј. рачуновођа, којй је те новце узимао честно и поштено (види о томе ивтерпелацију іІ одговор на бнв. расцуштеној скушштини.) За сво време рачун. тодине дакде г. Мариновиһу није требала горња сума, него баш последњег месеца пред што де да одступи од минпстарсде столице. - Заиста чудна crbap!
7. У првос свију положних задона ваших ми-

нистар г. Чумић средствол својих потчињених чілновника тако је далето ишао, да је у Лозници део одбор опттннски који му по вови није био, растерао. То је учвнио Матија Радовић вога је г. Чумић за помоһшига I. каасе поставио. Кад се опщтина жалпла министру Чумићу, ов ју је одбио, а поступак лозничке полиције одобрио, што иије смео учнншти, јер вакон о општинсвим вдастима од 1866. тод, није тало давао власти нигоме, па ни самој влади, да сме ошштинсви одбор распуетнти. Шо што пик члан 127. устава одређује „да су о世штине самосталне сходно пропису закона", очевидно је да је овде мин. ун. дела најшормалнцје погазно устав.
8. На извесно време пред пзбор посланика за вародну скуиштину, влада је изаслада комисаре своје: г.г. Димитраја Радовића и Павла ћоведца, те су ови целу Србпју обпшли пробавивши у томе близу два месеца, за воје су време поред своје паате имали и дпјурну по загону о чиновницима, ноја је црема ниховин платама ин вемешу свога путовања морала вевиву суму нвнети, щто се најбоже може видити из њихових књига о примљеној дијурни. И ти комесари путовали су у тој цели, да спреме ианесне чиновнике, а и грађане који су пм бнди ириступви, те да избори пославика пспадну по жељи владе. Таква путовања чињена су и од аругих чиновнива по разним местима наше земье. Меду тия п подицијсви тиновници, аво не баш сви а ово више од подовине доходвли су г. миниетру надлезпом, те су усмедо упућпвани щта Һе пा каво

радити приаивом избора и за вога настојавати да буде избран.
9. Да би им избори по жеви испали, а у исто време да би што боле своје сродниве и присталице наградилй и код осталог чпноввиштва себе популарисаяи, а над онима који су за њнх нешоправими бшли свој гњев и воду извршиаи, - влада је, тао и све остале законе, гавида й закоп о буцету ва грдду штету народне васе, давши по неким чпновницима по две н три вдасе или у један пут или за вратво време у два маха, неке пак премештајуһи по молби, неке по потреби службе, а неке стављајуһи у ненаију и ако еу мдади, здрави и за државву службу способни.

С тим гажењем завона о буцету, они су неволико стотина хиьада гроша поресвих из касе аржавне више потрошили, но што им је бупетом опредељено.

Министар правде гос. Торђе Цепић узео је у своју ванцеларију рођеног свог сестрића Димитрија Радовића пајпре за начелнива, а одмах ва овим за вратбо време поставио га за чаана касационог суда, и ако је бндо много чиновника другпх, воји су билй од њега иречи и по годинама службе п по сцособности.

Поставио свога рођеног пашенога Петра Ћедића од чдана IIL. власе за чдана II. власе суда овруга вњажевачвог, на одмах за овим на веволиво дана преместио га по потреби слуабе у трг. београдсви суд; дакле преместио га по жеві у Веоград, а о држ. трошву. Зар то није могао учннити кад му је дао нласу? Није јер ои онда дошао у

Београд о свом трошву. Ca овим је оштеһена народна каса.

Испремештяо по потреби службе сидаи број чиновнива и веһпх и мањих, а све на пттету ар-品авне насе. Цияра поје штете може се видити пз вњига тих чиновиика о примяеним селидбения трошковима.

Пеняионирао 4 чиновника из касације, два из апелације и три председнива окр. судова. Са овнм нензнонирањем натоварно је државној каси блазу 10.000 талира што се мора тима нензнонерима издавати.

Министар госнодин Чумић унащредио је свога нашенога Косту Петровиһа од 450 на 750 талира, докле су многи другови његови још писара са 300 талира.
$\boldsymbol{Y}_{\text {зео је у своју канцеларију бив. истераног ка- }}$ петана Богиһа и од 230 тал. нонео га на паату од 500 тал.

Шоставио за чланове полиције Јована Д. Стевановића сина т. Даинла Стевановића и Пана Ћозевца, који су тавође са $300-400$ талира унапређени.

Косту Радовановиһа телеграфисту из I'ор. Mifлановца најпре довео у Београд за телеграфнсту, а после поставио за члана полиције, и то у времену ономе, вада је знво, да против овога постојп тужба год нозицдје аа убпетво народвог посаанива Павла Грвоніа ия Горњег Мнаанонца, и да но тој тужои јот није нивакво решење оА дотичпе ваасти пзречено.

Тожа Пантелй за време поменутих вдадавина

ноставьен је за начелника, и одмах за овим на нратво време узет за начелнива министаретва полиције са унапређењем једне класе, те је тако за неволико месеци добно 400 тал.

Таво исто и томе подобно радиди су и остали мннистри. И резудтат тагвог рада внховог испао је: да су у 1874. години унапређени чиновници бројем преко 150 . По молои премептеши преко 40 , но потреби измештени $70-80$, и неозионирани до 40 чиновника.
10. Министар гос. Чумиһ пензионирао је оне чнновниве, воји нису били за пенвију, а примао у сдужбу ьуде воји су иресудом судсвом пстерани из службе. То је учинио са Павлом Радовановићем бив. номоһ. овр. шабачког. Тај Паве као канетап среза мачванског са шисаром Миланом Ковачевиһем служио се са новцима народним, а у невим сумама учннио је и утају. И за то је био он осуђен свима судовнма на затвор једногодишњи; па му г. Фумић онет дао канетанство, дакле дао му шриливу да ноново чиніи злоупотребу са народним шарама. Шта пам онда вреде судске пресуде, вад их један миниетар таво гази и обезуважава ?
11., Шомирьива вдада г. Данида Стефоновиһа то је исто у погледу чиновништва продужшла. Она је 5 овружних начелника шреместиа у Београд све но потреби саужбе, давле о тропву народном, и то на онаква звања, у војима ти иремештени вачелници нису биан вичні.

Вдадимира Bacuha ол начелнива за невог контролора вад фумрудима, који чиновник тај посао није пивад радио. Милана Јанвовића у мин. правде

и аво он ни једног дана пије служио у судсвој струди нити сврщио правпе науве. Настаса Петровиһа за секретара санитетсвог одежења давле у довтореву струку.

Крсту Стојковића у мин, војено у рачунску струку и Аћшма Провића за председн. окр. суда. А на њихова места поставила пензионираног због неспособности начелника Косту Цинцар-Мардовића давши му једну власу.

Садања влада морала је тога начелнива пензионирати због неспособности, и оп је сада због те власе добно и веһу пензију, са чнме је држ. васи натоварено, до близу 200 талира, вшше пензије што се издаје томе начелнику, но што му је преце давато. Дaљe Петра Теаића рођевог пашенога Ђорфа Ценића и Ғорђа Радовића ората Дим. Радовића тада бив. мин. праиде.

Ето каво су се бринули, да чншовници буду поставвени на она места у војима могу ворисно послужити. Њихова је сва брига била, да своје сродниве награде са масниц платама, а за посао народвй вије им много било стало.

Мин, иравде г. Радовић поставио је Аћима Чумића и Милана Пироһанца за чданове васад. суда I. класе, и само је у касаң. суду бидо чланова са II. власом, који се у тим власама налазе шо 8 , 7 п 6 годнна, і ако иротиву Чумића постоји пред скупттином тужба од тамидаје убијеног народног посланива Павая Грконића, да је он главни вривац тога убиства. Поставно је дагле за судију највишег суда у земьи ватој човева, воји је оитужен за убистео пародног посаанива и то у времену кад по

тулби тој још нивавво решеше пије изречено. И поставио је човева, који је пре министарске столице имао свега 650 талира на шлату од 1400 талира, чиме је закон о чиновнидима ирегажен, јер оно итт је он бпо министар не даје зу ираво да се од један пут на толику плату попне.

Пенапонирао је председника суда окр. рудничвог баш у оно време, кад је требало судити осталим вривцима, воји су били оштужени ва убиство помевутог народног посланива Грвовйа. Влада је могда имати и других каквих побуна за пензнонирање тога чиновника, али то ввје нигако могла учинити у времену, вад се пмала судити кривица убицама Паваа Грвовиһа, за коју је оптужен и поставвени у касац. суд Аһшм Чумиһ.

Када је Мариновиһ од вдаде одетупио, онда је тражио пензију а Фпаип Христиһ, да се поврати у савет; но влада то ни једно ни друго није учишила, но је њих оставшла на расположењу да вуку но Аве хиљаде талира, а њихова места у савету, воја су празна била почушиа са Станојлом Петровнћем и Мојои Гавридовићем будма стария и за рад неспособним, те таво је учинила да је и савет остао бев чланова, који би могаи што иривредити, а и васа је државна оштенена; јер што би каса шааһада Мариновићу и Xристићу 4000 талира, она сада и њима и именованим ноставьенима плаћа 8000 тал. давле на чисто: raca је оштеһена са $4000 \mathrm{ta} \mathrm{\lambda}$. год-

Међу тим је друге министре на расноложеву одмах враћала у службу, или пензионирала, као што је на ирилвву учињено са г. Јавовом Туцавовићем, воји је после 8 дана од дате оставке пеняиовират.
12. Све поменуте владе етрашно су цритисав чинияе на народ приаивом изб́ора посланива за скушштину и у изборе су се мешале, и аво је то заковом вабрањепо; на се нод њима догодидо и убиство народног посланика Шавла Грковића на сами дан избора у вече.

О томе су докази: појави у Лозници, Јадру, Јагодини, Звижду, Пожаревцу и Аругим местима, што је све пред скупштином на решењу било а и сада је jom.

Пма јом спјасет дела, у којима су поменуте ваде тазиле наше постојеһе законе; и вад би их све ређали, могаи би читаву историју написати.

И гао што се из свега наведенога види, радња поменутих вдада од 22. Овт. 1873 па све до 3. Авг. 1875 год. била је у свему штетна по народ и народну касу.

Овакови немиди прияори морају свавог родоьуба и патриоту у срце вајјаче дирнути, морају сваком поштепо мисаићем грађанину ове земье у дужност ставити, да се са највеһом sаузетошћу і прегоревањем постара, да се тавво што не догађа у нашој зем.ии, ако и себи и народу добра желимо јер су нам, браћо, такви призори и произвелп познати догађај у Кошривници са носланивом неродне спупщтине г. Адамом Богосавбевићем. А ако би се по несреһй и унаиредак тако раднло од напих вдада, ми Һемо дочекати још ужасвије прнаияе, војих ъе резултати бити од недогдедних рђввих дејстава.

С тога част нам је иреддожити народвој евупттини.

Да народна свупштниа допесе одлуку ноја би гласала:
„Народна сеушштина, оцевивши свестрано званичну радњу бив. министара: Јована Мариновића, Ђорђа Цеииһа, Аһима Чумића, Чедомива Мијатовића, Филшаа Хрпстића, Косте Протића, Ђубомира Ивановића, Данида Стефановића й Димитрија Радовића - налази, да су се ови огрешиди о народ и шегову будуһност тиме, што су смели развитав земье иІ династијс народне, што су народну касу немилице расипали, и што су самововном управом посејали по земьи семе раздора и неповерења, а нласт вема.бску обевуваднлн. Бацајући овом одлугом осуду своју на ову грешну радву, скушштина нема намеру да предрасудује даке последице внових дела, но ироглашује, да они за своја дела остају одтоворви по уставу п завоншма земадсвим, воји се ставају у оптужно стање.

Ово је допуна поднесене тужбе против некпх министара. Но по што у оној тужби нису изложени сви подаци воји обелодавују дело тужевих миистара и нису именовати сви, воји су за оштужење, то модимо свупштину да пи овај предаг преда одређеном одбору вя пспитинање І оцеву, те да би он могао тачан иявештај свушштияи поднети.

народНІ посланицІ:
Радешко Драгојевић, И. Ж. Мојиһ, Теша Mapковиһ, Никола Милосавяениһ, Рава Кукић. Дим. Ћатић, Жぃвојин Душманић, Миаи Гашгоријевић,
 вановић, Милап Мидутиновнћ, Михандо Гератовиһ, Мидош Сиани, Коста Радовановић, Ранво Б. Тајсиһ,

Автовшје ПІумгарац, Жика Миленовиһ, Јазар Владисаввевић, Стенан Поповиһ свешт.

Председиив: Ово изгледа у почетку као изјава, а ва врају вао тужба. Ту се спомињу дела, за воја су дотични министри веһ оитужени, а сиомиву се и нека за која нису онтужеии, и не наводи се да дй су по уетаву одоворни. (Чује се: пека иде у одбор.) Добро, но то је теретно за одбор, и он неће моһи за дуго ствар изввдити и извештај скупштини ноднети.
И. Мојй: Нека иде одбору.

Алевсандар Никодајевић: Ово нити је тужба, нити изјава. У тој ствари није устав повреъен. Мииистар има права да премешта и авапсује чиновниве по закову о чиновницима. Сматра да вема места овоме и да је са свия иядишво.

Mиннстар нредседвив: Не само ня онор анта, вего пи из многих дојакошних ввдй се, да $\begin{aligned} & \text { нас } \\ & \text { н }\end{aligned}$ место да се страпачве страсти ублажавају, ове се нз дана у дан развијају све црне и горе. Ја нећу да говорим je all cre oвo, mio ce y овом автy cmoмине, умесно иаи не, јер ја овај акт и не сматрам као иредлог мли натерпелацдју ; ово је управо нева наравтервстива радве веких мннистарстава. Тамо нма ствари аа воје миниетрі но уетаву и завоиу не могу одговарати, вао тто је па щрнаиву право премештани и авансована. у аругим вевам земқама мозе бити да би се минесар могао яа тание елучајеве й улимати на одtовор, јер тамо се зиннстар осуфује и онда, кад се докале, да је вдада радша у иранцу, дојп је од щтете по држапу. Али се вод пас за тавве ствари не могу миниетри по-

тряaти пй по закону ни по обвирима на ваाাе по-
 дан пратак погдед па ову вану радву.

Ві видите, господо, да се зи често, као што је и сад сдучај, бавимо стварима, које не могу донетн нивлявих добрих резултата. Ја не знам, да ли свупптина опажа, у каввом се положају сада земба наша палази. Мени се чини, да је грајне време, да ми погледамо како стојимо, иа да се уиитамо, да ли је баш данас време да ми расправљамо наше партајске спорове п Аа терамо ваше личне освете, или ваи озбибност прплива најживље надаже да радимо, да се спремимо, те да вас не нзненаде логаћаји, воји се п ово нас спремају. Ја не знам да ди господа посданпии нмају времева да виде, шта се о нама данас по свнма европовим лістовима пите. Аля онај, војп булним овом ваще ствари прати, воји води рачуна о миндепу словенских н странскнх тасида о нама, мора да се забрнве гледећи како се ваша скупштина у место да сву снагу своју прибере обо оних велшних послова, војн на нас чекају, бави с интернелацијажа II предловима, војв нду ва растројењв ї ово мало интелигентне снаге у наmој вемжи н још већп pasдор међу појетпним групама.

Оваввиз путеs, тосподо, не воді се земда до6ру. У овој земљम Ra⿻ if y cвaहоj другоj 6maо је свацета, али бидо је пута и наяпва, а има га п данас, да се погрешне шсправе, протнванопитости спрече. Амя овавва рядња, таква се дашас обелодањује није радња пспраньања и усавршавања, него радња на политччом растројству, државној пемоһи.

Вез обзира на околности, поје вас опомињу на слогу, мі се хватамо у коштац, гдожимо се, чекајуһи да дође веко трећи који ће нам вазати: „ви нисте способни да сами собом управљате, а камо ди да веће мисије вршнте ${ }^{\text {, }}$ и тај бе нас трефи измирити.

Господо, да ли помишьате да је щродеһе близу, да могу исврснути још теже пршливе за Сро́ју, но што су данашве. Па с чиме чекамо ми изненађеша, која нам се мож,да спремају? У место да нас нађу крепве слогоя и пожртвонавем, ми цемо их, ако п даяе овако узрадимо, предусрести поцепани п позавађани, малавсали под теретом пяртајске борбе.

Немојте мисаити да ја ово товорни за то, ето бих ја сам валазио, да скупштина пема црава да се са таввнм питањима бави нли што біх ја хтео, да је одведем са пута њенога ирава да тражи рачуна. - Може бити да и ја сам налазим, да има ствари, воје заслужују гритиве и цреворя; но, господо, кад би данас бидо под нас и изван нас стање обично пи кад бв ми имядй времена да то све пречишћавамо, још би се могла у неколиво разумети ова струја у средини вашој. Али ја вас опет опомињем, господо, на време пи оволности, у војнана се на.лазимо.

Moje је уверене: да овај шут водй растројству опда, тад највише сдоге треба; да води раслабжену овла, кад нам вајвите снаге треба.

На послетку обазрите се, госполо, у шадав положај поставвате владу овавом радвом. Fала he ова стиһи да што уради, вад се време ироводи са оваким инкриминацијаха и другим некорисним предметнма, који отежу радњу свушытине?

Опет пажем, господо, овакав правац рада не водї добру, и ја сам морао еа бодом у душі да вал учинин ову ивјаву. - (Вічу: „Врао добро. Taко je!")

Бр. 1137.
Председпив стави ствар на гласање пІ спупштши реши: да се овај тредог упуті одбору, који је већ за те ствари одређев.

За овнм скупштина прелази на дневии ред.

## Бp. 1138.

Наставыен је иретрес бупета за минист. оннансије.

Свупитина реши да се одобри:
На обрађиваве опитпог поба, на набавку и оправву потребног алата, машина, на пздржаване стове и на пабавву I оправву прибора за ву 8.080 rp. поресеix.

На трошкове ганцеларвјсве и на огрев и осветбење школа, као н огрев званичника 13.000 гр. порескiх.

На о́бднотеву й набавву учсоних предмета п нужву спрему за то 712 гр. ї.

На вирију за шволсву вуһу и остале званичFHRe 23.278 гр. I.

На пепредвићене потребе 2.375 гр. п.
На кприју за зграду потребву за тување поsодрниредніх алата као и за urraлу зa mapву 1.680 гр. пореских.

Gвега аакле по овој позщціји зем.ведедско щумарске шводе скупштнна реши да се одобри 88.833 гр. пореска.


За овим скупттина иређе на позидију X. о разним тротвовниа.

По пто се виme гаисова чуло, да је сума, гоја је од стране владе щредложена у 50.000 гроша пореских, сувнше велшка према малој вористи, воја се од пумара до сад добијала, н по што вдада иајави, да је волна да се позицпја та смањп са 10.000 гроша пореских, скупштнна реши: да се одоб́pі 40.000 гроша пореских ва мумаре, које he мин. Фнн, у саужбу иримати и отпуштати и нату мін одређввати од 150 - 400 талира годишње, вао и ни цодвозне троштове іІ дијурну ових шумара, и све Аруге разне иядатве потребне око уре马ева шумарства.

За тиу скушштина решв да се одобрп:
На чуваре државних лобара 8.208 гроша норесвих.

На правтнканте целе струве финанс. 66.000 г. нореских.

На питомце занатаајске 24.000 гр. ш.
На кирију аз приватне вуһе, у којима су финадсдјсва наддежателства смештена 15.224 rp . поресвіх.

На подвозне, попутне й селидбене тротиове чиновннка, практиваната и саужптева, пи на подвозне трошиове сресвих начелннва за пошеше данка од ожружних начелетана 4.000 гр. п.

На огрев и кащеларијсве тротвове мниет. Фин. и свпу потчивених му надлежателставл 70.000 гр. поресвіх.

Ep. 1140 .
Код познцје од 5.000 грома поресвих, воја је од стране владе преддожена за потпомагање ваставе у трговачвом вниговоаству, министар председнив изјави, да вада ирастаје да се та сума за сад нзостави, и таво скупштина решн: да се позщцпја ол 5.000 fp . пор. воја је преддожена ва потпомагање наставе у трговачвом вњповодству, из бупета изостави.

За овим председнав вакдучи овај састадак п заказа другн ва после подне у три сах.

Предсезпия скудіштиме
A. В. Јовановић.

Conzerap
Отеван Д. Поповић.
дотннсниці:
'Бурђе I. Торовн, ІІ. Ђуричвовиһ, М. А. Гащшић, Војин Радудовиһ, Трщи. Милојевиь, Петар Катй.

## CACTAHAK LXXV, 10. Јануара 1876. тодине

 areacasanaДимитрије Јовановић。 orepitar
Oqевая Д. Подовнб.
Почerar y 5 caxata по подне.
Присуетвонали сви министри.

$$
\text { Bp. } 1141 .
$$

Председиив објави да be се читати иротовод 59 састанва после подне. Но по щто сдупштина

езјави да се за данас протовол пе чита но да се на буиету ради, одмах се иређе на дневии ред.

$$
\text { Bp. } 1142 .
$$

Извест. М. Радовановић тита: На потпомагаше земьоделства и с тим скопчаних прнвредних грана п рударетва 46.600 rp . пор.

Сепр. У рош Кнежевиһ чита обавештење г. минниетра, воје гдаси: да је сума одређена на нотпомагање земқоделства и с тим скопчаних трава и рударства повеһана са 6600 гр. пор. за то, да би се ирема превој потреби могао јеаан стручаи инспевтор вао аијурниста узети, које би лице шо рудвнцима издаянии могло, да радње рударсве прегледя и контролише, а о том извештај г. министру фннансије подвоси.

Секр. Стев. Д. Поповй чита одборско жвеве веһине, воје гласи да се ова сума яа инспевтора не одобра за то, што сматра да је увођеве овог инстектора нешотребно, поред ностојећел персонала.

Министар је црнстао да се ова сума нзбрише.
Скупштина је в одборсво мњење п осталу суму у 40.000 rp . пор. усвојнла.

Bp. 1143.
Извест. М. Радовановпћ чита: На шсвонаване руда 1200 гр. нор.

Скушштй усваја.
Ep. 1144.
Пзв. М. Радовановић чита: Помоћ Аруштву ва нобсву иривреду 28.000 гр. нор.

Мањина је одборска мњеша да треба ову помоћ повско-привредном аруштву отвазатн с тога, пто

су се начини, војвм, вели, друштво на пољску привреду дјсјствује, повазали немоћни, да ириметве ревуатате у нашој земқи покажу.

Јежрем Марговић објашњава мневе одборске мањние и каже, да то друштво треба практички своје опте на јавност да износи; да растура разна семева ио земьи; да сточарство таји, или да ставьа ва јавност оно што само производи, и таквом друштву помоһи има и смисаа. Ааи друштво једно воје, вели, само један дист издаје, па то само производи по земьи, држи, да нема смисда да постоји, и да од тога друштва, вао што се, вели, и увндело нема никавве вајде у народу, вего га треба усавршити.

Уром Кнежевић потпуно се слаже са предговорником, ади, вели, да то друштво ншшта у вароду не вреди, никако се не моте сложити. Сав тај новац воји се друштву даје, даје се, вели, онима воји најбожи проиввод па издожбу донесе. Аруштво само сежретару плаћа, а осгадї свї бадава раде.

Мияован Спасић: Ово је аруптво доброво.ьно. Није ау само задатав нао што важе т. Марвовић да издаје само један дист, то је ствар пнозгредва. Оно је издало више хнљада дувата награде придивом иядога. Оно иядаје книге ия којих народ имя шта да ваучи, Опо набавда и издаје народу савршеније справе за ноясву привреду на отплату без внтереса. Оно не може давати ворист народу аво му се ве помогне. पуди се мавниі одборској вако може вазата да се друштву не даје помоһ.

Oдговара г. Марвовйу н каже, да друштво п правтично ради. Оно је од олштиве шабачве добнло до 30 ланаца земде и друштво је отпочело да ради;

подштдо је расадвиве воһа, производи разшо семене н т. д.

Јехрем Марговић казе, да гя г. Спасић није разумео. Мањина одборска није ннала у внду да ту помоһ друштву не да, него држй да су та средства педоводна, и држава ако хоће да то друштво нотпомогне треба да одреди још у веһу пишру.

На шитање председииа, свуп штнна одобри ову цифру шв помоћ полсво-прпвредноя аруштву.

$$
\text { Бр. } 1145 .
$$

Иввест. М. Радовановдд чнта: На сређнваве и врчење ливада иравитежствених у опите в на вабавку ствари иотребних за олржаване добара државних 30.000 гр. пор.

Застуи. министра финансвје наводи, гаво је ова сума одређеня на сређиване оних правитељствених дивада, од војих држава има ирихода ово 100.000 гр. пор.

Сеупштина усваја.

$$
\text { Бp. } 1146 .
$$

Извест. М. Радовановић чита: На новраһај прихода неумесно у васу иримљених 200.000 гр. поресвіх.

По објашњењу заступнва министра финанспје, да су ово овї приходи неумесно напляћени при фумруцима,

Сдуушттина уеваја.

$$
\text { Ep. } 1147 .
$$

Пзвест. М. Радовановяһ чита: На пашавえівање од стране правитежства пагубжених парнида 20.000 rр. нор.

Cкупшттиа усваја.
Ep. 1148.
Иввест. М. Радовановиһ чнта: На обдрзкавање чнетоһе нспред јавних државних агада 1000 гр. поресвих.
B. Божй uитa: зa rany ce то чието市у дaje?
М. Тлишић објасні, да се то даје за чишћене нуанива, опака воје служитежи не могу да раде.

Сеупштина усваја.

$$
\text { Бp. } 1149 .
$$

Пзвест. Мих. Радонановй чита: На пупова se нових чамада и другех разних ђумручкнх потреба 12.000 гр. нор.

Скуиштина усваја.
Ep. 1150 .
Навест. Мих. Радовановић: За набавву нових васа ва пвдлежателств против ватре и обпјапа осагураних 15.000 rp . пор. (पује се: Зар сваге голине?.)

Бл. Божиһ мисаи, вал се сваве године трия толива хниада гроша за насе, да би досад натрпалй пупу салу васа. पнни му се, да се не употребдује на касе већ ва нешто аруго.

Заст. мин. тинан. каже, да се ова сума не употребљује на нешто друго, вао што Вожиһ важе, вего на вуповаве васа. Баже да му се и сад министар правде обратио за суд опруга подрннског,
 баидати ако буде вужво за воје нядледатедство.

$$
\text { Ep. } 1151 .
$$

Пзв. М. Радовачовй чіта: На нядражававе иІ попутину питомдима, воји по етруци өннапсијевој

на етрани уче више науве; на исплату трошкова у случају болесті иаи смрти; на исплату по потребп ниховнх ириватних учитева, школсвих и разних тавса І других трошвова 26.400 гр. нор.

О овој позицији вааднн извештај гдася: До сад је ва питомце воји ва страни више науве и вещтине уче, одобравано у будету министарства просвете једна ощшта сума од 192.260 rp . пор. и мивистар је просвете са овом сумом издраавао питомце дрзавне на страни по свима струкама осим војне. Но каво је удесније и ирактнино је да свако мищистарство по својој струци одвојено питомце на страну пиље, то је по учнњеном споразумљешу и горња сума распоређена тако, да је од исте припало на фннансијсву струку 26.400 гр. пор. са којом је сумом бупет министарства фишашсшје увећан.

Одбор је усвојпо ову циФру.
Мњење је одборске мањнне, да наша велнка шшола треба да може сама потпуно да изобрази маадие по фпнансшјсвој струци, што своди расход са 26.400 гр. пор.

Скупттина усвоји ову суму по мњеву одборсве већине.

Бp. 1152.
Нзв. М. Радовановић чита: На обдржавање и радњу мајдана каменог угья у Сењу 12.000 гр. цоресвих.

Извештај ваадин о овој позицијщ гдасп: У Сењу огр. ћуиријског пма један државни врдо важан мајдав каменог угља. Трошвови ово одржанања овог мајдана подмиривалй су се до сада продајом угьа,

што је из петог мајлана вађен и што је куповао мшнистар војви за врагујевачгу војну радионицу. Но вако не треба више овако да буде, а и не зна се, да ліl he и поливо свакад министар војвй потребовати угда за поменуту радионнцу, то је докле не настуне времена да се угьен у веливој воличин вади и продаје, ставвена у бупету за 1876 год. једва сума, воја је нужна ва одржававе и радњу овог важвог мајдана и која износи 12.000 rp . пор.

Скупштина усваја.

## Бp. 1153.

Изв. М. Радовановић чита : На набавеу нових метарсвнх мера за надлежателства 40.000 гр, пор.

Мин. председшиє вели, да ова цифра може изостати, но што је завон о метарсвим мерама одлотен за 2 године.

Скуиштнна ирево овог иређе на дневни ред.

$$
\text { Ep. } 1154 .
$$

Изв. М. Радовановић чита: На обдржавање плавине рудничке и клисурсве 21.926 гр. пор.

Одбор овде шпје ништа приметио, него је учшнно особени иредлог, да стручна 'вомисија стане овот вавода прегдеда, према чему не се носле овог нзвијаја моһи о овоме рудниву у опште па и о трошвовима решити.
P. Tajeиh каже, да му се тиии да је јутрос одобрено 40.000 гр. шор. на одржане војекаввих пданина, па сад пита : вагва је то сума ? Ko he то да обдраава? Да аи се ту шаза шумару?

Васт. мииист. Фннансије казе, да је ова шума била под министарством војним, і да је у вој било

6 наредника, 6 ноднаредника и 6 кашара. Миннстар војдн поавао их је сад у војску, и тамо је сад оставдепо 6 пандура, пв ако се ве одобри, веди, та сума на таку огромпу планину, мораће се упропастити, а у њој је подитнут врло деп расад.

Ранво Тајспһ мпсли, да је јутропња суза одобрена на шуме дововна.

Јов. Рајичй важе, да је то било у одбору и да је одб́ор реиво, да се та пума врати општивама да оне вом расподажу.

Васт. мин. фннансдје жаже, да баш због тога што оні хоһе себ́ да ирнсвоје, треба ову суму одоорити, да се пума очува.

Илија Mojпи протнван је да се ова сума одобри, гад је јутрос једна огромна цияра одобрена廿а све ㅍуме.

Пои Стева Поповиһ наже, да је ова шума од пре неводнко година бида баш оних ошштнва које је сад траже, ін оне су је у попаши п жиропади уживале. Сад се, вели, тим дудмма све sаяраһује, и они се морају седити ия тих општнна, ако им се не дозволй да је ужпвају и да дрва за огрев сећи могу.

Авсевт. नовачеввћ важе, да треба боье горем претпоставити, у уставу јасво се каже, да се само по иредлогу министра финансије завонодаввпм путем има решшти, како he се ся државним шумама поступати. Кад то добро баш ін не би требало држави, онда би требало ио предогу да решимо да се ирода, на новац да се у државну васу унесе. IItто се тиче јутроінне одобрене суме, то је, вели. за шужаре, а не за чуваре. Кад ше би одобрпаи

ову суму, нвгубиаи ои много веһн капитал. II да то је, да се у корист саме драавв ова сума одобри.

Председник стави питање: Ко је за то, да се ова сума одобри, нена седи, а војп је протинаи нен устане.

Рад. Mшлошевй каже, да шиво шије за то, да се вишта пе одобри, него само да видимо, је дй право да се за 6 пандура одобрп 12.000 rp . пор.

Председнік наже, да је вндео да је скупштина доводво обадештепа била ін за то је ставно на гласање. А да би се видело да ли је веһшна за то, да се о овој етвари јоп говори, стави на гаасаве: во је за то да се јої говори нека устане, а воји је за то да се не говори нева седи. Веһина седи. На питање председнива усваја ли се ова сума? Окупштина усвоји.

ИА. Стојановй हаза, да је решене свушнтинçо 6 но, хоһе аи да се говори паи не, а није се гаясало, усваја аи се она сума иай пе.

Председиив даза, да је један пут ствар решена, a аюо спуиштина жели, он he jош један пут ставнтй ствар па гаасање. (Чује се: желмо.)

Дагле, воји је за то, да се усвоји ова сума, тај нева седи, а који је да се схањи нека устане. (Не зна се већина на гојој је страни). По щто се тују подежеши гасовн, а он мисли да је већина седела, то да се гааса нонменңе. (忍агор.)

Заст. мин. финапсцје: Послания Радован Млдошевић рече, да се ова сума од 12.000 гр. пор. тражи за 6 павдура. Заиста, за сад, по што су војници поввани отуда, поставвенй су 6 пандура који Ђе шуму чунати, али они су прпвремено поставлени-

Доцније поставиће се тамо куди, који ће подигпуту шуму обдржавати, а аво што претевне од ове суме, то Һе ући у државву васу, а ако се не одобри ова сума, сав he pacaд угинути.
Р. Недић важе, што тод је засацено, није се примило, дововно је два човека да чувају.

Пред. министаретва ваза, како ћемо се за ову годину ограничити на обичне чуваре за ту шуму. то се може ова суща смањити на 10.000 гр. пор ${ }^{6}$

Скуиштина ово 0добрн.

$$
\text { Ep. } 1155 .
$$

Изв. М. Радовановй ваза, да је бунет министарства финансвје свршен, а прочита опште нарецење које важи за све централне канцелерије осим министаретва војног, које гласи:
„Од снију начелниюа одежева у министаретвима, где се и уирава фовдова подравумева могу бити свега: І. власе четири са паатом по 1400 тал; П. кл. четири са натом 1200 тал. п ІІ. власе сви остади, свақом по 1000 талира год. пате н т. А. за све чиновнике министарства."

Предс. министарства објаспи, да је то и досада бнио, па нека и у напредак тадо остане.

Свушштида ово одобрд.
Иввест. М. Радовановиһ напомену каво је бущет мннистарства свршен, осим мајдана у Крупњу, о воме одбор нма да нввиди још поднесени пвиештај стручне вомисије о томе мајдану.

$$
\text { Бр. } 1156 .
$$

Илпја Стојановй газа, да у овом буиету има једна позщција тде се важе: „овдашһује се минй

стар финанспје, да вв кредита једне партнје, која се не нотроши, троши на другу партију", п тражи да се то прочвта, јер смо, вели, свуда юоворнан, да што се из једне партвје не потроши, уће у касу као уштеда.

Предс. министарства веаи, да је то избрисано, јер је у одбору влада на то пристала.

Ep. 1157.
Изв, М. Радовановй објави, да сад додазн буџет миннстарства војвог.

Севр. Стев. А. Поповй чита извештај одборсви о буиету министарства војног; каза да дча щњење и одборсве машвне, али пре но што прочнта щњење одборске мањиве напомену, да се код одборсве мањине леле иримедбе на двоје, и код мпнистаретва војвог наслов одборсвог одвојеног мњења гааси оваво: „Уттеде гоје би се у превим иридикама учинити могле." Мањина, вели, разлиује уптеде, воје се могу одмах учниитн, н воје се $y$ иреким ириликама учинити могу; па вели, не вна да ли мањнва и ову годину рачува у преке приливе.

Прочита мњеше мањине које гаасн: „ y позидијјама под бр. I. II, III, VIII, IX, н X у буџету овог мивистарства, могу се отварати уштеде од $4,330.000$ гр. нор. ${ }^{*}$

Јефр. Марвовй товори, ваво мањнвя предетавва да ми морамо натерани сндом спољних оволвости да учинимо веаике издатве за потпуну спрему наше војске, па је сматрала ал дужпост да такав сдучај скупштини ваговестн, да би нзоставная за то многе воје у велиьој мери сада стоје. Наиомену

нако бі н смавиване војсве морало да дође у тај саучај, то потврепбује разлозима мањине. Иначе прн овагввм редовним пршаиважа манина има, ведл, само то да шрпнеті да нашу eтајаһу војску ва.ьа у неколиво смањити и преобразитн је да савршена буде ㅍкода за народ. nојсву.

Радоња Недиһ говори, вако мањина одбоорска нџје требала овде да одваја мњење, но би требало вели, још внше да додамо, само аво би могдо бити.

A Балантсвн говори: Каво је настао тренугав тај, да поважемо делом свету да смо кадри и свеcнil, da се у гАавном и животнол питану сагдаснмо: да пожажемо прпјатевима и неиријатеьна нашня, да ми водимо рачуна о ванредним ирндивама воје су око нас, да повадемо свима и свагоме, да ми размишьвмо о догађајима војп су ням на прагу: да покажемо целом свету да у нашим грудима вуца српско срце; да нас у овом главном пнташу одушенава једна мисао, да се оствари ошо дело, што треба већ једном да се остварв. То гаавно питање и то животно пптане, као што је свима позвато, то је буфет мнниетаретва војвог.

Говори даве ваво ово питаве стоји у највеһој пи нераздученој свези са овия вапредним приаикала око нас, і аво то пренебрегнемо, и аво то, веаи, станешо решавати па широво, п на луго о томе дебатоватн, онда һемо повазате, да Һемо се на 50 годана вратнти натраг.

C тога да се буџет миистаретва војног авламацијом прими онавав, кавав је влада предложила.

Шо објашшешу председиива скупштине и изјаве мин. председннка да вляда протнв тога ништа нема,

свушштна бурно й са највсђнм патрнотения 0.4 шеввенем усвоји буиет министаретна војног без дебате.

Састанаг је трајао до 6 часоzа по подне.
Пренседмия
A. В. ЈовановвД.

Cexperap
Отеван А. Поновнћ
потпениці:
M. 1. Гaншиһ, Војвн Радудовић, Шетар Катић, Петар Буричповић, Ђypће II. Ђоровић, Сима Севулић.

CACTAHAK LXXVI.
11. Jануара 1876. roдине у Веоградя imzackata
Димитрије Јовановић.
оимдктaf

Иаија Отојановић.
Присутни сви миниетри.
Cactanar oтворен у 9 сатн пре нодне. Бp. 1155.
Cekapetap Иımja Ctojanobilh чirta upotoroa 0.A 29. ир. м.

Cдуиштина усваја.
Сехретар Нивола Крупежевић чита щротовод од 30. ир. з. пре подве.

Свушштина усваја.
Секретар Н. Брупежевй чита иротовол нстога дана после подне.

Свуиштнии усваја.

## Ep. 1159.

Рана Кувић тражи, да се његов ирелдог ирочита, но председник му одговара да је доцкан.

$$
\text { Бр. } 1160 .
$$

Прелази се на дневни ред, и на реду је мпвнстарства гриђевнна буцет.

Gевретар И.a. Gтојанонић чита:
Паата нерсонала: Миннстар 30.000 гр. нор. 1 начелнив II. класе $14.400 ; 1$ пачелник III. ваасе $12.000 ; 1$ руковате. $9600 ; 1$ иншневтор I. ваасе $12.000 ; 1$ инщпевтор II. ваасе $9600 ; 8$ инженера I. ваасе по 8400 гр. нор. свега 67.200: 10 инжењера II. власе по 7200 свега 72.600 ; 5 ннащњера треће гласе 106600 tp . пор. свага 33.000 гр. пор; 6 ннжешера четврте вл. по 6000 гр. п. свега 36.000 тр. пор; 6 щнжњера пете жаасе по 5400 гр. пор. свега 32.400 rp . пор; 10 инжињера mесте класе по 4800 гр, пор. свегя 48.000 гр. пор ; 7 подинжишера ирве власе по 8000 гр. пор. свега 30.000 гр. пор; 10 тыщешерскнх цравтиканата но 1800 свега 18.000 гр. пор; 2 мајстора ио 3000 гр. пор. 6000 гр. нор.

Пзв. Радовановй каже, да одбор неза нивавве иринедбе, по је све оне позидыје усвојио.
 познције вао снстематичну иаату ъоја је залоном одобрена.

$$
\text { Ep. } 1164
$$

Секр. ИА. Стојановиһ тита: Вапредни расходи. Диревтор железнички 95.000 rp . пор.

Otпојепо мшеве одборсве нањине гдаси оваво: П према пашем економпом стаюу и према политн-

чкид ириликама засада иитање о железници није на дневном реду од хитних установа. За то треба звање директора железнице укинути тиме се уштеђује 95.000 rp . пор. Ово мишвеше мањиве одборске у некодино је Јевр. Марновиһ и усмено као чаан те манине објаснио, сводећи све на то да се ова сума иа бупета избрнше, а и да се мивнстарство градевива укине.

Панта Јовановиһ орани мишьење одборске већнне, по што је завоном централне ущраве регуаиднсано коливо свега има министарстава; и даке вели, да бн се о увивуһу овога мннистарства говоридо, ту треба особена щреддога, а за сал треба усвојити ово што се по предлогу тражи.

Благоје Божић цримећује, да се са називом , директор железнщца сматра као да вод нас већ ностоји железнщца, а још к томе што му је као етранцу дата тодика паата 0д 95.000 гр. нор. сувише је, па с тога предааже да му се паата смани.

Јеврен Марвовић, као пзвеетиай одборске манине, вели: Цеаи скупнтина за вако смо смвоћ на иредлог г. Бадаитоког усвојиаи буиет мин. војног бев икавве лебате, - е тога је мањива тврдог уверења да при садвњнм приливама Србији није у стању да врши и овакве послове, ноји као што је железница коттају до $4,000.000$ дук. Ја преддажем, да се овано огромна плата једвоме човеку нзбрише пз буиета.
 1873. год. у свушштини која је држата у Крагу-
 год. рачунсве. Кад свупштина сад не бп ову суму arorozoan uat. ciys.

100

одобрила а влада је међу тим узела једног инаињера й с њим уговор завдучнла, значило оп, да ми вваримо уговор. То сад бити не може, кад уговор ностоји.

Радован Милошевиһ разлаже, да ово нщје нова ствар, веһ се питање о железници иа неколико скупштина износндо, и свакад је одобравато. Кад се веһ шредузело снимање плана железниког и у пола је већ свршено, на што је сила новаца похарчено, пека се продужи и доврши. Није никакве штете што ћемо имати готов шлан онда, кад будемо кадри железниду нодизати.

Петар Стевановиһ предлаже, да се за ову гоАину ова сума изо́рише, по што су наступиле ове ванредне приливе код нас.

Ђ. Ђоровић противан је том нздатву, кад вели, још ни свезе за железницу немамо. Ово тражење од 95.000 гр. нор. изгледа му нешто ново, кад је прошле године скупштина одобрида 700.000 гр. пор. на дефинитивно изучавање те трасе.

Ранво Тајсић примебује Радовану Милошевиһу, да ии он не може погодити ни где је ируга од те трасе бнаа. Ов, веди, не сме у народу вааати, да код нас нма један човек, који шма 95.000 гр. пор. годишне плате.

Пл. Мојић изјаввује, да није противан градеву жедезвице код нас, но иротиван је звнву диревтора玉елезнице, јер зу се чиви да је иретеран издатак на то ввање. На говоре оних носланива воји траже да се дағи рад на железници шревине, ириеьује, да му то изгледа налин на ону песму народпу: „што за дан створи то за ноћ одобри."

Акс. Ковачевиһ разлаже са задонске стране, ta се уговор са овим инжинером не може покварити без његовог иристанга; а аво га ми иовваримо, морамо му дати оно што је уговорено, па ма се овде одобрила ова сума у буџету или ве. (Вичу: врло добро!).

Бл. Божић товори, каво су ире три године наши инжињери трасирали те путове, па се пашло да они нису способии. Кад се пема вере у напе ппжињере, во може контролисати рад овога страног инжињера, коме се таво велива паата даје?
М. Мидовановиһ товори, кано је ланске године на трасирање тога пуга одобрено 700.000 гр. пор. แа с том сумом, ако је могуће да се то изврши, нева се извршя. Не може ли, противан је свавоме новом нздатву; јер вели, приаике у појима се сад палазимо не дозвожавају нам, да одржавамо нешто што је ша нашу штету, вад није доказано дй то да нам је свеза на Алексицу оспурана.

Павле Вувонаһ објанњнава, да је овај утовор намеһ наше аржаве и тог ннжишера завбучен ва 4 године; да му је одрефена плата 40.000 динара и 30.000 динара ваграде, и да у том уговору стоји, да се њему може одвавати овај посао за три месеца рашије, у вом случају мора му се дати 50.000 ди вара. Према овоме бобе је - вели - да га иретриимо до иродеба, кад he до жесеца Аириа оити с плапом готов па онда да sy се да онава вагрдда и угонор жек се раскин.

Ник. Радовановаһ pasaаже, да би бнаа іттета аи наму земьу, вад бп се с овим инжнњероя сал уговор расьввуо па би му се морало ва суво грдан

новай издати. Кад је оно 1873. год. миннетар г. Магазинови преддожио у скупштини да се железница код нас гради, па кад је кавао да се мора набавити један стручан инжињер воме һе плата бити д0 100.000 rp. Hop. он се чудио томе; ал кад је убеђен б́ио да ми немамо таго спремних људи поји Һе умети руководити тај посао воји мдого вошта скупитина му је одобрила ту цичру. Нрема томе, иі што је уговор са овнм странцем ваньучен, немогуһе је, вели, ивбрисати ову цифру ия буцета.
II. Турпчвовиһ вели: A во је скушытина одоорида, и влада ша основу тог закдучила с овим човеком уговор, то је за нас обанезно; а ако није, - то је онда друса ствар. За то нека нам се на ово одговори, па ћемо видети може ли о овоме бити и даље говора или не.
М. Миловановић тражи да влада објасни, да АіІ ностоји тај уговор и Rано vaаси, й ноеде да му се да реч те да о тоз уговору говори.

Министар грађевина објашњава говор досаданнх товорника а нарочито Павла Вуковиһа ін вели, да не стоји оно, што Bуковй важе, да се овоме инжиньеру даје и но 30.000 франава награде сваде године, већ то је уговорепо на сдучај вад он железницу доврій наи аво ои лржава уступила грађење ове железнице прнатноз Аруштву, па да ов као вент човет то аруитво вончролира, и да му се за то даје 30.000 франана.

IITто се тиче лашене одобрене суме од 700.000 гр. пор. вели, да се пз те суме падају осталп ин-
 $16-15$ будд, а та је сума одређена па трасу.

Разлалле даве, да се ова сума од 95.000 гр. шор. мора сад одобрити, јер ако се не одобри онда пропада и све оно, што је око овог посаа утрошено, а угрошено је већ до 200.000 динара.

Іто се пак тиче везе железничке са Турсвом, вели да lе доцније иавестити скупштину шта $y$ ствари постојі.

Мил. Миловановић иита: Је ли са овим инжињером закьучен уговор ва 4 год. ияи више?

Минист. грађевине одговара, да је овај инжинњер ногођен за 4 год, у ком времену да састави воначви пројевт, а по том да се задржи да руководи посао ири грађеву железнице иаи да воптролише ако се уступу грађење исте какиом друштву. Међу тим уговорево је, да га држава може и ире однуститн.

ИАија Мојиһ пита: Могу аи наши инжињери да граде ту железницу?

Мин. грађев. одговара, да је употребжено иа овај посао 5-6 наших инжинера, а више се није могдо употребнти што су бваи но другим радовпма. Дри том ми имамо врло мало натих инжињера.

ИА. Мојић држи, да њнма не треба да се плаћа из те суме.

Мин. грађев. одговара Mojићу, да се њнма іI не nata пз те суме.

Мил. Миловановић пије иротиваи грицешу желевнице но драи да је издишно давати толиву шаату једном ннжињеру. Трази да му влада објасни, може ли се ов одшустити чим нам не буде потребан; јер чия паан с концем Аириаа буде тотов, мисли да је

іттетно п дабе тог ннжинера држати и толиву му наату давати.

Мии. грађевина вели: Нева ту стеар реши скушштина.

Павле Вуковић вели, да не би све оно што је до сал на овај посао издато проиало, као што г. мииистар грађевина вели, иредлаже ла се за овог инживера одобри плата само до конца Аирила, а да.ье не.

Министар иредседнив примеһује на говор оних носланика воји рекопе, ако будемо градиди железницу за 4 године, на што he нам та железница, и оних што нажу, да ова сума није ирошле године одобрена за железницу, него као да се само сада каже, да не се железница ираватн. पита решење законодавно о тој железници па но том каже, да је ова сума према овом решењу одређена и уговор је са диревтором за 4 год. ваюдучен.

у случају раскинућа уговора мора му се лати 50.000 Франака, а ако му не би оволиқу цичру дали он је може судским путем тражити и добити.

Іто се тиче железничве везе, вели, да она може бити готова кад год ии хоһемо. С тога иредлаже да се ова цифра одобри и да се започети носао доврши.

Јеøр. Maproвиһ иротиван је продужешу тога носла, во предлаже да се досадањи рад томе инжншеру непаати па да се он отнуети.

O добијању везе железничве вели, да треба разаивовати оно што се просто само на хартији добије од онога, щто се у ствари може цавршитн M и и аво добијемо свеву железнічву са Турском,

Турска нема новаца да гради железниду, а без тога шта he нал та свеза. Са обзиром на данашње ваше ириаике предлаже, да се ова ствар још за воје време одгоди, а да се за толиво време не шлаћа овај нвжинер са још 15 других инжињера. А кад дође време да Србија буде могућнија и имадне внше средстава, градиће железницу воја ће годити народном интересу а не страном.

Мин. грађев. примећује на говор Јеврема Марвовића, да оних 15 других инжињера нису узети за 4 год. већ док се траса доврши. Само је гдавни инжињер инспевтор узет за четири године.

Алек. Николајевић у подужем говору разлаже вано је ово интане расправвено и решено још 1873 год. у Kрагујевпу, и да је тада одобрено да се доведе једно аице које је стручно и потребно за инспектора инжињерског, и сад се против нега нема нщшта говорити. Но он тражи да вдада објасни, на што су утрошени оних 700.000 гр. пор. За тим да се види, да ли је влада била овлашһена, да онакав уговор са овим инснектором може закључиті као што га је завључила; јер из онога што је г. министар до сад товорио, он види, да је уговорено и то, да се томе щнжињеру даје за 4. год. још 30.000 дин. То му пвгдеда врдо чудновато.

С тога предлаже, да се све ово тачно извнди; а да би се могдо навндити преддаже, да се од владе изиште тај уговор, п да се све остало прибавн, што је потребно да се ова ствар расветли; иа кад се све то нввиди, да оврамо од два зда једно поје је лепше. Говори да на ову дед има још много ми-

лпууна да се трони, а нама сад није до тога, варочито кад се овадо немииице троши.

Алсент. Ковачевић гаже, да он пстина не зна да ли у оних 700.000 гр. пор. гоји су ланске године одобрени на дефинитивпу трасу, спада и плата овоме инсневтору. С тога се придружује предлогу Ниволајевићевом, ла се овај утовор, воји је, са тім инжињером вакьучен, преда 0,дбору те да га он претресе, па тек онда да се реши о овој цияри што се за инспектора иредлаже. (Чује се: врло добро).

Алек. Нпколајевић каже, да сума од 50.000 р. нор. што је 1873 год. за 5 месеци одобрена, није утрошена, јер аа оно време тај инанњер још није бпо набавьен, него је тек у 1874 години с њнме закдучен уговор. Ово је дакле прва скупштина ноја о тој цичри у буцету решава, па може је примити или не примити. С тога онет тражи да се уговор преда одбору на разматрање, каюо би се знали да.ье управљати.

Панта Јовановй није противан томе, да се скупитина ушушта у псшитивање уговора о томе: ноже ли се ослободити овог пздатка или пе; али да је ово ирва скупштина која о овој позщцијп у буиету решава, то не стоји. За доваз томе чита протоводе скушштинепе 0.1874 год. у којима ша стр. 154 стоји оваго:
„Иавест. Јован Бошковиһ веди, на добавбане инжињера за железничве послове одређена је плата 120.000 цр. пореских. Одбор је смањно ову суму са 20.000 гр. пор. ІІ тапо остану 100,000 гр. пор. И после дуге дебате о томе, виднмо на страни 166 истих протовода где стојп: „И свушштина огромном веһином усвоји овај предлог".

Алек. Николајевиһ иримеһује г. Панти, да је то било 1873 год. и да је и он сам на томе радио. Но ово је прва редовна скупштина која може ову циФру ондашњнм буџетом усвојену, одобрити иди не одобрити. даже иримећује да је аа овог инжињера увет странац који себи за помоћниве набавља све саме страшце, а паше неће да прими у тај посао. С тога предлаже да се ово оддожи док се уговор у одбору размотри те да се види шта је у ствари.

Фује се: да се одложи.
Мин. грађевина није противан да донесе уговор те да ееу одбору размотри, но щримедује онет да ако се ова сума не одобри значи онет толико, вао да је цела она сула која је раније на ову цел утрошена, у воду бачена.

Председнив пита: Усваја ди скупштина да се ова позиција одложи дов одбор ту ствар размотри?

Скупштина усваја.
Ep. 1218.
Секр. Ил. Стојановић чита: За инспектора за ностројавање на води иредложена је сума од 23.750 гр. пор.

Известиадц М. Радовановиһ чита иявештај одборски војнм се иредлаже, да се ова цичра ивбрише, н важе, да је и министар на то још у одоору пристао.

Скупштина прелази преко ове позндије на дневніI рел.

Секретар Илија Стојановиһ чита: На општи персонад министарства грађевиве предложеено је sa ове:


Предс: Ово је било и у бупету од прошле годнне и одбор је усвојио. Дакле, усваја ди и скупщтива ?

Скупштина усваја.
Бp. 1219.
Секр. Ил. Стојановић чита дабе : На канцедиријске трошкове министарства, на набавку инщтрумената и другог меричког ирибора и потреба за иремеравање, за грацанска оделења у овружним надлежатедстима и министарства, са нзузетком одељења за железницу, иредааже се 17.812 гр. 20 пр. пор.

Секветар Стеван д. Поповић: Овде има иисмо г. мин. граъевнне, којим објашњава ову познцију, ї овде одбор није ништа ирияетно.

Скупштива усваја.

$$
\text { Ep. } 1220 .
$$

Секр. И. Стојаповић чнта: Попутииа нолвозни і сеаидбени трошак и додаци грађансвих чиновва и званпчника, које бп додатве господин миністар грађевина кал и у волшво за дуждно нађе одобрио:

а, Окружним ипжињерима и подиажињерима.
б, Ковтравтуалния แнжињерима и подпнжинерима, који би се по ваввом грађевинсвом нослу за кратко време у сауабу узеаи.

в, Инжињерима и подинжињерима који се употреб́е на сталне радове, као што су: премеравања, кровирање, трасирање, извриену каквих грађевшна као и надвичарима употребкеним у тим пословима, и за содвозе инжинерских ннструмената ін пртааа ири свима у поду радовима.

ғ, Инжињирима и иодинжињерима, воји се употребе за ревпдиане, рачунонснитаче и рачуновође предложено је 60.000 гр. п.

Нзвестилац М. Радовановић пзвешћује скупнтину, да је одбор ову познцију смањно са 10.000 гроша нореских, на шта је и господин миниетар пристао.

Минист. грађевине примећује, да он у одбору вије иристао да се ова предложена цияра смани са 10.000 гроша пореских, већ вели, да је ияјавно, да he у скупштши дати своју реч о овоме. Разлаже, како је до сада сваке године на ово одобравато по 70.000 rp . ворес. па се није могло изићи ша крај, него су тражени и одобравани вавнадни кредІІІ. - Тражі да се предложена цифра қела одобри.

Bypłе Ђоровић иреддаже, да се не само предложена циФра олобри, но да се још поввси. На ово веаі, не треба жалити, јер то нису пеняпје наи шта Apyro.

Шавле Вуковиц важе: Кад внемо шгеднай где је требало, овде нема места штедви. Преддаже да се одобри 60.000 тр. п.

Радован Мидошевиһ говорн: И ја не бих овоАику сулу одобрио да је на што друго намењена; ал кад је намењена на грађење друмова по нашој отацобини, гоји су прено потребии, иредяажем, да се одобри но с тим, да при проседашу путова раде двојица, а не по један инжињер као до сад ито је Gидо, иа се појединим лицима, дроз чије се вемье имао пут просеһи, чинияе баш очите неправде, а некима се онет пшло на руку. У, интересу општем иредлажем, да по днојица инжињера ири овим путовима раде, а предложена сума да се одобрн.

Никола Крупежевиһ каже: Мени се чини, кад је решен онај предлог да се среским подидијским ваастима не даје трошав, ретено је за инжинере да немају Аијурну. А ако то није и ако бе постојати загон, а не жежа, онда је дововно 50.000 гр. норесвих.

Мил. Марковия разлаже, нако је овде давато више мвтерпелација на г. министра грађевине, пто неки друмови вису начинени, а од преве су потреб́. Г. министар бранно се тиме, нто нема довояно инжињера и што му је нала цичра на ту цеа одређена. Да се не би овако у напред понаввало й да би се народ с тим задовоьио, што не ее два инжинера ири просецању друмова одредй вати, предлаже, да се цела ова цифра олобри.

Мијаило Гератовић објатвава, да баш ниво не треба да жали што се даје на правдене друмова, јер су вашем народу шајаужаија добри друмови и путовн. Казује, да су становвици његовог среза хи-末адама дувата годишве штеге претриели, док нису нмаліи добрих друмова. А еад, кад су пм инжиње-

нери добре друмове поградили, врло спокојно живе и сачувани су од онолиних штета. И он је ва то, да се предложена сума одобри.

Петар Стевановиһ предазже, да се на ову цел јелна прндинна сума одреді, јер пма много рђавих путова ва којима је хиьада падница утрошено, па још нису удесни за путовање с тога, што на многим местима треба разбијати стене, а за то се није имало срестава у своје време.
И. Мојиһ сдаже се са одборским мвенем у томе, да се иредложена циөра са 10.000 гр. иор. смањн, јер треба новце sаштеһивати за другу цел војој сви тежимо.

Иаија Стојановић је за одборево мишљење с тога, што је у прошлогодишњој, а и у овој скупнтиии чуо глас, да треба да престане то шлаћане трошкова чивовницнма, већ треба сваки чиновник да сносп те трошвове из своје паате воја му је олређена.

Мин. граһевина обраһа се свупштини с моабом, да се пдуhe roдине не упућуjу на миниетра rpaЂевине оволике пнтерпелације као што су ове тодине, ако вод нас не буду путови уредно оправжени, апо саучајно не одобри преддожену суму за ову цел.

Председнив ставьа ва гдасање: Ко је за то, да се на ову цел одобри предложена сумя од 60.000 гр. и. тај нев седи, а ко је да се одобри 50.000 гр. І. вао пто одоор предаже, тај нева устане. Beћина устаје.

Председннг огдашава да већшна устаје, и таго се ва ову дел одобрава 50.000 гр. ін.

Бр. 1221.
Секр. Ил. Стојановиһ чита: IV. на пове грађевине цивилне и војне, као й на оаравке и доиравке на цивндиия грађевивама $1,283.262$ грона нореска.

Пзв. М. Радовановиһ извешһује скупштину о одборском мњену, да се вишак $1,093.262$ гр. п. не уважи.

Секр. С. Д. Поповић чита одвојепо мњене одборске манине, воја иредлаже, да се ова дичра на грађевине сведе на пола.

Известиаац манине Јев. Марвовић објашњава, да је ово истина једна цифра која се годииње троши пи нодиане грацевина, којшх се вредност не губи; али садане наше ванредне прианке пе допуштају нам да се и у те издатке упуштамо.

Панта Јовановић каже, да су ти исти раздози руководнй ї одборску веһину да одобри само ону суму која је и прошле године одобрена била, а у исто време изјавдује да и сама вдада треба да има ва $y$ му садане ваше стане, па да ни ову одобрену јој суму сву не утроті у овој гоаіни.
II. Ђуричковиһ предаате, ла би пајбоље бнло да вдада овде објасви поје су п кавве те грађевине које се намеравају подизати с том сумом; јер скупднина би само тада могла оценити: воје су нам 0А тнК градевина од преве потребе, а с војпза би се морао причекати.

Панта Јовановиһ разавже, гако је уставом ваређено, да влада из овог кредита ве може ии једне паре потропити ва подизаве државних грађевина, бея олобрења дратавдог савета, воме вадлежни ми-

нистар мора зв сваки случај да учнви оптиран предлог са разлагањел о нотребщ те грађевине и т. А. Бивало је случајева да савет и не одоб́ри какву грађевнну коју министар предлаже, према чему и није пуапо да овде линистар тачно издожи све грађевине, гоје се с овим вредитом подижу.

Дим. Катић потпомаже Ђурпчвовиһа па каже, да би сад бап требало да вдада каже које грађевине мисаи подизати у овој години. - Јер ако се мисаи подиаати нешто, с чиме би се могдо причекати $10-15$ година, онда би се могдо томе стати на пут.

Никола Крупежевић предлаже, да се на ову щед одобіри 200.000 гроша поресках, колико he бити дововно само за оправву постојећих већ аржавних грађевина, а да се подижу и нове грађевине то није ви нужно, јер са укинуһем окружних нодиција остају празних 17 државиих зтрада па оне могу sаменити оне, воје се вамеравају из нова зидатн.

Аксентије Ковачевй у подужем свом говору разлаже: Данашње наше приаине не дозвољавају нам, да у овој години подижемо и државне грађевине. - С тога се слалеи с щњенем одборске манине, да се на ову дед олобри 600.000 гр. пор. од воје суме да се само веһ постојеће лржавне граЂевине оправдају й у добром ставу одрже, а. инваго да се и нове грађевине у овој годиии подижу. Jер ову суму коју сад морамо да одобрино, нмалі бі да употребимо на много ворнсније делі, од вуда he пам, аго Bог да, пара пару донети. - (Вичу: Врдо добро.)

Ранко Тајсиһ каже, да се све све што пам треба не може у овој години начинити. С тога се приАружује мњењу одборске жањине, иа тражи да се иристуши гласању, но што је ова ствар довобно исцршвена.

Илија Стојановић уважује разлоге г. министра грађевина са војих трали да му се иредложени овај кредит одобри, па вели, да бп аз ову цел мало бпло и два милиона гроша пореских, ирема броју здана која пмамо да нодижемо као потребна за државу. Аай кад се сад у ванредним придикама налазимо, треба статй са подизањем тих грађевнна ва ову годину, иа само одобрити суму којом he се моһи већ постојеһа државна здаша ощравьати у овој години, а за то је дововно 600.000 гроша порескнх.
 щто је повеливу циФру ва ову цел одобрнла, вели, да су одборници ови пмали на уму преву шотребу у грађену и певнх Һуприја по плановша ноје је r. жиннстар у 0дбору повазивао, и те һуприје скупо воштају, а треба их на виmе места вачинити. Кад би се оне дачиниде на свима местима ғде треба да буду, мало бп бнао и $2,000.000$ гр, чор. (минист. грађенини вели: треби S милиона), во има места где су те Һуприје од преке потребе, а без повада се начиниті не могу ши на тим местима. Преддаже, да се усвоји щшеше одборсве већпне.

Иа. Мојпһ сааже се са мњенем одборске залแнне; јер, вели, за ову годпну треба заште申ивати волико се тод вище ноже.
А. Балаитсвп призваје, да су ва ову деж по-

трсб́ии пелики надаци, али опет се сааже са мњењм одборсве мањине, јер вели, ми сви знамо шта радино сад овде, иа за то о́и требала и сама вдада да се за ову годину задовови са 600.000 гр. пор. на ову дед. (Чује се: тако је, вр.ло добро, да решимо).

Мин, градевина важе, да би он иристао на то што Г. Балаитски иредяаже, али питање је, веди, да ли се могу са том сумом начинити 22 Буприје које су овде у списку означене в воје Һу, ако је вовна скушштина, именовати. (Чује се: не треба). Даке, mта he да се радв са шталом у Смедереву која хоһе да падне па воше да побије? Она грађа у Тупрпјі хоһе да пропадне што нема где да се смести, - во је одговораи за то! Ви ћете позивати на одговор министра што није аа тај матерщјал начинио щупу, а он ће се бранити да није имао новаца. Ко ана у ваквим аградама живе војници наши у Карановцу и Крупевцу, тај не може бшти иротиван тој суми. Ја бих савесно могао само у толико да одговорнм вашој жежи, да пристанем ва суму од $1,093.262$ гр. пор. водико је и ирошле године на ову цеж у буиету бнло.

Председиия: Г. миниетар сад чреддаже дагле мању цифру од $1,093.262$ гр. пор. (Чује се: смашите на миадјуш).

Мин. грађевида каже: То је за народну ствар, и ја мнсаим да не би било умесво да се ја овде погађам са свупщтином о овоме.

Председнік пита: Ко је аа то, ла се на оду дел одобри $1,093.262$ гр. пор. као што је веһива одборска иредложнла а и т. мнн. ва то иристао, тај вежа седи, а во је за суму ол 600.000 rp . пор.

тај нева устане. Веһнна устаје и председиив оглашује да се на грађевине одоб́рава 600.000 гр. пор. Бр. 1166.
Севр. Иа. Стојановиһ чшта: На четири лржавна питомца 26.197 гр. нор.

Пзвест. М. Радовановиһ иавешһује свушштину да је овај издатав пређе био у бупету минист. просвете; а сад је пренет у бушет мин. грађевина, и одбор је овај издатав усвојио.

Председнив пита: Усваја аи скупштина? Cкупштина усваја.

## Ep. 1167.

Иввест. М. Радовановић на свршетву будета чита једаи општа додатак у извештају одбоорсвом, који се односи на све мннистре и који гааси:
${ }_{„} \mathrm{Ha}$ завршетку одбор има да учини од споје етране свој иредлог:

Но што смо се уверили, да се за последне две године са вреднтиа буцетским на пензионираше и увапређење чиновника, не само није нивавва штедња чннила, него су још и преворачени ти креаити, то одбор у цеби штедње, која се свагда а нарочито у садање време препоручује, част има замолити нар. скудштиву да изволи зав.дучити ово:

1, С вредитом, воји је буиетом за 1876. рач. годнну одобрен на пензиониране чнновнияя свију струва, неће се у овој годнни никавова употреба чинити.

2, Taso нсто неदе се у рач. 1876. години ніщта издавати ия предшта буџетом одреценог па авансовање чиновника по кдасауа.

Но ово ограничеве не односи се на пержодеке повпшиде плата професора и телегратиста.
3. На звања, воја се у рач. 1876. години упразве, if за која пије у буцету наређено да се пеће више попушавати кад се упразне, поставьаће се измећу пензнонара она лица, која би у оиште за службу и за дотично звање способна бида,"

Вуја Васнһ иредлаже, да се у будуће рач. година почиње са 1. Јануаром а не Новемором, јер је то много боде п лакше него што је то досад било.

Нзвест. одборске мањине Јевр. Марковић каже, да и мањина одборсва има на защршетву буџета да даде од своје стране једву примедбу у томе: да буиет вао вавон, не треба да оиредебава само цияре издатка, него у исто време треба да покаяује и органивацију наше државе. У бучету треба да је означено свано надлежатедство, свава поједина ванцеларија и спи вваничници са својим платама, па нз тога да се видй да аі он одговара свом задатку, ін да ли се надовнаһује опо што држава нањ нотроши.

у бупету прихода треба да се јасно представи материјално стање нашег варода. Ту треба да се поваже, волико је ириход од увоза а воливо од наноза, јср само тако може се видети да дін наиредује.

Предс. мннистарства пзјаввује, да һе влала по ирімедби одборсяе манине гледати, да се одсад буцет што је могуһе опширније саставља ; ами што се тиче оне прве пајаве одборске већнне, жоја је прочитана, влада је ве може пикако примити. да влада једна за целу тодину не може вй једног чінповнива унапредити, на то је немогуһе пристати.

Да.ье вели, влада вау може обећати, да he и у томе погледу бити щтедынв у колико је год внше могуће и да неһе чпнити злоупотребе од права roје јој даје sanoн; а да ва.жане и способне чиновнияе увапређује, а ове који због слабости і старости вису за арж. саужбу ия шсте удали, .... у томе се не може ограничавати.

У осталом то је само једна нзјава скупштине, о војој фе вдада водити рачува.

Шанта Јовановиһ изјаввује, да је и одбор имао у внду ово псто на што r . нредс. министаретва изјавлује у име владе да иристаје. По томе дакле, кад се по закону яна кад се и ко по закону пенsионира и унапредује, и вад влада у томе смнелу нристаје и даје реч да he равдозвно и штедживо употребљавати поверени јој кредит на пензнововане й аванзоване чиновнива, овда скупштина треба да се с том иајавом вадде задово.ви.
II. Ђуричвовић каже, да он о томе више неће да говори, но што је једном веһ решево да је бущет закон; но погномажућн Јевр. Марвовића dодаје још то од своје страве, да се одсада увек тај буиетски пројект увапред ттамиа, и но један иринерая сваком посланику иреда. (Чује се: доста је говора).
В. Воровић каже: Ја бих овде дигао гаас п модно вдаду да $у$ будуће вад поставда чиновниве, ностара се, да врати у саужбу оне младе вуде, воји
 жавну с.ауабу.

Председнив: Ја зислим, браћо, да је скупштина задовољна са ивјавом г. мин. оредседника. (पyје се: јесте).

Bp. 1168.
Његова Светдост потврдила је задон о дичној беабедвоств.

Скушштина се одазиеа са бурно жживео .
За овпм председния оглашује данашњи састанак завбучен, а молі одо́р да данас по подне претресе оне заостале две буцетсве позпције: о мајлаву у Крупну и о железници, јер то ће бити сутра ва дпевном реду. За сутра заназује састанав у 8 часова ире нодве.

Oвај је састанак трајао до 1 сахат по подне.
дредсения
А. В. Јовановиы.

## Cexperap

Илија Стојановић

## нотивсници:

П. Ђуричвовић, II. Катић, М. Л. Гаишић, Војин Радуловић, Ђурһе Ђоровиһ, Сима Ceryauh.

CACTAHAK LXXVI,
12. Jануара 1876, године у Beorpaay

## нгедсеааиа

Димитрије Јовановић.

## cespiptar

Нив. Ерупеажевић.
Послания довољан број.
Министри подолазвли сви.
Саставаг је отворен у 10 часова ире подне. \&2 Посланив С. Живновй чнта протовол 64 caстаива гоји би усвојен.

Ep. 1169.
Тражи осуство Коста Радовановић и Јоваи Бошвовић.

Ep. 1170.
Сяупптина одобрава осуство Кости, а Бощковићу, који је тражио осуство по позиву да предстане суду окр. подринског, решн: да му даде уверење како му се не дозвољава осуство.

## Бp. 1171

Ак. Ковачевић примећује да се коревтура над скупшт. иротоводима ве води уредно

Миннстар просвете обеһава, да Һе се на то па витн, да се коректура уредво води, пако се не би погрешке штампарске до:ађале.

$$
\text { Ep. } 1172 .
$$

Ник. Крупежевић пита: Шта је са оним преддогом о одужењу се.ьака?

Пан. Јовановиһ одговара, да одбор финансијсви нвје доснео да га иретресе.

Ник. Крупежевић: Ја желим да се то што пре сврши, јер је то најважније увутрашње питане ващега народа, и да не одемо док то не решимо.

$$
\text { Бp. } 1174
$$

Председвнк пита: да дй да се читају ннтер. пелације, или да се пређе на двевни релі
P. 末укпћ: Нека се прочпта мој иредаог.

Cerp. Сi. A. Поповић чита:

## Народној Скушиттнни,

По што је свој скупитвни повнато, да нам посведвевно поднашајућі нове предлоге й интерие-

дације, много одузннају времена, а немосуһе нам је да пређе поднесене предлоге, који су врло важни у скупштини да се реше а из одбора су изашаи јопा и скушштином као хштни оглашени.

Част нам је предложити народпој скупштини да изволи донети своју одлуву, да се више поднети предлози п пнтерпелације не примају у овогодищним свушштинским седшицама, већ да се пређе на најнужније ствари које ишчекују решење народне скупштине.
11. Jануара 1876. год.
Београд.

## Предлагачи:

Рака ІІ. Кукиһ. Милосав Вељковић, Bујо Bасић, Мияентщје Дробњавовић, Стевап Поповиһ, Павле Самуровић, Авдрија Милосавжевић, Аврам Јовановић.
II. Ђуричковић: То би знячило да посланицима узму пуномоһије и кажу: нѐмате ираво да радите. И кад би то скушштина решида, онда бщ бнло чудо і неправда, као оно што постоји тајни устав поред jasbora.

Председ: Скупштина може, само ако су јој интерпелације и предлози досадни, по што се прочитају, щрећи на дневни ред.

Рака ॠукић захтева, да се његов предлог стави на гласање.

Јев. Марковић: $O$ јелном преддогу, који је противан посдовном реду, не може ни речи бити. Скупштина ирема посдовниву мора да ради, па ма нодиво свршила.

Благоје Божиһ: Ми нщсмо дотли овде да живимо под притиском, но да заступамо интересе ва-

рода. А Ракп Кукиһу, ако му је пужво, даћемо осуетво за нојиичку школу.
М. Миловановиһ: Iрредлог је носве внштавян. Да се одбаци.

Рана Кувић каже, да је тај предлог нащисао, почем је чуо, да ће многи шосланици кроз 3-4 дана да шду вућама.

Жлна Миленовй брани иредяог и вели: Доста смо радили а аво има још, до године һемо спршити.
В. Торовиһ: Противан саи иредлогу, ва то да се преце на дневни ред.

Ил. Мојић: Предлогу нема места, Сви смо ради да пдемо куһи, но што свршимо што је најшужније.

Ранво Тајсић: Ако но уставу има права свавп носданик предланати све што јеу интересу народа, онда не сме бпти притиста. Опда не ћемо внше ни владиве цредлоге.

Миннстар просвете: Свушштина може у веким ирнлкама да са ириетанком вдаде одстуии од послов. реда. Ја аислим апо се што не сврши сад, носланив може науће године ноднети свој иредлог.
М. Пироһанац: Пма равлике између говора г. министра и предлога Paze Kукића. Министар каже, није потребно да скушштина једне годище сврии све предлоге и интернелације, а л. Кувић предааже да се више у скушптини ове тодине не примају иредлози й илтерпелапије. О овакок продлоту, господо, не могу се у свупштани доносити завључци, адо се хоhe да се свуиштнна саме уставности ве поврели.
P. 下упић: Ja нисам у томе санисау поднео преддог да се пе прима, но да се ве претреса.

Председвни: Доиста.је посланичко ираво да

чини иреддог, а свупитина моте прево них прећи на дневни ред паи их упутити одбору. Најбоље бв бидо да иреддагач узме преддог натраг.
Р. Кукић захтева, да се реши.

Председ. ставља пштање: Ко је за ияјаву Кукићеву тај нека сели, а ко је да се одо́аци непа устане. (Вичу: веһина седи, већина устала).

Ја управо не знам да ли је веһина седила шди уетала.

Ник Крушежевић: Ја сматрам да је погрешно што је овај иредао протнв закони ставыев на гаасаве.

Нредсеа. јава да је предаагач узео предлог нaтpar il cyatpa ce mao да і не постоји.

## Ep. 1174.

Секр. Ст. Д. Шоповић чнта нитање уирављено на т. зннистра грађевина од Уроша Квежевића и Aругова које гласи:

## Питање.

ма 2. миннстра гра евияи
Jош 1864 rод. загоном (збор. XVII) друм уs Пбар од Каравовца в Рашкој огдашен је вао аржавни. Тај шут трасиран је векодико пута. Дефннитивна траса доврнена је једва прошдог лета. На том путу простор овај од Пивница до Ушһа, којі заузшна 3 знье, мора се вештачви радитн, јер то варод ншје тадар.

Кад то стоји, питам г. министра:

1. За mто бупетом није оаређева сума зa тај пут і бар волико је потребно ва ову толину?
2. Кад то вије одређено, мисли ли г. миннетар ноднети о томе засебни предлог и кад?
3. За што се не отпочне гађење тог пута бар на щростору где народ може сам радити, а то је од Карановца до Пивница и од Уinћа до Pauке?
4. Jaiуура 1876 год.

Beorpad.
Урош Кнежевић, Бурће II. Ђоровыһ. Коста Пејиһ, Нивода Милосавьевић, Анареја Перуничић.
Ман, грађ: Донста инжнњера су казали да би најудесшиа траса оила уз Поар, али има веливих тешкоһа, што би се морао камен разбијати.

у бупет није ставвепа сума за тај пут за то, щто се у бущету не ставьа за ноједине путове, во за све у опште. Вдада је и сама мисаила да подвесе предог, али имам напомепути да фе тај пут коштати 100.000 дук. д.

У рош Квежевиһ задоводава се са одговорол г. мянистра.

Предази се на дневни ред.

$$
\text { Бр. } 1175 .
$$

Предсел. јавва, да је одбор испитао пзвештај комисије о Ғруину.

Севр. Ур. Кнежепиһ: Да ирочитам извештај г. миниетра?

Als. Ковачевић мисай да треба пајире читати одборскн извештај, за тии објашњење министра, ша онда нявештдј вомиснје.

Изв. Фннан. одбора чига извештај одбореки:
Народиој Скушитини,
O повренутом питашу у поглелу лржав, подринског рудвива, г. заступник министра финаисије

предложн је: да се ра,жа у овом руднику у 1876 рач. год, одржава у што је могућно жания разхерима, а на ту цеб да се одобри 117.860 гр. пор. щто је ближе у приложепом пројекту бупета изложено; а о идуһој народвој скупштини да поднесе предлог щта he се и како са овим рудникоу радити.

Према стану и природи ствари, војс је у щитану, и одбор финан. слаже се с иредлогом вдадивим у томе, да се воначно решене 0 будубности драав. рудника одложи до ирве идуће народве скупштине, дов се т. ј. од стране владе ствар свестрано ие испита и не проучи; а у рач. 1876 год. да се сведе радна на најмању меру, Одбор дакле иреддаже народвој скуиштнии да и ова ово усвоји.

ІІто се тиче трошкова овога рудника, воји је заступии мин. фннансцје предложио за рач. 1876 год. одб́ор је учинно ове примедбе:

1. да се изостави звање управитеља рудиика, қоје сал и није поушено, што чини маве 10.200 r , и.
2. Да се изостави додатак помоһниву на кона п огрев мање 600 гр. пор.
3. Место иравтиканта да се упразни, мање 1900 гр. nор.
4. Надзорниву додатав да се нзостави у 100 rp. Lop.
5. Посдужитељу канделаријсвом додатая таroђep да се изоставви у 100 rp . пор.
6. Канцеларијски трошвови да се смане са 700 rp. нор.
7. Трошнопи аваничника и служитева приликом вршења ннхове дужноста ван места свога обитавања, Aa се смаве са 1000 rp . пор.
8. Рударска трошкови да се смапе са 30.000 rp, пор.
9. На набавву стоке да се стави маше 3000

Према одборском мишьену дакле укупни трошак на нодрински рудник за 1876 рач. год. нзносио би 70.260 rp . пор. а сирам буиета за 1874 рач. год. ови су трошвовв смањени у 1876 рач. roд. са 152.249 гр. nop.
11. Jануара 1876 год.

Београд.
преасед. аниан. одоора
Пач. Јовавовиһ
минестиаии
М. Радовановй

## Чланози:

Дпм. Костић, М. Миловановић, Byјо Bacuћ, Aдам Богосавдевић, J. Марвовић, И. 'Б. Мавспмовић, Алек. Николајевй.
На питање иредседнака скуиштина усвоји по одб́орском мњењу 70.260 грома нор. на мајдан у Крупну.

Бp. 1176.
Председнк: Одбор фананспјски ирегледао је уговор ванучени са диреттором железвице, и г. председнив фвнаиеијсєог одбора објасниье ваи ствар.
II. Јовавовић: У уговору сме вашаи јелпу тачку, да влада имл ираво вад овај пнжвпер сврши трасу, да га одпусти и у тох саучају да му дале у име награде 50.000 ゅринава. Ми смо по дяжем објашњепу дошли до тог уверења, да је у општем нашем интересу, да ова нозиција на плату дирев-

тора железнице у 95.000 гр. нор. остане за ову годину, као што је предожено. Ја молим сьипштину да се са овнм задоводи.

Скупштива се вадоводава.
Даје се четврт часа одмора.
Посде одмора.
Бp. 1177.
Прелседвив : Предаог о регуансању проресорских плата одбор законодавни прегдедао је. - Сасауmajте извештај о вему.

Навест. А. Ковачевиһ чита:

## Народној скушитини,

Завонодавнй одбор разкотрио је иредлог г. министра просвете и црв. дсла о измеви і допуви чл. 4. закона од 28. Фебруара прошле год. о регулисану нлата ррофесорсвих, па је нашао, да је овај уместан, са чега је мғења да се усвојш.
10. Jапуара 1876 год.

у Београду.
Фредседай одбора
II. J. Вуковић
II. J. Вуковић

Yланови:
P. B. Tajсић, Рава Кукић, Петар Катић, Вурђе II.

Ђоровић, Иавја ІІ. Стојановаһ.
За тим се прочита предлог г. министра:

## Іредлог

О измени и доиуми ил. 4. sакона од 28. Фебруара 1875. - регулисаву паата професорских.

у чаяну 4. првој тачци да се пзжеви п допуни opaso :
„Кад овај заков студй у живот, користе се њиме и што се тиче прве повишвце, сви професори који се sатеву у служо́и таво, да се и овим проФесорпма вел. шволе, воји су по старом закону већ добюли повишицу од 100 талира, има по овоу закону рачунати та повишица у 150 талира. ${ }^{\text {б }}$

A на крају истог члана додаје се овај оде.вак:
„Префесорима средвих швола кад постану професори вел. шводе, рачунаһе се дотадање годшве професорске служб̃е вао да су ироведене у веливој школи. А оним ирофесорима вел. п средвих школа који би на основу чл. 70. закона о чпновницима грађ. реда били отпуштеви из служб́е, па после на ново примвени, могу се уважити и пређашние гоАиве ирофесорске службе, во и то свагда на основу нарочите скупитинске одлуке."

Ова заеонска нзмена и допуна важи од дана над је внез потнише.
y Beorpaay

> Munactay иросеете
> а прқ. деаа Cr. Bошसовй

Паја Вуковић: Ова сквар вије нова, него је узавоњено да се даје повишица, в сад се само овим предагом објашшава, да се тнм ааноном ворнете и професори, воји су одсаужилв период ире овог яавона.

М, А. Ганшић: Овај је закон био шети п лане, само је ои прпменен ва неве қуде по Һешу миниехра. Он нма само да се протумачи и прнми без дебате.

Министар просвете ве мисли да је пређашви министар терао Һеш, него је тако разумео закон. Скуиштина усваја предлог.

## Бр. 1178.

Министар председнив: Као што ћете се сетитв, господо, кад је претресана н решавана позщциа о шати саветнна, вдада је задржала своје уставно ираво да још један иут извесе ту ствар пред народву скупштиуу и ваада то чнни, што су вуди, воји су данас у савету стевли ираво на паате поје имају. Има нх који су као пензионари шмалй по 1400 и 1800 талира, а сад као автивни да имају само 1500 талира шије право.

Осим тога има јелно највише решење кнеза Миханла, гојвм је саветнщима утврђева снетематична шаата у 2000 талира. Ево шта је писао внеяу Михаилу савет. - (पита.)

То је п кнез Миханао усвојпо агтом овия. (Чита.)
Међу тин влада нема ништа иротшз тога, ако скупштниа хоһе да се смањп плата оним саветнидіма, војй се у будуће поставе.

Влада данашња, ја бар мислим, пма иретензије да трази 0, вас то, јер је и она споразуменала се и иристајала да се избришу ирнаичне суле у буиету 18 шартије расходя.

Ник. Круиежевић: Кад је решавано о суми на дравави савет, свупштина је напла да је саветнидџма довобно 1500 тал. плате што је решено. Ві сте вндели, браћо, да смо мало час одобриди оне повишиде професорияа, На то he сигурво требати нека сума. Ви внате и то, да смо ми оставнай по-

зицају ва плату учитедима основ. швола нерешену. За побоьшање њихове паате одвуд пам паре? Наш народ нема на одмет новаца. Он вије богат. Ја знам кад је овај бущет иреддожен бидо је преко 200.000 гр. нор. више расхода од ирихода, а сад имамо нешто више ирихода, али јед а тодико да се нешто мало може дати учитељима народних швода на побоышање њихових сиротивеких плата.

Ако хоћемо ираво да говоримо, ониа треба најире да решимо опу нозицију о учитевияа, па овла - саветницима.

Ур. Кнежевић допазује оиет са правничгог гледщшта, да се саветницима не може сманити паата од 2000 на 1500 талира, јер су задобнди ираво на 2000 талира.

Паја Вуковнћ: По чл. 73. завона о посл. реду: „скупштинско решеше не може иста скушштица оповвати или иаменити." Осим тога, саветници појих се ова ствар аично тиче по 64 члапу нословиива не могу гласати, и онда нема довољно посланива аа решавање. Ја сам за 1500 талира.
М. Мидоваповић: Плата саветницима није одређена формалним законом но буметом, а бунет се сваке године мења. Учитељи којмма смо ваш подмддак поверили имају само 100 талира. Ја мислим да свуиштниа нє сме опозвати своје решење. Саветницпа је п велива шата 1500 тал.
B. Маџаревић довазује да по уставу скупштина може ову ствар и по Аруги пут решавати. Паате саветничве су стадне и заноном регудисане. За то их не треба смањивати.

Иаија Cтојановнћ: На срцу ли је поштоване

устава и запона земавсвих. И ја сам пре бно, дв се саветницима смањи шлата, али нисам знао да постоји решене потписано од наmег господара, воји је до пре пеколиво тодина сам издавао завоне. И ја држим да је савет непотребан, али је ујемчен чланом 90. устава. Да не би изгдедало да скупштина опозива своје решење, нева се каже да ће оно вредити за будуће саветнике, а овима нека остане нотпуна прва плата.
М. Н. Терзибашић: Ако хоће екушштина да остане у границама задона, не може смањити пдату садашњи саветницима.

Тривун Милојевић: Aво хоће скушштина да остане доследна своме завдучгу, ошда треба да остане саветницима плата 1.500 талира, а п то је много. Пто смо уннштиай 600.000 гроша пор. вод министар. грађевина, зии смо то на нашу штету уштедили.
II. Ђуричковић: Мй виемо ономад билй малодетни, а данас пунолетни да мењамо решење. Ја остајем ири иређашњем да буде саветвицима 1.500 тал. плате, јер бп биао највшше поништепе опозвати своје решеже.

Жив. Недић дощазује, да су шдате саветничге регудисане закопом и о томе се не може ни дебатовати. По 63. чл. устава скушштина може на ново ову плату решавати.

Адам Богосаньевй: Кажу неки да азгон не ноже пмати повратне сиае. Ја мисаим да не моае нмати тде се тиче интереса појединих буди, а где се тиче интереса цедог народа може вакон няати повратне сиде. То сведочи свупштинсво решење да

протоtoan ॥Af. окy.
108

нду два посланива у компепуу ради пзвиђаја злоушотреба полиццјских власти пра изборнма посланика, које су се догодиае пре решења. Саветничве нате могу се смањити. Народ њима плаћа, па народ може и да пм смањн. Не само да им је доста но је јоіा іf много 1.500 тал.

Благоје Божић: Заиста је неправо да саветници пмају 1.500 талира, а министар на расположену 2.000 талира, као г. Ристиһ, воји је ол начелника министаретва постао мишистар, па сад има 2.000 тал. Но ишав ја сам да остане прво скуиштинсво решење.
В. Васић: Ми господо, не можемо прево замона. Саветници имају 2.000 тал. од 30 год. већे, па зар да их изазовемо да нас потргну на суд. Оно ја не сматрам за иреписву између пов. внеза Mиханаа и савета, но за завон јесан, sакон тавав воји се поштовати моря.
II. Стевановиһ мислим, да је саветницима доста 1.500 тал.

Мия. Глишић: Ја нисам био ту вад је скупштина вишином решша 1.500 тал., али ја сам уз Фу, па ма се она и у мањину претворила. - ІІто каже т. Вујо да ве доводимо народ до тога да га саветници туже, ја не звам во је у стӓну да тужй један народ? Cкупштина треба да остане при своме првом решењу.

Мидан Пироһанад говорн: Са стране права ово је иитање дововно расираввево, й о овоме не би требало да буде внше говора. Г. Тлишиһ рече мало час, „народ има овоаиво па толиво шаяа, а мище не може п неће да паати. Жад би се ово

признало, то би вредило и за обичве дужниве, да, пад дужнив има пара нева шлати, а кад нема опда није нй дужан да паати дуг.

Ја Һу одмногех у овој дебати нставнутих питања да додирнем само нена.

Многа господа може бити да зебу, да не пореку своје раније решење. Уставом је самия наређено, да се ово иитање са новия разлозима може нодврћи вовој дебати. Кад би било осетьиво донетн у аругој дебати различно решење од ирвог, не би у уставу нн стајало, да се једно питане на ново претресати може, и према новнм доказима на ново решавати. Ааи у овом питању шма нешто што олакшава ствар. При гдасању о овом питању бияо је 41 гаас за увивуће плате саветницима чротив 37 , давле вије бнло вишине свупштинсве у самој ствари. Многа тоспода посланици ниеу бнаа овда овде, многа су се уздржавала дати гаас, и ирема томе, и ано би данашњи закьучак оно иротиван пређашњем, опет за то ве би пзгледало, да су они посланици поревли свој глас, који еу пре ва увидање гдасали.

Ja Ђу сада да се зауставим на другу једну оводност у овом иитању. Ми ижамо обнчај да неке ствари ве заступамо у извесним прнаивама само за то, што се у томе моменту о њнма ве решава, па се папушта ради трепутве дакости у самој дебати о иредмету воји вас тишти.

Што се тиче установе савета чуло се од мноIMX да је та установа непотребна и палишиа. To се помињало п 1873. године, а и сад се непрестано доста олаво напомиње. - Сва су та сиомињања по мом мњешу неразложева. Државни савет, господо,

има врло веливу улогу да игра пи од uреке је потребе у земљама, воје су политички устројене као што је наша вемља. Коливо савет п каво ради, неһу да вспитујем. Ако доводно не ради, не пада одговорност на њега. Алін ја мислим, да што год се државном савету на рад донесе ои то добро и корисно радп. У државн, господо, као птт је наша, где се менају од месеца на месец министри, где he се можда и до тога доһи да се и начелник министарства мева вад се миннстар иромени, - од преве је потребе једно тело, које һе да одржи адмннистрацију земаьепу у ирвобитном, постојаном и постепеном развијању. Без тога одржатеља правилног развијања, цела би администрација и законодавство у земьи бпла растројена. Кағо би се министри мевали тако бп и законито развијане ударало час на јелну час на другу страну. Од овакве управе несталне, земља не може да пма користи.

Земља нма свој природни ток развијања, који јој је одређев природом положаја и темпераментом народа, и по коме мора да се развија. IIто је васација у судсвој струци, то је савет у адмпнистрадији. Поправвајте га ако ваходите да тој установа што оскудева, ако мислите да довоьно не ради, пропирите му вруг радње. Поред тога има мвого спорова адщннстративних, воји не долазе иред суд на треба да има нево, во ће да их расправи. Ако ту власт оставимо министру он 友 вх решавати и нехотице према својим политнчким назорима, дов мефу тим савет као нева вааст, решиһе нх редовније. Дакле што се тиче увинуһа тих плата ја сам мнена, да то не може бити, а пто се тиче саме

установе ја мислим, да је она врло корисна, па ва то сам неволико речи о томе и проговорио, да се не би олако у земьи образовало мишьење, које нема за себе дововно раздога.

Ранко Тајсић: Скупштина је о томе решнла, и њено је репене умесно, иитн треба, нити може иста свупштниа своје решење обарати. За саветнике обичво додазе чиновници гоји су се доводно обогатили, тде he мирно остатак живота провести. Ја мисдшх да ће сни народши посланици ири овом решену остати.

Нигола Радовановић: Почем саветници постоје од ире 30 год. и постављепи су писочајшим решењем, ја не могу ши замислити да им се овим дутем може сманити пиата. Ја сам за 2.000 талира.

Ник. Крупежевй: Држава - народ не стоји према својпм чиновницима - државним слугама вао дужннк ирема поверноду, јер они вису ништа дддй пароду у вајам.

Народ је госшодар, а чиновници његови радвнди и вао што ирнватнй газда може држаті свога cayry 40 п више годнна, па још без повишавања шате, па га одпустити да може бити умре од гади, тако и народ треба да може одпустити своје богате слуге - чиновпиве.

Над је цретресав буцет о држав. савету, тада је једян од господе саветника, а послания у свупштинй ияречно прнвнао, да о њиховнм паатама завона нема. И сама вдада казала је да не зна да има задона. Сал се овде износн нева иреписка ая rоју ја не могу вазати да је завон; јер ми знамо да је ностојала свушштнна јоші 0д 1859 г. Пред нама стоје

два пздатка: на саветниве пи ва вародне учитеде основних школа.

Ја мисаим да ни јелан од нас неће имати срца да каже: бо.ье да дамо саветницима више од 1.500 тадира, а учнтевима да не повисимо; ја мислин да ни један не ђе пмати куражи да паже: да дамо и једнина и другима па на народ да ударимо прирез.
Т. Торовиһ: По уставу треба да имамо 15 а у самој ствари имамо 21 саветниюа. То држава вије врива, него неко други. Ја сам за 1.500 талнра.

Јепр. Марвовић: И пре сам казао да народва скупштнна има права да смањује плате. Устав је основа свима законима, и носле њега требало је регудисати чиновничве шлате. Свакојаво је нужно било да се учнни органнзација државних органа најтачније. И дов се то тачно не определи у свима административним и политичним установима, биће увек смањнвања п несталности у овоме. Давле дов не добијемо бохи један сталан, засебан, неножретан бушет или закон, који те установе и паате регулише, дотле ми нећемо пмати овагва питања о peryлвсању плата према моменталном расположењу, ваво гад буде бндо. О тога треба влада а п мй да учинимо да се организадија што ире изврши.

Алев. Ниволајевић: Скупштина је истина репида ову ствар, ако влада вије дала свој пристанак и ова по члановими 68 п 64 уставв вма права то опет да поднесе. Од каво саветници ностоје једваво нмају 2.000 талира шлате и ја сматрам да је то њпхово право по закову о чивовиицима во 29 , Стетена ирава чиновничва зна се нојим се путем одузимају. Према мом равумевању по чдану 110

устава свушштина не моде смањнти плату садетни. дима на 1500 талпра, нарочито и за то, што су је добили књажевским указом, н што саветници ва расположењу имају 2.000 талира.

Ав. Ковачевић: Бадава, господо, заквучак скулштинеки кад вдада на њега није пристала. И ја као пријатељ устава п положних закона велим, да не можемо ии сманити плату од 2.000 тал. на 1.500 талира.

Јов. Бошковић: И кад се први пут решавало, влада није дала свој иристанак, и тек онда шристушно се гаасању. Дакле влада но чл. 65. устава пма права да sахтева да се по други пут ова ствар решава. Сматрам да нам је дужност, да ми према раздозима владиним и уставу ово решимо. Іто нека тоспода носланици кажу да нема довољан број послапнва, јер саветници, као интересовани не могу гаасати, питам ја, а како етоји са онім првим завдучком? где су они ошет участвовали ? И тако ни оно решење није уставво. Ово, што јег. министар иредседния ирочитао, ја кажем даје закон, а ве преписка. C tora ja cam зa то, да се та пдата не дира јопI 3я ову годину.

ИА. Мојиһ: Да би свушштина остала себи доследна, и из обзира штедве треба да остане саветницима плата 1.500 тал.

Ïредсед: Ја поњам да је скупштини са свім чудно, да ову ствар онет решава, јер није до сад цравтиковаво да се о једвој ствари двя пут решава. Али, браћо, не ће ништа оити смешно; јер у аругим земљама и но три пут се гласа о једвој ствари

За тим говорнив доназује да овај наш устав

има свезе са белтијсвим уставом; да је у неколиво пренет из страног устава.

Наводи 61 чл. устава. Впднте - вели - да скушштина може у неким случајима, и но два пут решавати о једном иредмету, и то не стоји у супротности са законом о нословном реду. Дакле, коректно је да се још један нут гласа.

Устројством аржав. савета 1861 изрично је ка- $_{\text {сов }}$ зано да саветници имају систематичну шлату, вао што је навео г. Ниволајевић и г. Һовачевић. По 91 чл. устава они се стављају у ред других чиноввика. А у чл. 107. устава опредежују се права и дужності чановника. Логцчно треба закьучити, да је ниата саветничва уставом п буцетом аа толико година ујамчена 2.000 талпра.

Министар иросвете дугим говором доказује: да је плата саветничва завоном ујамчена, да свупштина нема права крњити је, и да се може по други пут о овој ствари решавати. Влада бн, вели, дотла у сукоб са иротивним решењем скупштинским.

Манистар председнив: Господо, сва је ствар скоро нсцрпљена. Имам да кажем на говор пеких пославика, да преписва не може опти од владаода; но може бити само нзмефу министара и војих друтих вдасти. Ово је једап ант вдадаочев држав. савету, у воме се опредевује систематична шата. IIто тод је препло препо вњаза и држав. савета, то је закон. Дагле, ова је пиата регулисана законским пугем.

Саветвщци могу гаасати, јер није шпхово лично питање. Да ди һе они гдасати иди неће то је њнхово цраво.

Молим да се гдаса поименце.
Председ: П то ће се гдасати за досадање саветвике, почем за будуһе има један премлог.
II. Туричковић: Треба шајпре да решим, могу ли саветници гаасати, јер се њих лично тиче.

Министар председник: Ово је ааконско шитање, а не дично.

Потиредседник: Ви сви, б́аћо, знате, кад смо год што решавали, ми емо решавали у интересу нашем, и вад је то бнло у интересу нашем, ако наје требало нисмо ни ми могди гаасати; јер смо ми решияи закоп о самоуирави ошштивсвој, завов о личној слободи и т. А. и то се све нас тиче, иа смо гдасиаи. С тога мисдим да они могу гдасати о овој ствари, јер та ствар није дична, него завовсва.

Председ: Онај посланив, гоји је за предаог владин да се саветницима да плата, као што је и до сада, тај не казати $n^{3} a^{*}$; а во је да им се смањи плата па 1.500 талира, тај Һе казати „против".

Нотаредседнив ирозива:
Аврам Јовановиһ - за; Адам Богосавбевић - нротив; Авсептије Ковачевић - за; Алевса Станновиһ - против; Алекса Стојвовиһ - за; Aлекса Поповић (није ту); Алевсандар Николајевић - за; Анарија Милосављевић - за; Авдрија Перуничић - против; Аранђел Милошевиһ - против; Арсеније Гавридовић - за; Антоније Пॉмжарац - против; Баагоје Божић - против; Вуја Васиһ - ва; Васа Стошић - протн; Владислав Павловић (не гласа); Војин Радулсвић - за; Влалислав Вујовић - за; Васа Мащаревиһ - за; Арагутин Рпзнић (на осуству); Димитрије Димитријевиһ - против;

Димитрије Матић - за; Димитрије Милојвовић - за; Димитрије Толубовй - за; Димитрије Балаитскir - за; Димптрије Милетй (није ту); Димитрије Катић - за; Живојин Душманић иротив; Живво Недй - аа; Т. Миаојевић иротив; 杂. Јовановић - против; Ж. Чолић (на осустоу); Ж. Јоввовић - щротив; Ж. Отевановиһ (на осуству); Илија Јовановиһ (на осуетву); П. Мојй - иротив; И. Мавснмовй - за; И. Стојановић - за; И. Ратајац - иротн; Ј. Бошковиһ - аа; Ивво Остојић (на осуству); Јован Рајичић против; Ј. Димитријевић - за; Јаков Паваонић за; Јаков Поповиһ (иије ту); Јован Радосаввевић (ве гласа); Јев. Марвовй - иротив; Јев. Шолуноваһ (на осуству); Коста Саужиһ (на осуству): К. Радовановиһ (ва осуетву); К. Атанацповић за; К. Прјщһ - иротив; Крета Ђорђевиһ - за; Лазар Владисавьевй - против; Буб. Стојановид за; Милан Гаигоријевић - против; Мил. Урощевић (није ту); Милосав Протиһ - за; Механло Радисаия жевић - ирогии; Милан Гнежевиһ - аа; Марво Аазаревић - за; Милосав Марговиһ - за; Мвлован Cпасић - за; Михаидо Смиљанић (на осуству); М. Радоваповић - ва; Миаан Миаутиновић (није ту); Мидосав Вувомановй - за; М. Вешвовй за; М. Дробнаковиһ - за; М. Кујуншаһ (није ту); Милан Тоналовй - за; Милан Пироһанац - за; Мидош Спий - протия; Мијаидо Гератовић - за; Миаенво Ломиһ (иије ту); М. Гарашинин (није дошао); Милош Гиишић - против; Милевко Петровић - иротив); Миаија Миловановлһ - против; Маадев Жујовяћ - за; Маадев Микни - проти; Ми-

јанао Тераибашиһ - за; Новица Нелић (на осуству); Ник. Крупежевиһ - против; Недевво Живадипошиия - против; Никола Милосавьевиһ (нпје ту); Новак Мидошевиһ (на осуству); Петар Катиһ - зз; Петар Туричговй - иротш; Панајот Сапыуавиһ (пије овде); Панто Јовановић (шије ту); Панта Cрећвовић - за; Павле Вувовиһ - против; Павле Самуровић за; Петар Шајковић (вије ту); Петар Стеванозиһ - против; Нетар Наиһ (нема га); Рака Кукић за; Радисав Мимосапьевиһ - за; Радован Милошевић (не гласа); Ралоња Недии - иротвв; Радензо Драгојевић - за; Радосав Тодоровин - за; Стојан Bearoвиһ (не raаса); Crojaдин Радошй против; Спуа Жпнковиц - за; Стевай Марвовиһ (на oсуству); Спма Секулй - за; Сима Мшлошевиһ (на осустиу); Стеван Крстић (на осустиу); Стевап d. Hоповй за; нои Gтеван Поновиһ - за; Спна Несторовй (на осуетву); Станоје Торцевић - за; Теша Марвовиһ - за; Тривун Милојевић - протпв; урошт Киежевиһ - за; Цветво Минић (вије ту); Ђо- $_{\text {ро }}$ ia Гaabomuh (пије ty); Ђорие Миаонановй - за; Tурце Ђоровић - иротие; Бова Миладиновиһ (нема га); Нивола Радовановић - за; Ранго Адимий за; потиредседвиг Адевса Заравковиһ - иротиш; предеедиив димитрије Јовановй - за.

Председнив: Бидо је 97 посланика у свупштити гад је ова ствар претресана, и 56 тдасали су „ва " а $^{\text {в }} 26$ „против", четворица су се узаржали а један је пзитао, те пије гаасао, и таво био је потпуи број 97 посааника, воји еу ири претресану ове ствари прпсуствовали, и по пто јо већина за предлог

то је остала саветницима плата вао и до сад 2.000 талира.

Састанав је за данас закьучеп, а сутра у 8 сахати пре подне ваказујем саставав.

Састанак је трајао до 1 сяхат по подне.
Предсеалих
A. B. Јовановић

## Cerperap

Ник. Крупежевиь.
нотнисниц:
Ђурђе Ђоровић, І. Ђуричвовић, М. Л. Ганшић Сима Секулић, Петар Катић, Војин Радуловић.

CACTAMAK LXXVIII.
13. Jаиуара 1876 . тодине

иркаскдana
Димитрије Јовановић.
okipztap
Стева Кретић.
Присуствовали сви министри.
Састанав је отворен у 10 часова пре подне. Ep. 1179.
Севретар С. А. Поновй чпта иротовол од 65 састанеа.

Свуиштина усваја.

$$
\text { Бр. } 1180 .
$$

Cezpeт. У. Kнежевић чита молбу Mилосава Bедновиһа и Лазара Перуничића, војом моле за осуство; први због домаћих посдова, а други због слабости.

Hоп Стева иротиван је давану осуства и вели: нев иричекају, иа кроз $2-3$ дана сви бемо ићи куһама.

Шосде говора Р. Арагојевиһа и Н. Радовановића скупштина даје им осуство од 20. овог месеца до враја ово-годншњих седница скупштинских.

## Ep. 1181.

Секретар Кнежевић чита предлог Васе СтошиҺа, І. 'Вуричковића й другова о томе, да Јоваи Ристић садањи министар па расположењу иротивно закону прима 2000 талира, јер је он, веле, од начелника I класе министарства ноставьен за министра; а пмао је шлату као начелник 1400 талира. C тога иредлажу, да се оних 600 талира mто му је против завоно издавано у интересу правде п државне васе одузме.

Baca Стошиһ доказује, да је погрешно у иредлогу шазао, да је пмао Ристић 1400 талира; но, вели, имао је 1000 талира. Тражи да се то исправи, и да Ристй само 1000 талира ирнма.
II. Ђуричковић каже, да га је руководидо то да поднесе одај предлој, што у закону о чиновницима грађ. реда а у члану 37 нзричво стоји, да министар на расположешу лобнја ону плату с кога је звања за министра дошао, и тражи да се предлог упути одбору.
И. Стојаповић: По пословном реду свакп посланичкir преддог треба да щде одбору, па оп he донети своје мњеве о нстом.
B. Радуловиһ: По што овај предлог није био вад се одређнвваа нензија прнликом буцета, то трааин да се нсти одбади.
У. Кнежевиһ: Према завову, а и у внтересу самог Ристића, треба овај преддог да пде одбору.
C. Вељвовић: Ово је питаше решено приликом нензцје и оне интерпелације. Сад влада нева паже шта мисли о овој ствари, на онда ћемо говорити.
И. Мојић: Нек нде одбору јер би рђаво учпнили, вад би ту шрактиву уевојиди да одбадујемо дре но што нде одбору.
B. Мащаревиһ гаже: Преддозп поји нису решени треба да иду одбору но овај је путем интерпелације одбијен. Сзд кад бп скупштина упутила одбору, признала би да не зна закон н да бадава ироводй време.

урол Кнежевй: Преддагачи ве шду на то да потру ираво г. Ристићу које је ов завоном добио; но да ди је овај воји му је ту чензију дао радно по sавону, то хоһе скупштива да зна,
II. Ђурвчковић: Г. Маџаревић ї Вебвовић хоһе да се тај предло одбаци само с тога щто они према r. Ристићу добро хармониту. Но по закову нек иде одбору, па кад одбор донесе своје мњење, онда Һемо водити дебату о истом. (Чује се: тако је!)
Б. Ђоровиһ такође говори да треба упутити 0, $\quad$ бору.
※. Недић: Аво скупштина држи да је министар финансије дао велвву пензщју г. Рпетиһу и да је погазио закон, овда нев оптужи миниетра, а не да подноси преддог. (Чује се: то де после бити.)

Maџаревић: По што је ово иредлог, а није ölтужба, не може вий одбору; а да је г. Туричвовић прочитао чл. 63. устава, не би таво говорио.

Председнив ставља на гдасање оваво: Ко је

за то да се овај преллог упути одбору фннанспјском нека седи; а во је за то да се одбади, нева устане. Већина сели. И таво је упућен одбору финанспјском.

Бр. 1182.
Мия. Петровић учравља питаше на председништво: пाта је са ония предлогом који је он још 15. Октобра ир. године шоднео о манастприма и машастиреким добрима, и вад he доби пред скупmтину?

Председния одговара, да се до јуде буцет решавао, а сад he кроз неви дан п тај предлог доћи на рея.

## Бp. 1183.

Извест. законодав. одбора чнта пввештај одб́ора који гааси :

## Народној Скушштини,

Завонодавни одбор размотрио је предлог г. министра војног о томе :
„да се на крају §. 88-ог пзмева и допуна устројетва војске од 23. Октобра 1870. год. која гдаси: ууражвења народне војске могу бити наи у један пут или у два пута ирево године, у пролеће и у јесен пад ва то време најзгодније буде. Колико te се дана у којој годшни одреднти за упражњења определиће књаз на предлог војног министра, вао и то: у војим не одедењвма свупови бити", -

дода ово:
„Исто таво министар војни зоже над тод нађе за потребво отворити предуготовне војне пводе, у

којима he се народне старепине усаврпаватв, као

народни војници спремати за старешине народне војсве. У ове школе узимаће се дуди који по годинама, дпчним својствима, писмености и осталој спреми aогу са успехом своме старешисвом заАатку одговорити.

Рок трајана ових швода одређиваһе исти министар ио свом нахођеву, али таго, да то може бити до четири месепа пајвпше у јелној години.

Издаци гоји су за то нужнн, подмириваһе се буцетом, а за ову годину нз ванредног предита од $2,000.000$ тр. пор., који је војвом министру законодавно одобрен."

Па је наmао: да се овај додатак не може узавонити с тога, што би се морао и буџет одмах повисити, а ове предуготовне школе не Һе сваке гоАпне требати, већ вад требале буду, свупштина һе се сваке године по уставу сазивати, на о томе према потреби и решаваті.

ІІто се тиче аредуготовне шводе овогодишве, у којој би се старешине народне војске теоретичви іи практички потребним знањима обучавале, по што се за исту нздаци по предлогу г. министра војног подмирити могу из ванредног вредита одобреног му,
 још доһи можемо пу玉но то иредавање: - но по шাто је r. министар у предлогу свом навео да у овај предутотовні вурс, воји би имао трајатн три месеца, увуче помдађе и побо.бе државно чввовниттво, то
 за ово предававе могао узети, волики би био нуждан за ннтендатуру, аудиторе и у опште адми-

нистратинни носао вародне нојске, ша за то је ІІ мњења да егупштина довесе оваку одлуку:
-Oвлашһује се војни министар да може сад одмах у ирвој подовнни ове године отворити предуготовне појне шноле, $у$ војниа бе се народне старешиве гсавршавати као пи вародни појвщи спремати за старешине народне војсве. У ове шкоде узимаһе се дуди поји по годннама, дичним свој-
 том своме старешинсвон задатку одоворити. Но од чиновника узеће се онолино коливо је нотребно да се подмири потреба аа интендантуре, вомнсаре, писаре ІІ адмнннетрацију у народној војсци.

Рок трајања ових пвола може биті три месеца.
Ивдади који су за то вужни подмириће се ия ванреднои кредита од $2,000.000$ гр. нор. којі је војном миннетру затонодавно одобрен. "

Министар је остао у одбору при своме предлогу. 5. Jануара 1876. год.
y Beorpaty.
председиия одбора
II. J. Вуковй.

## Haneer.

Ажсентвје Ковачөвиһ

## पланови:

М. А. ГАишиһ, Вуръе II. Воровић, Петар Катиһ, Ил. Gтојановић, Рава ІІ. Кукнћ.
М. Л. ГАишиһ гао чаан ваконодавног одбора у Аужем говору довазује, ита је одбор рупонодило те је донео своје оваво мњење. На иример, један чиновніл свршво он ту шводу, па ошда министар

6и га поставио за старешину у округу јагодинском; на један пут други министар по његовој струци истог чивовнна премести у Ужице ил друго воје место, и таво његова команда остаје без старсшине, и ту војсва губи. Но веди, зна се, а и сам не мщнистар прнзнати да се у нашој војсци највише оскудева у администрацији, за то нека се примају и чиновници, ал кад сврше ту шводу да се не могу ноставғати за старешине но за питендантуре, вомисаре п писаре. Даже и то вели, ла има потпуно вере у данашњег министра војног п у вдаду, но може сутра доћи нека влада као што су бивале, па хоће да врши своје личне п партајсве страсти над извесним ьудма, с тога вели, ако дамо старешннство вародве војске чиновницима, биһе зло и наопаво. За то је да се усвоји по мњењу одборсвом.

Министар војни: Све разлоге г. Гаишиһа осим последњег уважавам. Не могу да мислим да ће се вогод наћи да нашу народпу војсву на пाто друго употреби но за mто је намењена. Ja hy иристати по мњењу одб́ора, но да се она реч „само" нзостави, јер што би се вдади веваде руке да она не може, кад би један чиновнив потпуно спреман бно за старешину, да га употреби.

І. Вуковиһ: По пзвештају одбора и раs,aогу Гаишиһа ова је ствар врло јасва. Одбор впје усвојно додатак мннистров у свему вбог тога, што он се морала у бунету одмах н сума на то одредити. А што се тиче чнновника гоји се сиремају яа народне старешине, свн смо вндели пре два-три месеца кад народна војска пође на границу, - онда миннстри рекоше, да не могу чиновници да оставе

танщеларије й да имају посда. А сад вад имају изгледа за боља звања, могу да оставе капцеларцје и званичнй посао и да седе по Београду три месеца. (0) тога cam sa мњене одборсво.
Р. Тајсић мисли, да је предлог министра војног ишао па то, да се све старешпне народве војсве из целе Србије позову и изуче. За то је скупштина и одобрнла на ту цељ $2,000.000$ гроша. А сад како се види са свим је противно томе рађено, й да су позвати само они који су пријатели бригадера пли начелнива, таво на пример пз огруга шаб́ачког дошло је око 130, из других но $40-50$, а ия чачанског само вих 8 које је хтео бригадер послати, а из срева драгачевског који је вяјвећи но вудству није позван ама баш нй један старешина у ову школу, но све невп правтиканти и писари. Ја сам уверен да их речени срез неће за старешшне примити. С тога, вели, треба да се позову све народне старешине у ову шкоду, и онда Һе се постићи жежена дел.

Дим. Матић у дужем говору довазиваше, да предлог министра војног треба усвојити, й да не треба чинити разаите пзмеђу чиновнига и народа. Наводи иример да је један пнсар судски у Торњ. Милановцу, и аго није бпо уписан у народну војску, вад је брнгада рудничва полавиа на граниду хтео са војском да нде, а над му старешина његов не даде, он одговори: „ја одох, а в в радите шта внате" С тога, б́раћо, немојмо ограничаваті младе Србе јер и опи хоће да буду тврд бедем вад доде доба аа ослобоцене Сриства.

Ј. Марвовй привнаје да ната народна војска

оскудева у војним научшим старешниала и велн, да је министар војни ншзо на то, да нз наше нителагспције добије што способније старешине, но вал ово није чинено ире, сад се на један пут то не може постићи, и аа три месеца те се старешнне не могу потпуно научити, да поставу старешине у народној војсци. ИІ после, један човев воји стоји у другнм односнма спрам осталих градана не може да засдужи поверење тих својих дуди, а то је најглавнија ствар, јер у боју свави војнии иһи he вазда решителније, поверьивије и боље са оним нођом са појим живи од дужет времена, кога познаје итд. а таво исто й онај вођа боље he управљати са оннм војнпцпма вад зна вихов каравтер и способност.

у овом времену одвајати старешиве вародие војеве из вихових трупа и доводити аруге гоје они не познају, била би једна грдна погрепка што ве сме бнти, Тиме би, вели, осаабили вашу војничву снагу. С тога је за предлог одборски.
II. Cpehroвић противан је мњеву одборском в ведін: Кад су сви Срои чред завоном равни, во може чановниву кал положи испит забранити ла не буде етарешина у вародвој војсци? Ја бих щитао оде поеданике, воји важу да треба старешине постав-未атт "з народа, а одакде су чнновнщщ, ва.вда су й овн из народа, нису пали из месеца? Наводі иример да један буде добар тобпија треба да зиа математику. Ми нмамо доста буди воји су сврmatat в. штвлу, па зар сал да सм не дамо да буду старешане? H. ир. у једвом ерезу вад пема способног старешиве из народне војсве, зар да се не може поставити чиповния и ало је паучепвји од
mux ? Cai ви ако би то и решпии не може остати ирема данашњим законима то решење, да се неки будй у томе псв.вуче.
A. Вогосавьевиһ каже, да је Ј. Марвовић ову ствар врло добро објаснио и вели, треба оставнти војницима да они из своје средине бирају старешину и пағу у тволу војну, па војввци ако нзберу і чиновника нека буде, ал оваво са свим је противаи да се чиновници самй умеһу народу за старешине, вад их он не воли.
Т. Торовић: Пре неволиво дана кад смо ретавали да се рок стајаће војске сведе на 1 тод. дана, министар каже да је мало и да за 1 годину не може ништа војвик ваучити ; а сад онм предлогом министар кажи, да се може научшти за 90 дана, т. ј. воји поједе 90 тајина. Осем тога министар је наредио кад путује народни војник даје му се 2 гроша на сахат, а кад путује чиновник добија 14 тр. на сах. дијурне. За то сам за иредлог одбора.

Паија Стојановић признаје да не треба правити разливу између народних војнива и чиноввива, ал сам је министар на први иут учинно неједнавост : одредно је народном војнику 2 rp . на сах. a чиновнигу 14 гроша ва сахат. Осем тога ми смо ову школу одобрили само ове тодине, због нзванредних прилпка, за то не треба мењати народне старешиве, а поставдати чиновивв; јер народ вога не познаје й нема вере у њему нерадо слуша, и тако кад му се вомандуje на лево, он he се окревути ва десно. Свуда је онде шобеда где је вајвеһа

воьа и тврда вера. Треба повватп старешине садање и на Фрншко обучнти их.
II. Ђуричьовић каже, да је и он уписан у пародну војску ал дао поп. По томе кад ои сви могаи бити старешнне и он ои бно вомандир, али то је вемогуһе. С тога вели, да се чиновннци само mогу поставлати за помисаре, нисаре итд. али за старешине не. Старешина треба да је онај у вога народ има вере.
М. Мшдовановић у дужем говору доказује, да је немогуће поставати старешине из једног овруга за други. С тога је министар требао позвати све старешине из пеле Србије да дофу, а не овако нз невог округа по $50-60$ људи, а из његовот јагодинског одруга само једав једина повват је. С тога је, да се одмах све старешине народпе војске повову у ову пводу да се спреме и подоже испит.

Радудовиһ говори у норист предлога министра војног и вели, да не треба чинити разлике измећу чивовнива и осталих грађана, но ко је за пта спосөбай оно непа буде. Овде треба поштоваті знање и поштење. - За што да пск.вучујемо способне вуде, вад могу бити добре старешине у народној нојсци?
А. Ковачевнћ: Одбор је према данашним придивама, у војими се палазимо, донео своје мщщеше овадо и то само за ову годину. Даже је свави говор пвлвшан, но шго је ову ствар гг. J. Марвовнћ и Глишй објаснио, но треба скупштина да се пита, хоһе аи усвојити предлог аннистра нав одбора.
J. Рајпчй пита миннстра војног: да ли је он определио храву ил довад тим вудима што су допли, и да ли је свима нодједдаво, и коливо је?

Министар војни важе: Нвсам могао у одбору пристати на ону реч „само", јер ми смо на то и ишлй да чиновници буду сиремни аа администрадију; но но негде може битк у стотини један случај где је потре́́а. За што да се не може чиновнин за старешину поставкти? Зато, вели, пристаћу таво аво се она реч "само" взбрише, иначе не.

А што се тиче једвавог броја из свагог округа ја сам таку наредбу и отпустио, а што се она није свуда једнаво извршида, нисам ја за то крив. Ја сам рачувао, да не доһи у шволу до 600 буди, а оно их је дошао само до 400; но због вратког времева задовожићу се и овим о́ројем старешина.

Што се односи плате, која им је одређева, врао је праведно: јер чиновницнма је и црема плати подвов издат. Они овде у шкоаи неће добпвати вишта окром хране іи паате које већ имају. Народне старешнне пак добили су по 4 гр. на сах. попутине, а и овде he примати 2 гр. дневно за пиепарас". Но што се тиче ове алате ја сам одредио само до занонодавног решена, а ви сад можете одредиті голико за добро вађете.
Т. Милојевић вели, да је предлог одборов врло добар, дави је говор взлишан, за то га треба у свеху својити. Наводы иример, на је једне тодине видво кад дође један капаар crajahe војске и хтеде да учи народне војшике вод једног топа, а ови га одјурише јер су sнали боле од вега.
P. Ааимии хołe да rosopz у торист предлота мннистра појног, во у говору прекндају га іf ов седа.
А. Низолајевиһ мисли, да би се ова пев вајбоже постигда вад би се све народве старешнне

училе у својим овружиии варошиза, јер у свавој вароши има бригада и по недоливо офпцира, п онда бнло би најправије, а не оваво - нз вевог овруга дошло је по 50 до 60 , а пз неког по 2 до 3 старешине.

Дале вели, истина и віко иије велива ствар што се тиче односно паате, опет треба да се изједначи, а не као сада да чиновнив ирима но 12 грона, а пародии војнин но 2 гр. У овом добу не треба пранити разаике взмефу чиновнвка п народних војнияа.
Н. Радовадовић знсли, да је иредлог министра војног на то ишао, да се све народне старешине, као поманаири и четовође позову, а што је погрешно учињено треба да се исправи; с тога, вели, треба шозвати све старешшне да дофу, а таво нсто и практиканте и писаре поји су наафи и способнији. Нека се спреме, ша могу бити и народне старешине. - Пто се тиче начелника в капетана, нима је противан да долазе у ову пнводу, јер би, веди, народу чнниди уштро́ у његовим пословима.

Најзад што се тиче плате, треба да се пзједнач::, а никаго да се не прави раздива измеһу народвих војвнка и чиновніга.

Балаитски: Као год што треба да нмамо добре и способне старешине у вародној војсци, исто таво требају нам способни за ядминнетрадију п интевдантуре, јер да је наша војска лавовсве снаге, одет без добре администрације пропада. За то треба увимати іІ чиновниве $y$ ty mполу, ал вад сврше нев се употребе аз админиетраңију, јер је $y$ том наша војска пајосвуднија.
В. Божић чуди се, пто каже госп. миннстар војви да није могао подејствовати да се из свавог овруга подједнако пошьу. Веди, пре Һе бити тде је бригадир воји имао вите пријатеља, више их је п послао; н. пр. из округа шабачког дошло их је ирево 100 , а ия јагодинсвог само један, а из дратачевског б́аи није ви један позван да дође. То је све знак да нема слоге у напој војсца; а то додази отуда, што се поставвају за старешине они воје народ не воли. Треба дати војсци нека сама бира за старешину вога хоће и у roме има вере.
A. Ковачевић: да би ову ствар један иут решнди, дозволите да још једном прочитам одборсво мпење. (Чита.) Као што видите, министру се не заорањује да зоже удети и чиновнине у ову тволу, но само после може их ноставьати за администрадију. Г. Балаитски ову је ствар врло добро објаснно, с тога треба једном решити.

Ур. Ғиежевиһ тражи да му министар објасни као гдавно то, за што нису сви опруаи подједваво заступьена; а пто се тиче за чиновнике, и он је мнена да се не поставвају за старешине.

Мив. војни одговара, да је овој пшкоди задатая да се само оии поји су писмени у њој науче, а за остале пародне старешине вели, да לе се и оні у месецу Марту сви амо поввати на поправку за 15 наи 30 дава.
A. Ковачевиь: Мившетар је војнй објаснио, ла према могућству воливо се могло сместитв у васарну оноанво их је и позвао, а доцније he ирема олређеној суми вовада и простору и внше позвати. -

Министар војви одговарајући г. Ниволајевићу вели: Не би никако могуће бнло, да се ове старешине уче ио оврузима ; јер ирво, нема свуда удобности, а друго, та би се наука равличвто предавала јер су официрп различите спреме, и таго не би се постигда жежеша цел.

Јован Бошковнћ: За мирно време није да се поставдају чшновиици за старешине, а у рату нек се сви узимьу па макар и са стране.

По што скуиштина изјави да је доста говорено, председвик ставва ва тдасаве овако: „Којп је за предлог владин, нен седи; а воји је за одборево мишвење нев устане. " Велика већина устаје. И тако предаг би усвојеп по одборсвом мишьењу. Дaje се четврт часа одмора.

Bp. 1184.
После одмора.
Председния јавяа, да има још један предлог господнна министра војног о установљењу резерве за стајаһу војску, и шозва нзвестноца да га прочaта. -

Изв. загон, одбора чпта извештај одборов воји гдаси:

## Народној Скушатини,

Завонодавни одбор размотрно је предлог министра војног о томе: $д а$ се чл. 5. saz. о устројству војске допуви; "0 установвену резерве за crajaћу војсву," воја би допуня има.а таасети овако: „Војиици стајаһе војске, но одслужепу догодишњет рога остају јої две године вао реsерви-

сте стајаће појсве. -3 .- 3 то време овй се неће уписивати у редове народне војске и позиваће се на скупове годишње $10-12$ дана, што Һе буиет сваве године регулисати, оста.ло време остају нод својшх кућа. -

у ратно време министар војви има право позвати резервисте у стајаһу војску и држаті их донле год уетраје то сташе.

Резервисти стајаће војске имају аа време док су на окупу све принадлежности, воје закон даје војницима етајаће војске.

Ово наређење законско односи се на ислужене војнике стајаһе војске."

Па је нашао: да се само народна војсга сматра гаавно језгро и одбрана земье и да су све чіњенице законодавства вожне да иринесу науку вежбања й убојну снагу у народну војску, угдедајуһн се па остале напредне државе европске, воје раде на томе да смање и скрате рок службе стајаће војске, а оја甲ају народну војску. - Но по што се труие понтоњерске и болничарске свави дан норисноя наувом и радњом занинају н воје су за садање приливе врло потребне да се из ових редова војсве резерве установе, то је мњења: да се ча. 5 о уетројетву војсде дода ово:
.Војници нонтоњерсве, пијонерсве и болиичарске струве, по одслужену двогодишњет рока остају јої две године вао резервисте стајаће војске. За то време они се веһе уписивати у редове вародне војсве и повшиаће се на свупове годишње $10-20$ дана што не бущет сване године регулисати.

у ратно време миниетар војни нма ираво позвати те разервисте т. ј. нонтонере, пијонере и болничаре у стајаћу војску, довле год то стање устраје.

Резервисте oвог реда стајаће војске пмају, за време дов су на овупу, све ирипадлежности, поје закон даје војницима стајаће војске.

Ово ваређеве законско односи се и на нслужене овог реда војнике стајаће војске за ову 1875. годину, који још нису увршһени у редове народне војсze.*

Одбор завонод. има част иреможпти варолној скупштини, да оваку допуну поменутог чаана уевоји.

Oво је саопттено г. министру.
8. Јануара 1876. год.

Веоград.

## редседанк олбор <br> II. J. Вуковиһ

## влаестиай

Акс. Ковачевид
Чланови:

Петар Катић, Вурђе II. Боровиһ, М. А. Гдищиһ, Дим. Матић, Ранко Тајеиһ, Рава Кувић. По тто је миннетар војни пристао на овај преддог то й скупштнва усваја исти по одборевом мпщ末ењу.

Ep. 1185.
Предселния јавља, да има још један предлог министра иросвете и црвв, дела, воји је претресен

у заноподавном одбору, о полагању ирофесорених нспита у средњим заводима.

Изв. завонодавног одбора чата:

## Извештај законодавног одбора.

## Народкој Скушштини,

По одАуци скупттинској законодавнн одбор разгдедао је предаг загона г. министа чросвете І. црввених дела „О чсиитима настаннка средиид икола," и нашао је, да овај иредлог одгонара давно осеһавој потреби ватега шнолског става и иросветвог разтитаа. По томе је мишлења, да се овај цројевт у освову и у делини ирияи.

А само о поједнностіма невим има одоор ово да примети:
I. У чл. 2. аругом одежву, после речи „иогу, да се дода: „не морајућп ла служе вао иредавачи којој средњој, школи."

И одмах за тим у нстом оддлу место ияраза

II. У чл. 4. да сє нзостави рече „гавнога шволског одбора или, " почем ту установу још немамо, а за тавве случајеве да осташе само саслушање воjer gaкуатета веливе mкоде.
III. $у$ чл, 6 нз групе науке под з да се начиніl аве групе, а тако да буде, под.
${ }^{3}$, нажа п виша математива с астрономијок," а под „и, фнзнва, механива и астрономвја. *
IV. у чл. 9. посдедњн одебак да гласн овако: * Питаче за предмете из верозавоня одренује-

миннстар просвете и црввених дела у договору са највишом Ауховном ваману."
V. У чл. 12. тачка I да гдаси:
„Писмепи испит не може трајати мање од три, усмени мање од два сахата, и може се продужити и после подне."

На све ове измене иристао је г. министар просвете и дрквених деда.
22. Дедемора 1875 год.

Београд
аредсед, аа сон. одбода Пав. Ј. Вуковић

## мавестиаай

Дим. Матић

## чАанови:

Нлаја Стојановиһ, Петар Катиһ, Рага II. Кужић, Ђyple II. Ђоровић.

Министар просвете у дужем roвору дожазује, да наше средње школе по својој задађи пмају врло велнву улогу у шашој народној настави. Ови сщремају младиһе за внше стручне ааводе, и дају образовање оној мдадежа воја нз щволе пзлази н ступа у грађански живот. Фрема овоме средве шноде врше веһи задатай него основне. Често се каже, да образонање народа треба подети од добро уређених основних швода. Погрешно ои бшао аво се жисаи,
 да учине: јер ирво, аа те тиоле треба спремити добре наставнияе, а та се спрема добија у впшим задодима ; друго, парод може да напредује само тако, аво веаиви део छеговог грађавства добије ва-

жано образовање у гимназшјама, реаляама, тргов. ̈водама и т. д.

ШІто се тиче наставника на нашим средњим шволама којп су до сада предавали, зна се, да смо се мораліІ задовољити са оноливо снаге вакве смо могди ваћи. У последње време од 10 и 20 тод. овамо вапредак је у нашим шкодама био такав, да еу из њих нзлазнли мдадићи са знањем и способношћу и за катедре велике школе.

Но по што је време трајања наставе заведено у средњим шжолама на седам разреда, и по што су ирофесорски испити заведени у многим папредним државама, то је време да се и код нас заведу. С тога је он и спрелио пројект по ком се тачво ставда услов, по коме ђе кандидат моћи да се прмми на пспит. А за досадање професоре учињено је опет, да они воји нису навршнли 8 год. држав. саужбе нолажу испит, а старији не.

С тога, вели, треба иримити овај иројевт у основу, иа Һемо после према иримедбама одборским претресати поједине тачве.

Јавов. Павловић није противан, да они поји се спремају за професоре полажу испит, но вели да неһемо овим врњити стечена права досадањим професорнма, што не сме бити, да се једним законом Аруги потнре. Даже вели, да је ирофесорски хлеб горав. Још у стара времена кал су богови римски вога хтелі да казне, они су га $3 \Omega$ наставника одредили. Даке вели, да вије довољно да само један професор подожи исиит па на томе дя остане, но
 Најзад треба још много војешта да се у нашим
mкoлama преуетроја и да се зна и спрема сважи професор за нарочитн предмет, а не онапо у једном зиводу предавао је ово, а над се иремести у други a он са свни друго предаје. За то треба пре ове мане дв ноправимо н уредимо, па тек онда можемо и. овај щројевт усвојитн.
M. Ганиић: Са свам еам противан иреддогу. Треба најщре из темеља да иреуетројио наше пколе, па тек онда да тражпло да нолажу испит наставници. Треба сваги ирофесор да пиредаје онај иредмет ва која се спремао, а ве пао до сада који је учио математику да предаје историју, а који је учио тизиву да предаје вемачкп језик итд.

Ми кад би усвојиай овај предлог, само би дали министру један јав знд, за поји ои се у параграфина вакланао, й увек бй оне вуде поставяао поје хоһе, и који нсноведају нста начела ноја и он, а млађи вуди воји су бујније првн п аво су способни, увек би на томе исииту пропадали. - Осим тога, бнаа би неправда и за оде којй већ саузе 8 год. Зар сад да полажу пепит 8 Онда би закон имао повратне сиде, а то не сме бити. И ми би таго начпниліи пролетаријат. За то сам мишжења, да се гредаог одбаца.

Коваченић: Предлог је миниетра иросвете врло користан, јер виме се нде на то да само способни могу доћн до професорсвог звања, а вивако да се неспособни не могу иротурити; аа то и стоји она пословица знање је светлост, знање је моһ; учимо, брaћо, и дан и ноһ."

А пто нена господа веле, да се овим заноном

одуаимају стенена права појединим дудма, то не стоја; јер ово се тнче формалног вавона а не матердјалнот.

C тога овај предлог треба у начелу усвојити, а вад дофемо на поједине тачве, ондя ћемо о нима говорети.
J. Маржовић: Многи су предговорииці о овоме предлогу говориди с тога хоћу и ја да кажем воју. Ји не видим, тостодо, да је могуһе онин преддогом достићи то, што се хоһе, т. ј. да се иросвета побољша и унапреди и да буде од кориети народу нашен. Ја држпи да треба са свим друго. Ја не сматрам за звање и способност оно вад један професоро зна само парадирати и вабрајати неже доrађаје, и над уме само просто да прича. Ја сматрам, господо, шволу са шения целокуптит образовањем ін знањем као најжоһније срество да се један парод материјално в умно унапреди и оснажи. То је інода вод мене.
 сад? да ди се наш народ материјално и умпо унаиређује? Боливо је дала хемияара, волино фибриданата й т. ді Ништа није дала, сем безоројву хрну иреведешіх пиратриот.

Је ли ово срество да поставе добра наставая
Узмимо п посебице, вавва знања дзје гимназіја? И шта ваноси 市ак за практички жавот пз гнмназпје, може ли чега да се лати?

Узмимо садане наше реалке, вавва знаша даје та швола једном һаку, и носле пиоле шта може п каввоп се посда латвти? - Савршено ниваввог.

Шитање је сад, је ай мoryhe те mноде преуuporozoail ant, oarl.

етројити да буду добре овим законом воји се на претрес подносп? Треба најпре све пкоде ночињући ол основне преустројпти и казати хоћемо то в то; дад дођемо до средњвх ишола онда ћемо вазати којщ прсдмети да се иредају те да може један младпи имати вредности за његов зивот. Кад све то учинимо, онда ћемо да кажемо коливи број треба ирофесора ва ову или ону шволу и да дамо довод, но ередетава да не жалимо, а ве оваго впше дајемо на пандуре, но на ппкле ; іІ онда тек може да доце овај завон.

у завону овом проппсаве су могућности, ваква нитернелација може доћн до професорског звана.
 боли од нас. Наша младеж треба да научи не овоАико водиво ана вен учитед, но внще. С тога сам са свна протнваи предлогу, и тралим да се одбади.

Шредседнит рече, да тіа још иријав.ьених говорнива о овој стварн, но но што сsупитина нзјави да је неһ доцван то председник седницу закдучује, и по што te у овој сали еутра бити школова светпоиина, сястатад зандучује за ирекосутра 15. ов, мес. у 8 сати пре подве.

Састанar je obaj траjao до 1 и ио caxat по подне.

## $\Pi_{\text {реядедаин }}$

A. В. Јовановић.

## Gexperap <br> Oreвsн Kретй.

## нотниниці:

II. Ђуричвовић, Петар Катиһ, М. А. Гаишиһ, Bојиі Радудопнһ, Crma Cesyauh, 'Б. Боровић.

## CACTAHAK LXXIX.

15. Jануара 187h. године $y$ Beorpaа

## urzaczaans

Димитрије Јовановић.

## cenpitar

## Стеван Д. Іоповиһ.

Од г. г. Минисчра присутии: р, мин. иредседник, зин. просвете, правде и грађевива.

Ep. 1185.
Секр. Ст. А. Шоповић чита протовод 66. саcranea 0a-2. Janyapa ob. f.

Исти се усваја без примелбе.
Бр. 1186.
Председиив јавза да су стигд пувомоћија о нзбору посданака г. Милоша Стаменковиһа и да he се щрочитати пзвештај.

ИА. Стојановић чита извештај, да је пуномоћдје М. Стамениовиһа уредно.

Свушштина прима то в знању.

## Ep. 1187.

С. Живковй моли за осуство до заквучва седнице ове свупттине, због саабости своје жене.

Свупштина то одобрава.
Cим Cesуaиһ moли за осуство до враја овотодишыих свупшт. седица, због превих послова.

Cкупіттна му то oдобрава ол 20. ов. м.

## Бp. 1188.

Прочита се уваз Његове Светлости, војим се овлашһује нинистар ун. дела, да подвесе „предлог $104^{*}$

зякона о подевењу на ваасе плате за звање управитежа дома за сумавуте у Београду."

Cesp: Ур. Кнежевид прочита тај чредлог.
II. Ђуричвонй на то изјави, да није потребно, да ствар иде одбору, него да се одмах реші.

Скупштина усваја овај вреддо г. миниетра ун. деда.

$$
\text { Ep. } 1189 .
$$

Председиик иајав.бује, ая he услед шитањя т. Симе Сегулића ставити на дневни ред иредлог владї о Фабрщци алата за пољску прнвреду, којщ је щретресен у Фин. одбору.

$$
\text { Ep. } 1190 .
$$

Прочита се пјјава послапика: P. Kукпһа, Ct. Борђевића и Милана Топаловиһа, у којој предлажу, да председния сазна па данашнье састанву
 понајшре ствари посвршавиа.
II. Вуричвовић примећује, да је вадаочево право закжучавати седнще свупштинске, п да овој ияјавп нема места.

Ур. Кнеаевнћ налази, да се овом няјавом не утиче ни у чщје ираво, и да је добро одабрати вајјхитније предлоге н нвтернелације и решнти их, а оста.ло нед се остави једном одбору, воји не све што му се одреди спремити $3 a$ щдуһу свуиштвну.
P. Купиһ напомиње, да је у том смнслу и поднео ивјаву, јер ие многи посланиди да пду од 20. ов, месеца.
B. Paдудовпд примећује, да се о разлогу не може доносити нинакав ванбучак, почем је го вла-

даочево ираво. Иначе може се гдедаги да се свршї оно што је хитняје.

Ман. иредседниқ и председнив скупитите прнмећуjу, да је вадаочево ирано завдучпти седнице свупштине, но да се овом ивјавом ве веже ваададап да учини оно што скушштина желн.

Председнив објавв, да һе се ота ствар ретитя у приватној ковФеренццји, коју занава данас у 4 сах. по подше.

## Бр. 1191.

Прочнта се интерпелацпја ІІ. Вурпчвовића и Bace Стошйа на г. мин. председннга о томе: вако је г. Јеврем Грујић могао постављен бпти аа држ. саветника не имајуһи по чл. 92. устава 10 г. сдужбе, подем су му раније тодине саутб⿱е потрвене пресулом судсвом 1864 . год. „зоо невавоног суђења по извесном делу."

ур. Кнежевић одбøја, да је г. Грујић осуђен због „жезаконитог" суђева. Ми сви внамо, да је 1864. г. установьен неки паванредни суд, гоји је осудио г. Грујића. Аруга је ствар о томе, да ли он има правя на пензпуу, иаи не ; о томе се може говорити.

Свупштина оддучује да се ова пнтернелација одбади.

Ep. 1192.
 чића ва г. мин. уп. деда о томе : шгя је с оних 300 Аук. ц. воји су још 1871. г. свушьени од варода

среза лешеничвог овр. врагујевачног за рачув среског декара воји би се постављао за тај срез.


$$
\text { Бр. } 1193 .
$$

Шоче се читати предлог Јевр. Марвовића и др. о иреустројству судске, Финансијсве, војне и просветне струве, но како иредлагач пзјави, да 长 вегов иредлог због величине своје однети доста времеша, то скупштина оддучи, да се овај предлог непрочнтан упути финавсијском н законодавном одбору.

## Bp. 1194.

Председник објави, да је на дневном реду преддог 0 професорсвим шенштиа, іл да има иријавдењих говорнива, војк желе о њему у опште говорити.
C. А. Попонић: Често се чује, да будуһност народа вавнся од школа. Будуһност пав и папредав швола зависп од самих наставнива. Има разлике нзмефу школа а швола, п у вародној просвети решава број и спрема наставннва, вао што и у рату, кажу, завнси скоро све од спреме, способности и вуражи војних старешина. Често се пребацивало ђачгој омдадини, да је њено образоване подутавско, површно, п да са етране моралне и параптерне није спремна sa раяна нежутена у тивоту. Омладина није ва то крива, веһ ваставнив. Ово тврцење чиниће се многіма претерано. И донета мора се прязнати, да шкода није свемоһна. Fле је природа бида маћеха, ту нї пајбозт педатог не може ништа учинитн. Осем школе утиче на омладнуу вућа, Аруштво, іттамта II други јавни органй друштвеви. Tо све нотпомаже

или омете наставничви утицај. Ааи је ниаи наетавничви утицај најодсуднији по развитак народног подмаатва. Треба једнои погледати истни у очі, и признати, да наставник мора бити у главном одговоран за ужни и морални развитав народве омдадине. Треба давле да се једном држы смотра над овима, воји се вову наставвици народне омдадине.

За то има вите начина и један од тнх начина издаже се $у$ преддогу г. мивистра просвете.

ГАавна је побуда цоднашању оваквог предлога до свој нридици та, да се једвом на чисто зна, с ваввом наставнияом спремом располаже наша просветна струва.

Арута је побуда по свој прианци та, да се прекрати једном ова стара правтива, по војој наетавнаци, премештајући се ив једног sавода у други, морају да предају оне предмете воји се затеву упражњени без обзира, да ди су то вуди кад год предавали и да лв ти предмети имају свезе међу собом. Ово је велика незгода, и аво свавад није несрећа, вао што непи мисле. - у иредлогу се истина ивревом ништа о овоме не вели, али нема сумње, то мора бити смнсао и главна намера ңелог овог предлога.

Из поднетог предлога владиног види се, да се испит тражи п од данашњих наставнияа. Дв аи је то с правног гледишта умесно, целисходно п у опште добро, да се дудима, воји еу но извесном завову стевли ираво ва саужбу, стављају новн условт, то говорния неһе и као неираиинв не може да расправда. Поред све зебње оА овавве правтиве о повратном сидом вадонском, он је - внше, пао шиодски човев - за предложену меру, ночем је овде у

питаду интерес толивих mкода, интерес будуher нодмаатва народног.

Но по предаогу ваддином пспиту се подвргавају само они ваставници, воји су непод 8 тодина саужб́е, а остали се иаи са свнм наи у неполиво осдобођапају од нспита. По чему старији наставннпи имају о том обзпру веher права од млађих, над су по својој спреми шноасеој по свој приаици сви једнаки? Један је основ напоменуо веви дан Г. министар иросвете, и то је финансијеки. Наставници, старији од 10 година службе, нмају права на певзију и ова он им се морала дати на сдучај, аво непат не би нзаржали. Но ту су управо две могуһностн: старији наставници, нмајуһи нсте спреме с младема, п нзвезбани боже у свом послу лако ће моћи испит ня ове наи оне груие положитв, и врло Һе незватан орој бити таквих воји бв на једном нли на два аспита пали. Вуде ли у ствари лруечије, тия нам овда ваља радити? Да ди вище обвирати се на финансијсве невгоде или на оно тто sахтева нвтерес икоде и народне будућности? Је аи у интересу шволе іІ народа, да вуди, који су на иеппту засведочили своју неспремиу, буду п даже раднщи у храму просвете, васпитачи иародве про-
 ввим вудима не сале впте поверавати узвишени повнв наставвичве. У овоме титању иред ивтересом тволеким падају сви фннансвјски н арути обяпри, п народ, поји водй рачуна о својој оудудностн, не сме због неколиво пенздја жртвовати напредак својих тiroaa.

Што се тиче неких навода, да сө овим занощсвим преддогон удара на млађе дуде, воји су слободоумши, ти наводи врдо су ватегнутн. - Мдађп вуді могу бити и слободоумннја а и назаднији од дудї на вдади. Ако се испиту подвргну а старији онда и ова сенка отиада. Не стоји, да he ce баіा нод овом мером увдачити у школе дошија ваставвици, које ве као бајага поједини министри замтиhaвати 3 т то што су нм шо полн. На против баш овај преддог даје гаранције, да поједини министри не иостављају вога хоће у просветву струву; у једнод телу од пет и внше аица више је доиста гаранције, но нод једног човета, roји може нматі својих мана вао н остали буди.

Госп. Јеврем Марвовй наноменуо је, да овај иредлог није никаква радивална мера и да је гдавна погрешка у иросветној нашој струди неодређена цел основве шволе, гимназија а других за нода, те с тога ваше шкоде нису давале никаввих научњака, државника и т. д. И аво ово носледње постоји, иитање је, у чему је узров тој појави ? до деудесних завона школских неће бити главна сметња, јер аво би до њих стајало, лако би било спремити Аруге нове аакоще и лати их данашвим будима, да гледају, ваво һе их остварити. Говориив не одриче потребу рефорама шволсвих, али не прианаје ий то да је радикадва мера, веһ је и то само један падин вите доји води п пелв и који се вапоредо е испитина моае остваравати. Захтеваве иреусгројства швола не искьучује вивако потребу подагања испита оА стране ваставвика. И једно и друго може са свнн добро вћи вапоредо.

Завршујући изјављује Поповиь, да је аа полагање испита, војем се пмају нодврһи ева наставвици бар испод 20 година служб́е. То захтева пе толиво правнчност п једнакост, већ на првом месту интерес шволе и вародне будућности.
А. Балаптски изјаввује, да није противан испиту, али није нін за владин иредлог ни за ово што преддаяе С. А. Поповић. Аво је вдади стало за тим да рашчнсти просветну струку, шој су руке одремеве ал то. Ако то досадаве владе нису чиниле, то је пренебрегавање своје дужвости. Да се сваве године само 2 - 3 професора, који нису за ту службу, премештени у уругу струку, ми би саг до сад имади очишиено пове шволско. IIта да се ралй сад с вулима, воји су саужнли своро 20 год. вао наетавници? Аво су чре могди бити архивари наи Аруго што сад не могу.

Товорнив прелави даве на наводе оних, доји су тражиаи, да се овлј иреддог у нечему одбаци. Кад би се пспитима могди увлачиті у шноде овакви буди, какви би долазити могли по тврђењу г. Тлишића, товорния бв ирви повакао: доде с тим иепитима ? Но то неһе; тадо је управо а до сад было. II данас може министар н. ирим. нзмефу 10 њих воји траже неко место, наабрати бапा најгорег н ноставити га, и ниво та не може иитати: за щто тазо урадн. Данашним предлогом превоси миниerap ту своју вааст на једно тело. Цред ове тело нзлазиће свани млад човев са светаим образом, аго je cпособан il своју способност sасведо耳иһе иред свнма, и онда је стевао право на сауабу. Ако ово није довобна тарапиија, нека се удеси, да мини-

стар не поставва чланове вомисије, веһ нека ведика шЕода и гимназяја вандидује министру чланове те комисвје испитве. Куд ћете онда всһ гаранције? Зар пет и више вуди, воји васпитавају нашу депу, да се новоде за једним министром і њему за ьубав да учине овако поваго? Ако би се бапा воји за то и нашао, не би сви; sa то је ту велнга гаранција.

Предлогом су изнете групе предмета, и сваки воји ноложи испит из ове или оне групе, добиће то и да предаје. До данас је морало бити сваштарства. Један професор иредаје једне годите овај, до године други, до треће трећи предиет и т. д. и за 10 год, морао је иредавати све гимнавщјске предмете. Отвуд један човев може бити зпаад и специјадаста у свнла предметима? Тавве буде само векови рађају.

Предлог је дакде користан, а њих не се вудй изазвати да се усавршавају у једвој грани науве. За то нев се у оспову ирими, а кад се иређе на појөдиности, чннићемо своје прнмедбе.
II. Cрећковић: Науку мора свави сам учити. у науву не може ниво нивог да ванщиа. Науву може предавати само онај ноји је зна. IIкола управо і није нщшта до наставния. Апо су ваставници на свом месту, добро Һе бити п по швволу; аво не, не. Ако ваставвици не знају своје предмете, вева су и најслободоумнији, њихови ђаци неһе sнати ништа.

Овај је цредлог највећа потреба изазвала, а вије ниваво одаво узет. Пре 60 година вико у нас осим нопа и вапетана није знао да чшта и да иише,

а опо је тек оруђе да се у квигу уђе. Давас нак нема споро села, у војем нема основне тволе. y тон обзнру, мі нисло ваостаде. - IIIто неви спомињу радивалне реформе наших шнола, товорния нх ппта, шта he се с тим постйи без радпкалне спреме самих наставнива? Радивална се реформа може постиди да - хартвји. To није нитта тешко. Таво се до сад по несреһн иајвине п радило. Пита历е је само: во he да ивврши те решорме? дов је нагрида неколиво стотива талпра, дотле he can upe иһи у аруту по у просветну струву. О радивалним рефорнама, а без ваваних наставника, ирании бн воденицу на несту тде вема воде.

Садањи прошесори гимназија, ретлака и др. постали су то на основу закона, по што су воји фанултет веливе шноле свршнаи. То се нсто трали н овим предлогом, т. j. авање п тамо й овамо. Ако еу пезналице дошле за настанниве, томе ниго други није врив но овај, војп је везпалицу огласпо ва зналда. - Но витаве је, да діи в пајспособпији наставници врие као што ва.ьа свој посао? - Не вреди само знати, веһ ва.ья и раднтн. Испит се може поломити ; вля шта вреди и то, вад се по нядржаном непнту книга saтвори, แа у шводи само деңн задаје: „одавде. . . довде ? ІІта вреди онда све слободоумве наставниково и што деда звају своје лезције Аа брбхају „на памет ? ${ }^{\text {п }}$

Мана јо нашін тимназијама и то, што су ту Анревтор і ирофесори равноправви, што ирофесори раде на своју руку и што диревтор нема потребне ваасти, - Oceм тога вава завести ирофесорсве се-

минарије, у војпма не се приираньати оии воји хоһе да буду наставници, јер беа те спреме пе иде.

Предао је нстина написан с најпиеменитијом нахером; али поред овог, щто се у вему вредлаже, треба да дофе још и рад у шволи. За усавршавање у раду треба пњнг і других научинх срествва. Без алата немя sаната.

Почем влада има начина, да ращчнети е рђавим п песпособним настаиаициа, то није потребно, да овај завон важи пи за данашве наставниве, већ само у пяпредак.
И. Стојановиһ чуди се онима, војі су товорнли, да се предлог одбаци, особито што су ти исги свагда бшл ва то, да се наше пводе и аруге установе што боле усавршавају і дотерују. Прошае и ове године говорено је против тога, што вада унаиредује неспособне, а збацује епособне дуде. Ноднет је предлог, да сви држаннн чиновници подалу тепите. Па зар сад да се одбаци овај преддог за полағање пробесоревих нешита? - Министру етоји данас до воде, да поставба овог иай оног; а сад се нодноеи преддог, да се то министрово право ограннчн, и мі то зар да не иримимо? Кад усвојиао овај иреддог, ий hemо доһll до бо末их наставника ; а само неспособви боје се пепшта, пао совуваге сунца.

Предаог је нористан и за то га треба у начелу усвојиті, па онда преһи на поједине тачке.

Вујо Васић: Сва ндемо за временои il сви се иремену морало повлоннти. पудне су разлоге нзшели ономад неви посланщци, вао да се овиы иреддогом иде на то, да министри давше протурују своје вубимде, а вабани младнћи да ће шадати у

провалпју, воју им је министар спремио. Бай вал нема нли кад и од сад не бн бндо непита, онда би се пезналице давше протураде, као пито је ло сад п бнвало. За учитеве основвнх швода не долазе कуди без нспита, а зар треба без испита да долазе дули у средне шволе, где се тражл веће образовање іІ спремност раднива. Какве ои сло иранозаступвике имали, да нису морали нспит полагати?

Неправда је, ішто се предлаяе, да самомлақи 04. 8 годнна црофесорн нсиит нолажу, а другі да ниеу то дузни, За што је то? Сви щрофесорв стари II мдади, воји су сад у служоби, вмају ираво своје и то им се мора прианатн; оии морају остати вао што су, а од сад свали опај, воји хоһе да буде арофеcop, подағаһе дситт пе пред будима воје одреди мивистар, већ пред проьесоревим саветом и мнннетром.

Ранво Тајепһ: $y$ нае има доста основних и среавнх шгола. Кроз њнх је ирошао веливй број деце и млалића, па шта су се гористиди оА пивола 8 Нипта! Народ тралй да се шкоде удесе тако капо 的 бити ворисде по оне који уче по $5-6$ гоАвна ве жедеһ\# поетати господа, веһ вратити се евојој вуһн. Место преображаја пввола, ваада подноси иреддот о шрофесоревим нспитима. Џрофесори не могу радити друвчије, него онало какво им је вемжните шводево.

Oиште је мишљене, да су данашви млађи проФесори 60 ан од старијих. Неправедно је давле, да не полажу нспит сви пепод 20 год. сАузбе.

Помепуте је, да се тачाном, гојп се предлаже, ние на то, да се министар вурталише слоболоумних прояссора. Кая ове ешнве с арата, други му неће

доћи, јер комисије неће дати да предават постане нрофесор. Доюста нагледа ово тако. Aво се предлог прии у начелу, века бар сви до 20 год. службе подажу нспит, на ко падне, падне.
 тол, да се овај преддог одбаци, јер у пему нема гаравције за иросветву струву. Не стоји то, да се овим спречава самовоба једног министра ; иа против ово је пут й начин, да се самовожа обуче у аавонсву форму. Јест боже да 5-6 буди өдењују нечију способпост ; али те вуде не поставдл проФесорсви савет ваи учешо друштво, већ министар.

у једном члану овота предлога стоји, да he нін-
 To је непотпуно; није се може бити няаао времена, да се и то едреміт; но са оваким стнарима де треба хитати. Окупштина је на pasaasy, а нда й иречих
 предлог одлоан.

Роворник вије щротиван пспитина, али је ароти-

 нистар бар јввнон уњењу оаговорав. Треба анатн, вакво се орузје воме даје у руве.

Аво се ова ствар одаожи, онда нена зинистар
 шнода ; то је ирече й важније од оиог иредога.
 даше пволе остану й даке овавве вавве суя За-
 бпје слулбу. Посде годину дана преместите га и он добпые нове предмете за преданане ; носде не-

вон времена опег тано. Може ли један човев предавати све предмете? Тие је прописано, да само неке предмете - за воје се спремио, мора преда. вати? Која уу је вајаа од пепита иа ове илиі оне групе? Peћи Һе се, то се може ваконом уредити. Да видимо. У непој гшмваз. реалци има $3-4$ проФесора, и за сваку rрану вауве хоће се варочити професор. По предлогу тражи се исиит из невих и невих група (воје говориив из иредлога прочита.) Представимо себи волико иредмета мора једал ирофесор у неној гимн. реалда да предаје. Oceм тога: једай Ђав почне да учи н. ир. земьошнс, па не доврши птд. Кавва је хасна по ђава, што је професор пспит полагао $\frac{\text { Р де тод се много почине а }}{}$ ништа ве довршава, ту нема нинавве хасне аа народ. Наше школе немају одређене цели.

На ирвом месту долази дакле цедовуино иреуетројство наших шнода, па тев онда овај завон, којим се цел ве постиже, веһ и безавоње узагоњава. У овон предлогу нема никаква напретва за нащу земљу.

Адам Богосавдевић: Кад би се овим иреддогоя отпочела иросвета веһма ширити ио народу, говорния би први оно за предлог, не оэзируһй се на то, што би се неви ирофесори лишнай свог стеченог права, почем се ниво ве може вористити веним својшм правом, од вога парод етрада. Нашој просветној аградн темев је осповиа шигола. Oпе еу заведене пре 30 година и у вас постоји пево обавезно учење. Сутра вад би се ово дигло, основне би пиоле остаде пусте. Tone је узров наша саротвња іІ начни војщя народ вемьу об́рађујје. © тога нема народ хасне од шкода и сматра даване деде

у шволу вао вулук. Лане су повишене шаате професорима. Какве је фајде народ отуд имао? Нивакве. Оредше й више тиоде стварају и аале све саму господу. За то све шволе ваља иреуетројитн, а овај предлог о,ложити, да се не дантуби врнаренем.

Ник. Радовановић: Раздози г. Бадаитегог веома су јави. Преддог виља свакаво у нвчеду усвојети, а нал се ореце ва поједине тачве шмаћемо чинити прниедбе, ссобито за подагаше пспита оних, воји су по положния завонима већ задобиаи право на професорску службу.

Мин. иросвете: у невим круговима наставнига овд. средњих шкода, па и у скупштинсвим групама јавида се зебюа, да се овим предлогоя, ако се усвоји, не учини неправда оним ваређешет, где се "реддогу даје повратна сида. Неки су довазивади, да he се овим начкнвти неки ировала, повреда устава й вавова о чиновиицнма грађ. реда. Ово наређеше
 појединости, моһи he се јом објаснити и изменити. Но бапा е тим, щго се ово оддоси ди на пробесоре у саужои до извесног времена, повавао сам, вели г. мннистар, да пеһу самовожі да отварам пут, веһ да нодрававам завон и равноправност у водико је
 бе свавор чиноввива, воји није навриио 10 год. саулбе, кад наһе да је то у питересу лржавне саужбе. Преддотом пав щде се на то, да се ни пре 10 год, не моане проресор отиустити беа суда т. j. без нспита прөписаног.

ШІто нени питају; 8а іито се саме мashu подврraвajу псииту, а не стараји, на то hy само једно теогоподи нар. ожуи.

одговорити вепомињуһи друге везгоде．Раздог је ту непобитан тај што he се међу оним млађим настав－ ницима，воји не би бнли довобно спремин иди мар－ कвнн за свој посао，развнти спага за ради научно усавршаване，што һе се они напрегнути да се спреме ва нзвесне групе даука п бода црофесорсва местаит．$\wedge$ ．

Има једаи чд．гоји вод неких нзазнва зебну， а то је пл．8．воји прописује норед набратвх труиа предмета још општа зиана из витих наува．И ово се може нзоставити，ако се наһе зя добро，ирет－ поставвајуһи，да сви кандидати по својим шпол－ свня сведопбама морају имати та општа знања．

Што је један посланив приметио，да се по овоа предлогу оставља министру на вољу，да нскључи младе дуде，да стаје на иут слободиијши млади－ ђмма и т．д．о томе，－вели г．зинистар－вије било вод мене ні помисди，нытн ои міा и у сну на памет дошло．Овим се преддогом баш на против даје гарашцја，да де професорева местз добијати само спремні капднати．Какве свезе могу имати професорсвн испити са политичким саободоумним тежнана？Ту неви дан унапредно сам толиве ня－ ставниве，питајуһи нешто чиновни⿱⿱亠䒑日\zh20 у мииистар－ етву，а нешто осдањајући се на своје познавање будп．Толивн су ностали прошесори бев нвавва нспи－ та，само да тн се дзду средства зa рад й усавр－ щавапе；па да ли је чонен сигуран，да тије овим удапређенем учишена погрепва ако буди остану ненспитани？По преддогу пан，во подожи испат， има права па утражтено мосто，а Ео ана воји страні језия више，нма прече право да буде поставвеп．

Програм исшита，поји се оставда мвнистру，то

је главни паян непитивања по предметима，по ствари и размери，и то писде у спету не уаази у сам за－
 свави кандидат унапред би знао，таво te се и из чета сиремити за иедит．Према томе овде се иред－ даже отворен и поштен пут，да се доһе до спрем－ нијах дуди，й да се стане на пут протуривану у наставннчву суужбу онияа веји су неспремни и ве дају ниванвих изнеда за своје усавршавање．

Неки траже иретходно иреустројство твола． Кагно иреустројство？Може се за нетоливо дана смисаити нево преустројство на хартпјн，но штв то
 дуди већемо имати све допде，довде ве будемо од њых тражили веһе ввучне спреме．Што се наноди да је народно представншттво поправидо матери－ јално ставе ирофесора，то је један разлог више，да сад помогне владн，да се поставе услови за поуз－ дано оцењивање п бирапе паучпијих снага за школу． Велешве іा пाволсве сведоџбе ннсу пајпоувданцје ме－ рило，почем се у школи не задобнја доводно стручне сиреме и знања и почем се првн наставния не ствара у скамији веһ на ватедри．

Пита се，шта су нам да．ле досад паше тноле？ Камо вая велики научењаци，државници и т．д．To није могло бшти，и неће，моае бити，још за дуже време бити，ве само вбог наших нсторпјсвих уврова и сметва，нето ін иняче．Да ли има веливих науч－ њака у Румунијк，Грчгој，Мапарској，та й у Руси－ јия 400 год．ииа каво се Русија ослободнда Татара， a 150 г．ваво јв Петар Ведиви почео заводити поо－ светне и друге реформе．П у пас не може давле

биті јом за дуго ништа друго до прио́прање туђшх научних резултата, а за то нам треба добрих ирофесора. Задоподавни одбор-и вомиетентни дуди овд завода одениаи су оаај иредлог. Сама скупштина денела је ире неколндо несеци о установьавашу државних испита зя чнновнивс. Према томе недо-
 испитима, поји су прече од свију.

Предаог је нодвет с најчистијом намером, и за нега Һе гласати сваки онај, воји хоће $y$ нашим школама ваиретка, нстинитог знања и контроле над наставвнцима.

Предс. објави, да the ее по кельн владе гласати новменце.
 дряало од гаасања) усваја у пачелу предлог о полагаву паставннчних пстита у сред. шпоолама.

$$
\text { Бр. } 1195 .
$$

Прочита се уваз Његове Светлости, гојим се овлашиује министар правде, да подшесе преддог завона о иямепп п допуди вакона о стед. поступку.

Упуһује се загонодавном одбору.
Сврнетая у 1 cax. но подне.
председмик

## Cexperap

Отеван А. Іоповиі.

## потнноници:

B, Ђоровнћ, Тривун Медојепић, Војши Радудовић, M. 1. Гащщпћ, Петар Катић, П. Ђурпчковић.

CACTAFAK LXXX,
19. Jаиуара 1876. тодине

## иркдекда in

## Димитрије Јовановић.

## 34 oxiritiapa

Радисав Тодоровић.
Бнаи су прасутни сви манистри.

## Ep. 1196.

Председния казује да је састанап отворен. При томе рече: нев се чује протовод од 4. Јануара.

Секр. ИА. Стојановић читв протокол од 67. сает. Усваја се.

Председнив: Нев се чује и протовод од 71. састанва.

Секретар Круиежевиһ чита исти иротогол.

Бр. 1197.
Председнив: Има једна интериелацдја.
Секр. Ил. Стојановић чнта интернелацију, воја је управьена ва г. мин. финансије од посланнка Владислава Шавловића о неправидној сечи пуме Porote.

Заст. мин. Финанспје мин, грађевина изјави, да ирима ивтернелацију ради одговора.

Председник према одговору г. министра прелазі па дневни ред.

Bp. 1198.
Пввест. Авс. Ковачевић чнта извештај од запонодавног одбора, гоји представьа, да Србија мозе

ириступити међуувародној телеграюској вонвенцији, воја је завқучена и потипсана у Петрогралу 1875 , г. јер је то ствар кориена по вапу sемду.

Председнив: Овај предлог има и своје побуде.
Раденго Драгојевй: Нена се й то чује.
Иявест. А. Ковачеввћ прочита пзвештај.
Урош Кдежевиһ примећује на разаоге одборсве по овоме предмету. On је за аруге раздоге.

Извест. А. Ковачевни усваја дспраику по $\mathrm{y}_{\text {ро- }}$ meву uредлогу.

Петар Стевановй хоһе, да се важе й у пашим динарима где се спомпве франак.

Председнив: Овде је реч о sавову, а не о одборском извештају, па с тога дева сам одо́ор своје речі поправв.

Мин. иредседиав: Примедба г. Урошева врдо је умесна. И овај преддог саужи на част пашој земин. Копвенцијом се у веву руву уврпиује наша земьа међу незанисне држаде.

Ранго Алимпић: Ово је управ удостојавање наाँе Аржаве.

Пввест. чита, таво би по овом нрелаоту замена гдаспда.

Председинг пита: Уеваја ай се предаог? Ви
јепо. усвојено.

## Ep. 1199.

Председнив: Сад се прелаяи на уредбу подндијских ваасти.

Авс. Ковачевиһ чита извештај занонодавног одбора о нзмені те уредбе.

Председинв вазује разаиву намену олборовог извещтаја и владивог предяога.

Мин. председник : Суштнва владина предлога одборовим мишаевем вије ироменена. Казна је само повећана. И влада вема на то ништа ла ирпмети.

Алевс. Нигоаајевпһ хоһе, да се ирочाта јощ једном, јер му се чини смнсао нејасан.

Нзвсст. Ковачеваһ чита \& 4. уредбе вано је ире глаепо, а за тим иредао одборски.
А. Ниволајевиһ примеһује на реч „где вметови наду", јер је то тутажлво, да оии вазну щронисују по њнхову нахођену, но треба да се важе „где завон ироине". Ииаче отвара се пове здоупотреби.

Јов. Рајлчй налази, да је сее добро, само у несто тампра, да се важе данара.
 суду, да вавни извесне иривце, а то је и дојако иравтиковано у извесним делима.

Илија Стојановин: Овде је само прошпрене деловруга, a суденве је стара ствар.

Нивода Радовановић: И ја сам аа одредбу она-
 одреди вруг вдасти вметовсве.

урош Кнежениһ налази, да нма разаиве нзмеђуу владиног предлога и одборског миш.вења. Не би се знало по овом носледнем, щта бт во радно. За све дступе није једва вазна. И омда је везгода, мо ће ди одредв надлезност суђева нзмену шолицијеких д општинсвих вдасти. И с тога је за вдадин иредаог.

Васа Мапаревиі мисди тавође, да не можеда остане по одборовом мишвеву. Нарочпто удари ва речा: , судиће петупе ва воје нађе.* Оп види, да

се овде свучава право осуђених п на жалбу, при врађама, утајама и преварама. Ов је, да се одреди, куда ће жалбе да иду. Иначе не валази гарашције аа суђене ва крађу, утаје и иреваре.

Мин. председник: у вадином предлогу било $^{\text {пи }}$ је пи то све предвиђено.
II. Ђурпчковнћ тавође је за иримедбу Урошеву. Иначе биће збрге и сваце ово надлежности.

Радегко Арагојевић предлаже, да се етвар поново врати одбору, па тамо потпуно извнди, а за тим пред скупштнну изнесе.

Стојан Вељзовиһ: И ја потпуно усвајам иримедбу т. Урошеву. Ниғакав ваконодавац не треба да оставда једном суду нли вдасти, да одређује сама своју надлежност, јер може доћи до сукоба оних, воји имају дело да суде. Требало бп ствар боље ироштудирати.

Приянајем да има иступа којп би се могди подврћи суђењу ошптинсвих судова, али има их птакових, воји ве би могди доһи ни нод суђеве ощштинских судова, а пи полиције. Полиција, као таква, није никаво позвана, да врши судеку васт. На прилику: врађе, утаје, иреваре и увреле и т. п. иду у наддежност полицпје. Оставити их у даве шодицији, бвдо би за саму ствар штедно, дати их пак општинским судовима, било би јопा rope. Hero місли да би време било, да се о овој стварн озбиљно размисаи. Врөме би бнао, да се даде народу
 нодавству. То учешһе не треба ограничввати само па иввесне кривице, вего вада га расироетрети на све вривиде. Лудима из народа треба оетавшти да

решавају шитање о вривици, а правницима примену закова. Ова деоба нора да се учнни, но што вршннална наута стоји данае много више, него да би је неправния, човев, који се бави друтим пословима, разумети и по вој радити жогао. Заа се, да ІІ данас повадшто општинсвй судови присвајају туфу наст и вазне ва дела, за воја они вису наддежти.

И с тога је, да се предлог вратв одбору, те да се етвар поново проштудира и оставе ошштинским судовимя ова само дела, поја они могу решавати.

Димнтрије Катић: Завони треба да су јасни. Овим изменама одборовим учинила би се збреа. А то све пало би на терет народу.

С тога је зa објашњење, да се важе, шта имају ошштинсви судови да раде и суде.

Јован Вошвовић: је за мщшлење г. Вежговиһа, да се ствар врати одбору у дежи боље одредбе вметовсве вдасти.

Милош Гаишић: у неволико се сааже са мипқењем г. Каљевића односно тога, јер се по вавону тражіІ правно знаше, тде се во овриввује, и где се по параграфима суди.

у истуиима ни досад није тражено правничво внање. Не треба се бојатв, што he се дати већи sрут ошштивсвим ваастима.

Нигола Радовановй: је ва проширење васти - вметовске, но само оне, нојп ве може извршнти беа sавове зорве. Ko he јаснију одредбу вруга те ваасти.

Извест. Авс. Ковачевић побија раддоле овпх, воји xоhe да "се ствар поново врати одбору да ироштудрање. Одбија, да би се преддогом одобор-

ским направнда во́рна односно надажности, но наиротав то би бнло наспрам владиног предлога.

Анмитрвје Матић ияноси гледныте, са којег је аагонодавии одбор ово узнмао, па у дужем говору брани міпбење одоорово.

Живво Недић палазн, да нема цравих основа 3а што се не би повериаи свн иступи, да их оиштннски судови суде, а не да остану и даже пред поАицијом. Оп је за то, да вавне пступе п подицијске ваасти а п општивекн судови, т. ј. вад воја вдаст нетуп ухвати, или кад се ирема војој пстуи учини

урош Клежевић повавда своју нисао, да је ово етвар важна, и да ју треба озоивво проштудиратн. Xohe, да се ва тај посао узму и иравници. Ако се сад не мотне ово узети у посао, а оно да се предлог у начеду ирими, a остало, дa се зa mдуһу тоАнву епреми.

Петар Отевановиһ је за одборско мишбење, у неколиво само одступа од истог.

Радован Милошевић: Од свију преддога, овај је најважндји. И с тога сам за предлог одборски. Но боже бл бнй, вад би се усвојшло оно щто г. Недй газа.
И.. Стојановй брани одборсво мишдење, а у приаог тога усваја і назоре г. Матиһа п г. Недиһа.

Адам Богосавьевиһ: Да бн се пвбеган сви супоби нзмеђу општнвских и полицијских власти, немя бобег начнна, но да се сви нступи превесу на оиmтнमсве судове.

Милија Медовановиһ налази, да је боље оставити да суди, по параграфима. Beћа је иарница

У судену код општивских судова, но поаіщије. И но томе је за одборсво мяшжеше.

Јеврем Марвовй јоза то, да се сви шегуии нісстргву ия руку полицпје па предвду судовима, ма то бпло и опружвны судовима.

И Војин Радудовиһ је за одборсво мишьеше. Behy гаранцију надази односно суһења у оиштинскшм властижа но поаидије.

Рава Кувиһ: Према објашнењу Стојановића, ово није вова ствар. С тога ия треба одборско мишьење уевојити.
II. Туричвовић налази, да би најбояе оило да се сви устуши предаду онштннсвим ваастима.

Нанта Cpehzobuh jе ва то, да се за све ситније етвари дозволи, да општинсви судови суде, јер би то но народ корнсније бнло.

Ранюо Алимии обраћа шажњу екушштине на ту оволност, кад једва партија у седу избере вмета ия своје партије, да ова друга не дође у апи, те да се тиме само осујећава избор кмета. И он сматра ово за врдо важну оводност. Он хо九е да се оно нахођеве по свом разуму, нзоставя, јер то може опасне посдедице донети.

Ранго Тајсић је аа то, да се сви иетупі иредаду у надлежност суђеша нод ошштиневих судова.

Bаса Маџзревић није противан за щротиреве круга суђења вод оиштицевих судова. Ади одбо. ровнм мншленем паправыда ои се ворка. © тога је, да се ствар врати у одбор, те да се подеда
 дндије. Опасно је оставити општинегом суау, да суди но бдагоравумпју и вољи одвосно нетупа, а не по

завову. И вад би се то уевојидо, онда не би бидо апелате јер већи суд пли вааст не би могла бдагоразумије васпрати, него може само оно, тro је иротив завона.

Под Стево Поновй је за то, да оиштивеви судови могу судити од $1-10$ дана затвора и $1-10$ талара новчано. То је за истуше. Признаје да у селу има партије онавве, вако т. Аивиий наводи. И за то је нротиваи, да се на благоразумпје опптинсвии судовнма остави.

Односно апелате, налазп највећу таранцџју код огр. судова.

Byjo Bacaћ је sa одоорско мишлење. Xohe и за пступе да се подегпјано суде, а никако није да се та дела и даље оставе код полидије. Вшше очију више и виде, па боле суде.

Полиција само хвата глочинце н ове предаје судовния, а викако да нх судн.

Авраи Јовановй слаже се са предговорником односно суねена пступа, да се ови иренесу ва општинске судове, али само у толико, да ови суде по вянону, а ннваво по благоразумију.

Извест. Авс. Ковачевыћ: Предговорния шщје равумео одборсво мишқеше одвосво надлежвости суђева за крађе. Па с тога му објатњава то.

Председнив важе, да пма један предлог, којии се тражи, да се сви нстуши иренесу на опттинсве судове, иа с тога би пајбоже било, да ствар нде у одбор.

Паија Стојановић јо за то, да се предлог одбора одмах реше.
II. Вуричковић: Треба просто једним парагра-

фом кааати: сви истуиі уступају се оиштниеном суЊеву, па щрај.

Arc. Hmonajebut y cresy ce caase с одборским мпшбенем, само хоһе да се огради од оие речи, где се 0 суђењу говори „ваво шаһе," ша уместо тога да се стави, што се но завопу налази.

Председнив завазује један четврт сата одмора.
После одмора.
Председвии: Иввестыаад има реч.
Извест. А. Ковачевић: Домае се не би сва подщцијсва уредба о нстушма нзменула зарад вадлежности суђења, дотле пема божег начина, но да оетане по предлгу одборовом.

Жывво Недиһ: Зановом кривичинм нису иступи тадо подењени, те да се каже: ови се вазне од ове цияре до ове, а ови оाет од ове ; до ове него се за све погупе у опште важе, да се вазне затвором од 1-30 дана.

Ил. Стојановнћ одет напомпве, да се овим предAогом не пвносн нова ствар, но само прошврење деловруга општвнсвнх власти.

Ннв. Радовановнћ новавьа, да шије иротиван прошпрешу лелокруга општисвнх властн, али хоһе јаснију шоделу измеһу опптинсвих и нолицајсвих власті.

Jеврел Маржовні попторава, да све пступе треба опщтински судови ди суде. Полиција ни по самом уставу не ноже бити судећа власт. И што је про, тино дојаго рађено, то је противаконо и противуетавно.
II. Вуричковић доказује у примерима, дa је веһа гаранција у суђењу истуиа код општинских судова,

но код полиције. И према томе, он поново псказује да је мњења, да се сви судови иодвргпу суђењу
 треба да пІ дале остану под државнои влашhy.
Н. Крупежевй је за то, да све иступе суде опітинеки судові, и да се то пз полнцијсаих руву иетргве.
I. Мојй је за то, нао ии иредговоринв. Но он је й за то, да се засад предлоп одборски усзоји.
$\mathrm{Y}_{\mathrm{p}}$, Кнежевић: Приаином овога иретреса, вндмм да нмају три предлога.

Није доста да се кале: хоћемо стободу ; xоҺемо општинсвом суду да дамо већу власт, - вего овде пма непто гдаввпје. Треба паһп| начина, да суђеве буде боже пего тто је лојако бпло. Најбоље је, да се сви пступи пренесу у надлежноет општинсвот суда. Подутавство не треба уводити.

Мпнистар председнив : Према разноммишьењу, воје је приливом претреса ове ствара изнесено, нек се ствар упути одбору.

Председвнк пита, прнстаје лп скудштина на то ?
М. Гаипй: Треба знати sоји he буди доһи у одбор да се свршін ствар.

Предселния имепује нена дица и вақавује пи, да A0hy y 0дбор.

Bp. 1200.
Севр. Отена Д. Подовиһ чита укав Његове Светдостн Књаза срнсвог Мвлана М. Оо́решовиһа IV, дојим се овдаптује знн. иросвете и цркв. дела, да може поднетн вародној евупштини предлог : да се свеһениу Татомару Mшавуву пз призрења на ве-

гову старост, - даје вз државне васе годищाье нздржане од шездесет талира, воје ће уживати докле je rod amb.

Председник : Овај је Міловук бно ноднео скупщтине молбу за помоһ и скупштина је решюла, да му се даје тодишше 60 талира. Сад је ваадв под-


Бр. 1201.
Секрет. Н. Крупежевић чита указ внеаев, војмм се овлашћује мин. војни, да поднесе народној сжушштини предлог да се расправи питање о државној салитреној фабрици, постојеһој у Beorраду и уреди правни однос са цроизвођачем салитре г. Евгеном Појасаревићем.

Председнив надазн, да овај преддог треба упутити законодавном одбору.

Bp. 1202.
Даве казује, каво је бупет прихода од свију расхода аа 1876 rод. сумиран. Тако приход је од $35,256.692$ гр. пор. а расход износи $34,806.905$ гр. п 7 пара нор.

Дакде прихода има внше 449.788 гр. і 33 rр. пор.

Треба о свему овоме Формалап вакон.
А пма и један додатав овоме. И он се тиче овог решења свушштинсвог, тојим је одобрила мтн. фвнансцје у Овтобру месецу ирошле године. да у наступајућој 1876. год. до решења буиета може пзвесне издатве чннити по бупету за 1874 год. А таво

нето й аа све повишице учивене у 1875. год. И сад су неви издатци отиали. Па је нужно да се све ово обухвати зарад таавне контроле.
II. Вуговић: је за то да ствар пде у одбор варад прегледя.

Председинв: За уверење хоће да прочита рашеғе скупптинско од Одтобра прошле 1875 г. На то уетаје.

Ман. председния п каже: Ово је стиар јасна. Ови додатци, воји су до потинса бупета од стране Његове Сиетлості нодавати, пмају ввжити до тог времена. А на даже престају. На зарад главне контроде пузно је, да се у буџету и о додатву што рече.

Аас. Ћовачевиһ иита, да ли су ови пздатци они од 1874 год. на основу којих су ови јавошњн.

Павта Јовановиһ објашњава, каво буџет врелй само за једну годнну. На пошто су пвдаци чпњени до данас вао дана решења будета, а сад су ти нздатди неки смањени, а неви са свин одет отиали, нуаша је арп крају буиета ова дочуна иди ограда. Xоће се изрека, да завон вема повратве спле, па вишга више.

Председдив допувава у шекоаико говор г. р. Панте Јованониһа и Ковачевиһа п каже, да је у оном законодавном решењу од Oктобра, у номе је овдаmһсые дато на мин. однансије, речено, да he се тражнти рачуви од прошаих вияда, аво пакове алоупотребе пмају, те по томе ствар је й у томе јасна.
А. Нпколајевиһ предааяе, да пројевт нде одбору, те да се тамо ствар нсвита и донесе вављупад.

Padeшso Дparojemih: Ho mто ова ствар додази пред раввн коптроду, нема потребе, да се предаје одбору. ІІто се пре потиише биће мани плдатая.

Мин. председник : Кад се каже до решења буџета, то се има разумети, да се сви издатци, воји се дотде учнне, пмају по закону и одбити.

Председник: Ствар је јасна. Докле се буиет за 1876 год. не реши, има вредити буцет од 1874 године. То је признато и решењем скупштине а и самим уставом.

Јевр. Марковић: Може се рећи да су овде два бушета. Јелан за три а други аа девет месеци.

Иаија Мојић: Ствар нека иде одбору да се тамо разгдеда.

Председник казује, да ово нијо преддог, те да нде одбору, него је ово ствар, која је решена, и гоја треба само да се тормулише у виду закона.

Ранго Алимий: Стари је буцет вавон. И по шему што је рауено, има се и признати. Таво и паате имају се издавати, довде се јакошњі буцет њима - дудима - не саопшти, којих се то тиче.
A. Ђуричковй: Crвар је ова јасна као Bог. Буиет је зақон. И они који примају плате, њнма се мора то издавати докде се новим бупетом то не уреди. Па за то, оно, што су примили, њихово је.

Мин. председнвв: Ствар је ова погрешно узета Ова није предлог, во сало потврђење онога, што је једном решено. Нема потребе, да се пононо претреса. Нзвоси и решење свушштинско о томе.
А. Ниволајевић: Бапा према томе решењу нидя се, да овде имају додаци, тојї отпадају. Бупет је за годану, ін оно, што је по мямо тога примао, вије мегао то пинити. Треба објаснити то, те да се не ради, вао у стара времена. Што је во више иримио да my се одузме.
trotomoair Hap. ckya,

Мин, иредседник: Никавав завон не може имати повратне силе. Пређашњн буцет ностоји, а вад се овај садањи потпише, онда постаје закон.

Председник обраћа иажьу ску пштине на једну оволност. Тако, вели, што год је изостављено у овој години, као : додатак председныву државног савета, потиредседвику, секретарима агенција, начелиицима, помоћницима и на жандарнерију, све је то постојало у пређашњим буџетима, а ни јелна од изостављених позиција није пропзашла из дела бивпих министара, него из ранијих деда, воја су вао на закону основана и иређашњим буиетнма призиата.

Према овоме чудно му је, да се оспорава једна ствар, воја је веһ једном у свупштини решена.

И оп мисаи, да се и скушштина са овнм објашњењем саглашава. (Чује се: Саглащавамо се.)

Миннстар цросвете вели да се њему чини, да се овде говоридо о свари, коју главна контрола треба да исиитује.

Мин. председ: Ова ствар вије пзнесена пред скупштину, да се иретреса, но само, да се објасни. И по што се свупштнна са Формулисаним завоном о буиету сагласида, то је председник давашњи састанав закључшо, а сутра у $81 / 2$ часова пре подне други заказао.

Састанав је овај трајао 11/з час по подве.
Предесдиия апуиитшие
A. B. Јовановнһ.

## Sa oexperapa <br> P. Тодөровни

## Потнисниці:

Ђорђе II. Ђоровић, Tp. Mилојевић, Војпн Радудови, М. Л. Глишић, Петар Катиц, І. Вурнчвови.

## CACTAMAK LXXXI.

17. Јануара 1876. годиве у Beorpary

## HVEsACEAAA

## Димитрије Јовановић.

cenpetar
Стеван А. Поповић.
Присуствовали сви гт. минпетри.
Почетак је у 9 и но сах. пре подне.

## Бp. 1203.

Севрет. Ст. Д. Поповиһ чита протовод 67. састанга од 3. Јавуара ов. год. На исти примећује Петар Стевановиһ, да је ва војпиве, воји су чувалй ужичку границу, преллагао по 4 гр. за пешаке, а по 6 гр. за воњаниве, а не за све по 6 rp . јер је онаво и осталим давато.
C. Д. Поповић пзјавлује, да је други а не он овај протовол водио.

Севр. Ник. Крупежевић ирочита иротовол 69. састанка од 5. Јавуара ов. год. На исти примећује Ваадимир Вујовиһ, да је овај говор, који је (придшком щретреса о жандармерији) прочнтан као говор Вује Bасића, његов а ве Васиһев.

Бр. 1204.
Известилад завонодавног одбора Авсентије Ковачевић, ирочита извештај о иредлоденој нзмени и допунй полицајве уредбе од 18. Маја 1850. године којпм се предлаже скушттини, да усвоји ованву редагцију \& 4, исте урелое:
„Опптнияи судови као месне подпцајше вдасти суде свави у својој оиштини све полицајне пс-

тупе, за које нацу да се вазннти зогу до 12 дана затвора или шовчано ло 15 тал. завључно.

Тако исто могу судити за просте краве, иреваре и утаје у вредиости до 100 гр. заквучно.

Ови мену у договору е одбором ставити нод нолидајни надзор до 4 месеца онога, на вога ои се посумњало, да чини крађе, које се у општини догађају, чему има места жалб́и на неносредву државну вдаст, на начин и за време оно, као што је у овој уредо́и прописано.

Све иресуде оиштинсвих судова о овнм казнама изреченим, заводиће се у један нарочити протокол, у пом he се татно забележити име вривда п предмет кривице, вао и то, па поливо је казне и из којих раздога овривљени осуђен, или је ослобођен."

Министар председнив изјавдује, да се на јучерашњем састанку овај предмет није могао довољно проучнтн. Дојавошња иравгика није одговарала правноз појму о вршењу завонсвих наређења. Многи су вметовв разумели досадање наређење тако да су пा у опим случајныа, где је вазва преко три дана ирописана, судили и осуфивали до три дава затвора. Влада није пмала на уму овавво тумачеве и вршење закона онда кад је овај предлог поднесен, и с тога она није предвндела случаје, на гоје нас подсетвте г.г. Вебвовй и Недй. Они објаснише, да се лојагошвом правтивом прави мешавина нзчеђу полидајсве п општвнсве власти. Извесно је, да то тако мора б́иíu, дов се не занеду сресвн судовп и док се паша администраңија не преустројв. И дов то не буде, теће се знати, у војпма саучајима зоже општина судити, а у војима не. Према

оваввом стању ствари, нитање је много теже, него што се мислидо. Crвар је враћена у одбор, нарочито поводом предлога гос. 杂. Недића, да све иступе може судити општински суд. У одбору је било много говора, и вао што се види, онет се не излази на чистину, ночем се оставва државној власти, да ноже судити исте предмете које и опптина.

Најбоже ои оидо, кад ои се ова ствар оддожила, те да се доцније изда нарочити закон, у војем бп се тачцо пзложнло све што вметови имају да суде. Но каво скупштина држи, да народ много нолаже на овај закон, то влада најносле није противна, да се као иривремени закон прими по одборском щњењу, с том ирихедбом, да у свима случајима политичке природе остаје исвључно право државној власти, да их она судш.

Свупштина усваја \& 4. у горвем саставу.
у след предлога више посданива свупптина реши: да ова измена полицајне уредбе стуши у живот 15 . Фебр. о. г.

## Ep. 1205.

Известилад одбора за модбе п жалбе, Јов. Бощвовић, прочита одборсви извештај, да се посланиву Неделву 正ивадиновпћу исплати према постојећем закову из државне васе ирипадајућа дпјурна посданичва за време, које је до униптења првог нзбора пославичвог за срез бугар-моравсвп, округ алексиначви, провео вао посланив на скушштиви ир. 1875. годиве, вао и попутина аа долазав и повратав.

Cкупштина усваја одборсво мњење,

## Bp. 1206.

Известплац истог олб́ора чщта иявештај наводом жалб́е Mиаивоја Милића из Шадежа и још 19 поверениза ср. темнићског овр, јагодинсвог, потиву мешана полицајне власти у избор посланнва. Исти извештај гласи :

## Народној Скушиттни,

Одбор за молбе и жалбе размотрио је жалбу, коју су поднели Миаивоје Милић ия Шадежа среза темпйског одруга јатодинског са јоп 19 поверевика из нстог среза, протнву полицајне ваасти ср. темниһсвог, за воју жалиоци веле, да је се избор посланива за народну скупштину мешала, у слободан избор са својим незавонитим поступцима спречавала ; па је нашао:

1. да жалиоци нису именовали никакве довазе у потврду својнх навода, него су само тражнаи, да се њнхова жалба вомисноно ша лнду щеста извサдА: -
2. Да се у аптима, жоја се односе на избор посланика за помевути срез, налази јелно својеручно пиемо г. Ђ. Gтевановића пачелиика округа јагодинског, уиравдено ва гост. иредседиика зинистарсвог савета Даииаа Стевановића, у воме сам пачеднив г. Стевановић иризнаје, да се фино на томе ралв, да се нзбор Муадје Миловановића за народн. поеланива өсујети, і уверава госнод. министра да he осујећен бити, оппсујући у писму д 9676 Милију пао десретног човева;

Даже, нз овог нисма г. Ђокиног вндн се јошा ін то да је он раддо и па томе, да финим начином

спречи слободну во.ьу народа у избору посланика ва варош Јагодину, и у то име тражио је од министра, да му списвове гдасача на нзбору посланика који је у 1874. год. објавьен, нотье, те да лакше свој план у томе пзврши:
3. Из авта, воја је одбор при себи имао, види се, да су се жалиди министарству: Радојко Веселинонић и Димитрије Стевановић из Бачиве због гоњења, које је према њима предуяела полицајна власт встог среза, и због избора шосланнка у 1875. години, ІБр. 10.331 шно војим није ништа до сад рађево.

Уяев одбор све ово у своју одену налази: да би требало ову ствар вомисноно нзвидети у присуетву два од свупштине одређена посланива, па то І народвој скупштини вао своје мњење преддаже.
13. Јануара 1876 . год.
y Бeorpazy.
аредседиак одбора Јован И. Bошковй
нзвестеаая

## Б. Атанацковић

## पланови:

Ник. Радовановић, М. Уротевић, В. Ћ. Стошић, М. Maproвiћ.
На захтевање више посаяника прочита се и својеручно иисмо г. В. Стеваповића, нач. јаг. које се у иявештају спомиње.

Илија Стојановй примећује, да сам начелвик признаје, да се у избор мешао у намєри да га осујети и валази, да ту ве треба нивакве вомисије, већ начелнива одмах осудити.

Известиад прнмећује，да се из акта внда，да има још дуди，који се жале и да сви траже воми－ сију，којој ће они каяати све пто имају．

Авсентије Ковачевић：Овде се види，да је окр． начелин водио преписку с министром и избор по－ сланика нцје био уставан и законит，да су они мо－ гли остварити што су хтели．Кад се ствар иввиди онда Һе се показати，да је то повреда устава од стране начелнива и министра．

К．Атанацковиһ：Жалба је управбена противу среске власти，а презндјал је додатак，којим се довазује，да је рађено противвавоно од стране ваа－ сли．－За то одоор предлаже，да вомиспја нзвиди， вако кривицу овружног начелника таво и старе－ шине среза темпићсвог，јер је противу шега тужба поднета．

Скупштнна усваја одборсво мњење，да се учини по овој ствари потребви извпђај у присуетву два носланика．

## Бp． 1207.

Известилад чита одборсви извештај новодом молб́е г．Тод．Мијушвовиһа пробесора реалке，рад уважења тодина службе проведених као учитеб у земьеделсвој пволи у Топчидеру，у смисау скуи－ штинске одлуге донете на 29．састанву од 1873. год．（стр．392．скуп．протокола）．Одбор је нашао， да је дотичво рещење министрово иротивно завдучку скупштинсвом，н мњења је，да вдада треба да под－ несе предлог о томе，да се г．Мијушковйу уваде године саужб⿱丷天 од 31．Дед．1855．год．ао 16．Овт． 1857．год．

Свупштнна усваја одборсво мњење．

Бp． 1208.
Известилац чита мњење одборско，да се пово－ дом жалбе Тривуна Ђурића трг．овд．，опозове ре－ шење миистра флнансије од 11．Фебруара 1875．г． ЕБр．203，а да се стави у важност решене од 4. Дед．1874．т．EБр．4543，да би се на тај шачнн жа－ Аноду дало задоводења．

Свупитина усваја одборско мњење．

$$
\text { Бр. } 1209 .
$$

Изв．чита одборско мнење понодом жалбе гос． Јована Косовљанина и још 27 Јагодинада иротиву o尺p．начелнива због сметња у пзбору посланвва за нар．скунштину．

То мњење гласп：

## Народној Скушитини，

Јован Косовљанин трговац，са јощ 27 Јагоди－ наца，жадбом од 14．Јавуара пр．год．жалиди су се на овружног начелнива，пто им је сметао у сло－ бодном избору посланика за народну скушштиву．

Ту жалбу жалноци су под 12．Сештемора ир． год．ноновнаи и тражилй задовољење．

Одбор за молбе и жалбе разгледа је ирву и Аругу жалбу жалиоца，на је нашао：

1．Жалиоци жалећи се наводе：да је овружни начелник，г．Тона Стефановић，пре избора а н на дан нзборя 4．Јануара ир．год．починио мпога бе－ завоња，у тој цедп：да застражи народ，те да не смедне иаабратн овог，вога сам хоһе，веһ на против да буде иsaбран опај，кога је r．Ђова протурао；

2．У саед ирве жалбе била је одређепа воми－ сија да нспита и нввиди жалбу жалиода，али по

щто г. министар није хтео за време нзвиђаја г. Goку од Аужности удалити, то жалиоци нису се хтели пред комисијом упуштати у довазивање жалбе, вити су ма какве доказе дали комнсији, а ово с тога, што су се бојали притиска г. Ђовнног. И тако, нао штто важе комисија, лишена могуһности да се са жалиоцина споразумева у погдеду појединих навода и доказа у жалби именоватих, комисија је ваставила своју радњу без жалноца држеһи се у пзвифају једино онога, птто је у жалби пожретано ;
3. Према овавом стању, где сама вомисија признаје, да је са наведених узропа била лишена могућности, да се са жалиоцима спорасумева, у погдеду појединих навода и локаза, - онда издази то : да жалба жалиоца није пзвиђена. Ша по што жадиоци нешрестано жалбу поврећу и траже извиђај, то одбор налази, да треба нов извидај наредити, а ово тим пре, што је т. Ђока укаоњен са положаја начелникова, и таво је престао онај узров, због вога жалиоди вису хтели давати доказе вомисији. За то одбор има част иредложити народној свупштини, да изволи решити : да се у овом делу пареди нов извиђај, и то на онај начин, каво је решено за извиђај у срезу драгачевском и другим местима.

Одбор је оваког мишьења за то: да би истива на среду изашла, и тиме се иравда зядовожшля.

O овоме је сасдужан г. министар, й он је дао свој џристанак.

Најзад прнлаву се под А, аята sомисијсве радње, заједно са жалбама Мите Аранђеловића, Tасе Томића и Димитрија Песконића из Јагодине, да се

и по њима учини иетрага, јер и те жалбе стоје у вези са избороз посланива.
12. Janyapa 1876 . r. y Beorpaay.

Председиик одбора Jван II. Bотковић
азвестиаай
К. Атанацковић

Одборничи.
Мелосав Марковић, Нигода Радовановпћ,
И. У рошевић.

Свупштина усваја одборско мњење.
Бр. 1210.
Известваац чита одборсво мвење донето поводом молбе госп. Стојана Марвовића професора І. београд. подугимназпје, да му се по скупштинској оддуда од 12. Децемора 1873. год. урачунају сауабе проведене без указа као помоһшик у тргов. школи од 15. Септемора 1860. до 31. Oитоб́ра 1862. год. Одбор је нашао, да је дотично решење министрово неумесно и да влада треба да поднесе лредлог у смислу свупштинсвог ваввучпа од 1873. г.
M. ГАишиһ uпта, да дп је тај rocп. бно онда указни чнновния.

Иавестидад одговара, да није, но да је свупітина једвом решвла, да му се уваже те годйне саужб́е.
A. Maтиһ: Bише је овавих случајева бидо, із свупштина је многим до сад уважила тавве додвне службе. Дагле треба да уважи й овом човеку.

Министар просвете напомиве, како се по измени \& 2. ванона о гимназпјама могу иредавачнмя уважити године саужбе вао указним чивовницима. Према томе ваба уважати то и овом човеку, воји је вршио предавачку дужност у једној средњој школи.

Свупштнва усваја одборево мњеве :
Ep. 1211.
Известилан чшта одборско мвење о моло́и 玉. Огњавовића иредузимача грађевина, да се изашье комисија због страгарског пута, и одбор предлаже: да се ова молба преда г. министру грађевива на достуиав.

Скупштина усеаја одборско мњеве.
Бр. 1212.
И. Мојић и М. Радовановић шитају, је ли Грвовиһева ствар расправљена ?

Нзв. одговара, да још шије свршена.

## Bp. 1213.

Председвия изјављује, да према решењу скупштинском треба за веколиво места одредити по 2 скупштинара вао ковтролоре, воји Һе присуствовати раду вомпсија за пзвиһање полидијевих злоупотреоа о изборима посланива за нар. свушштину.

Требаће свега 4 домисвје: 1 , за срез драгачевсжн; 2, за срез дрногорсвн овр. ужичвог; 3, за овр. јагодинсви и 4 за овр. ножаревачви.

у след прнмедбе неволивих посланива, да ои требала једна компсија п за Јадар и за Лозницу, чредседнин даје четврт сахата одмора, да ои седонело й одбора за модб́е и жалбе аета о тој стварн.

Бp. 1214.
После одмора прочита се одборсви извештај. који гааси:

## Народној Скупитини,

По гяасу скупштинских протовола за 1874/5. годину (страна 112) скупштина је оддучила, да се нареди нстрага у Лозници иротив тамош. овружне васти за почињена противзанона дела 24. Октобра 1874. год. иридиком избора скушштинара ; но гад је ва овој скушштини скупштннар г. Теша Марковић иитао тос. министра унут. дела, је ли шо оддуци свупштинској парефивана иетрага, г. министар је казао: да о истрази нема никаввих авта и по томе да истрага шије ти ваређивана.
 Августа цр. год. жалияи су се свушштини противу пратисва тамошве власти и приливом избора свупщтинара 3. Авг. ир. год.

У овој жалбя жзлицци именују и локаве за своје наводе.

Према оваком стању, а на име, да би била иввиђеша жадба оА 1874. год. по заквучву скупттинсвом, а уједно да би се извидела и садања жалба, одбор има част иредложити народпој свупштини, да изводи решити: да се умоаи влада, да одреди комисију, воја һе по жалбв жллиоца од 1874., а п овој од 1875. године учвнити пстрагу. Уједно одбор в то примећује, да се и овој комиспји имају придружити два скушштннара, воје скупмтнва иябере.

O овоме је сасдушан п г. министар й оп је дао свој пристанак.
16. Јануара 1876. год.

Београд.
0лборниин:
M. Урошевиы.
М. Марковић.
H. Радовановић.
В. К. Стошић.

Иазecrisau.
К. Атанацвнвид.

Свупштина усваја одборско мњење.
Ep. 1215.
Впше посланика нзјавнте, да ће најбоље бити да се за свави окрут одреде по два контролора.

Свупштина усвоја.
По кавдидадији од стране г. председвика скупштина одреди ове вонтролоре :

1. За огруг подр. гг. К. Сиужаћа и A. Ковачевифа.
2. За срез драгач. овр. чач, гг. В. Bacuh й H. Радовановиђа.
3. За срез дрногорсви олр. ужичви гл, М. Гаидиња й И. Мојића.
4. За јагодивски огруг тr. II. Вувовића и. A. Николајевића.
5. За ножаревачві овруг ㄷ. A. Катнћа ї Ba. Шавловвһа.

$$
\text { 5p. } 1216 .
$$

Мии. иредс. нзјаввује, да је ире раздава свупштине рад, да одговори на интерпелацију о тајном ycrany.

Петар Ђуричвовиһ примећује, да интернелапти г. г. Миаутин Гарашанин и У рош $^{\text {г }}$ Кежевић нису овде. -

Министар председиик изјаввује, ла то пппта не чини, почем у овој ствари не може бити никаквих против-довазивања п почем һе он пзложити само оно што је нашао. Гос. министар председник вели: потражио сам тај тако звани додатак устава и нашао га у фиоци једног гвозденог стола у соби, где су некад намесници заселавали, заједно са оргиналом данашњег устава. То није викагав додатав већ предлог 30 и неколиво посланика велике народве скупштине од 1869. године, гоји је бно наменен аа певи иривремеви додатак уставу. Садраина му је: ла се рали утврђења династије и постојеһег стана могу предузети певе мере надзора протмву саутьиваца ит. А. Но у предлогу нвревом стојв, да би то имало вредити само до пунолететва кнажевог. Ондашње пав намесниттво и ондашња ваада инсу потврашли тај посланички предлог, јер на њему нема никавових потниса, и по томе изгледа, вао да нису налазваи, да поред обшчних законских средстава треба п друга ващредва средства унотреббавати. у осталом да је предаг балा і потврђен, вредио би само до пунолетства жњажевя, т. ј. он би сад престао ваявти.
II. Туричвовић тражв, да се тај авт донесе у сзупштнну и да се ту прочита.

Мтнис. председнив няјаввује, да тај акт може ставиті на расположеше опим посланицима, који жеде, да се о његовој садржини увере. - Почем тај авт никавве законсве вредности нема, господин

министар председник сматра за дужност да га унищти.
B. Радуловиһ тражи, да у след овакве владине најаве, скупштина свечано изјави, да у Србији није нинад вредио неки тајпи устав и да то уђе у протокол скуиштинеки.
В. Маџаревпћ преллаже, да се после овавве изјаве гос. министра преће прево интерпелације на дневни ред, а сваки може бити уверен по овоме, да не постоји нивакав „тајни устав" и да на основу њега ниво не може бити гоњен.

Скупштина прелази иреко ове пнтерпеладије на дневнй ред.

## Бр. 1217.

Министар иросвете одговара па ивтериеладију Адама Богосављевиһа и још двојице ноднету о владици неготинском због запечаһења касе конзнсторијске и др.

1. Г. ешнсзоп, полазећи јесенас у Београд, наредно је, да се васа вапечати, јер је држао, да у васи нма недостатва. Министар, вад је о томе добно пэвештај, доставио је ствар вонтроли, воја је наредиаа иреглед васе, у којој се није нанло нінканвих недостатава. Г. епископ и аво није поступио правнлно према уређеву о црввеним властима. није напта учннио нз але намере, нити је то било штетно то Аржавну васу.
2. ІІто се тиче члана вонзистордје Ниводима, тај је човев болоная дуже времеша, ін збот те болести воја је у посладње време била више душевна во телесна, отпуштен је из слуабе. Но пре него

щто је отпуштен, опомињат је вад се почео опоравьатн да долази на дужност, й он је долазио, па посде опет почео нзостајати. По наредби г. нинистра прегледао је девар гос. Ниводима и нашао је, да бв овај, и аво је нешто болестан, могао врщити своју дужност ; во како Никодни толико месеци не долазаше на дужност, то је мияистар огласио ветово место ва упражњено.
3. За прпдворву вапелу јавжа сам ешнскоп $r$. мщнистру, да није пстина, да је пста смештена у најмавој собп, јер су еписвопове собе и друге још маве ; на против она је чиста и довожно иространа ал приватну богомову, у осталом цела епископска згрдда у Неготнну доста је стара и тесвобна.
4. О набаввању хране за двор еписвошов одговорно је г. ешнсвоп, вели миннстар, врло разложно. Г. епископ држн, да је врао неумесно питати га, одағле оп набавва потребе за свој живот, почем је вао й свави други вдастан да аа своје довңе вуши где тта хоће п вако вађе. IIто је игуман манастшра, у коме г. епневоп вупује по вещто што му треба, пронзведен за архимаирита, то је за то, што је тај човев п унапредно тај манастар, вао штто се відя ия прнхода шстога и нто је иваче човек раз6орит if па своу жесту.
A. Богосавдевић инта, шта је са овом женском roja се спомнне у интерпедадији?

Министар просвете: За ту женсяу важе госи. енाскоп одсечно, да је вегова блисна рођака, т. ј. од рођеног ујава сестра н да је тао роһаву по врви сме држати ради неге, воја му је вао остаредом човеву потребна.

107

A．Богосавлевић прпмећује，да то еписвои само важе，ала треба да и докаже．

Миннстар шросвете држи，да неђе бити нотре－ бно，да се то довазује уверењем пз протокола вр－ штених．

По што више вико није о тој ствара говорио， то је председник састанак sапдучио у 1 и шо сах． по подне，а другі ваказан за сутра у 8 сахата пре подпе．

## Председмик

А．B．Јованови亡．

## Cexperap

Стеван Д．Поповић．
поттновици ：
Ђурђе II．＇Воровиһ，Тр．Милојевиһ，Војин Радуло－ вић，М．А．Гаишић，Петар Катић，II．Туричвовић．

## CACTAMAK LXXXII，

20．Јавуара 1876．године у Веограяу apzackatia
Димитрије Јовановић．

## ongertap

Отеван А．Поповиһ．
Састанак отвореп у 9 часова пре подне у при－ сутности сввју г．г．министара，і дововног оројз но－ саанига．

$$
\text { Бр. } 1218 .
$$

Ношто је иредседния огласио да је састанак отворен，носдания Раденво драгојевић，као ваступ－ нй севретара свупптиве，прочита протовод 72 и ュ 73．скупттинсвоп састанва，воји беше од свуп－ іттине бев инавве иримедбе усвојен．

За тим севретар Ник．Крупежевиһ прочнта иро－ товод 77．скушштинског састанка，који носле учп－ њених иримедаба од стране посданика：Вује Bs－ сића，Николе Радовановића，и II．Туричвовића б́н усвојен．

На послетву секретар Стева Кретић прочита протокол 78．скушштвнског састанка，који се без примедбе усвоји，－па онда се иређе па дневни ред．

$$
\text { Bp. } 129 .
$$

Извест．одбора завонодавног Аксентије Кова－ чевић прочита нзвештај тога одбора о преддогу г． министра војног，да се између наше државе п Ев－ генщја Појасаровиһа，пропзвођача шалитре у Бео－ граду，уреді правни однос，по поме је иввештвју једвогласно мишљење ваконодавног одбора да се нсти иредлог，на начин ваво је преддожио г．зи－ ннстар，нотнуно усвоји．

Павле Вуковй као председниг одбора ваконо－ давног објашњава，да је одбор чроштудирао сия авта，воја се на овај предмет односе，па је нашао да га треба усвојити．Предмет овај протеже се，вели још од бомбардања Београда，јер је одмах после тог времена тај Појасаровй доведен овамо，обеһана му државна помоћ，а ов да дужан буде израђивати п иродавати држави шалитру по цени，воја је ва евродскнм пијадама．Та обеһана државна помоћ Појасаровнћу у доцније време није давата и влада је хтеаа уговор воји је устмен био да раскине，но пранични одбор，воме је бнаа ова ствар на миш－九ене предята，нзјавио је，да се тавав уговор не може раскивути док обе стране на то не приставу． Па по што п Појасаровић сад－пристаје，да се тај

уговор продузи још за 5 годщна, тто је корисно іл за државу и за ту радњу, - то је он мвења, да нодиесени иредлог трсба усвојити.

По што се са више страна из скушштине вачуще речі: усваја се, председник упита: усваја ли свупштина иреддог г. министра војног о овој сгвари?

Скупштина усваја.
Бр. 1220.
Иәв. Аксентије Бовачевић чита дање извештај одбора завонодавног о преддогу нинистра иравде 3а ивмену и Аопуну закова о етецишном шостуику, воји пзвештвј гааси :

## Народжој скуиитини.

Законодавни одбор размотрио је преддог г, министра иравде о пзменаме и додунама \& 69. и 70. стеңиштног постушка судског, па је нашао да у нашој земби постоје три тавне граве државног живота: вемљорадња, индустрија и трговина, воје подржанају наш материјални напредав. Па-аво је ова последњя у свезп са напоменуте две прве, воја мефу њима велшву улогу пгра, то да би се предложеним уаакоњењем номогдо нанем трговачвом свету, који ои тражно наравнањем на рочшшту стецишном помоћн, већином је гласова мюена: да се овај предлог усвоја.

По овоме предмету има одвојепо мњење председнива и два члана одбора, воје се овде прнлаже.
18. Јануара 1876. год.

у Београду.
Іренседиив одбора
II. J. Byıовић.

## Hzaect.

Аксептије Ковачевиц

## Чланоби:

Петар Катић, Вурђе Ђоровиһ, Рака Kукић, A. Матић.
За тим чита одвојено мнење уањине воје гласи оваво:

## Народној скушштини

Кад је одбор законодавни узео да размотри иредлог владин о томе, да се \& 69. и 70. постушва стецишног измени и допуни, и кад је ио свестраном иретресану приступило се заввучењу, потиисани вису се могди сложити са веһином одборсвом, већ подносе своје мнене одвојено у следећем:

1. Мањина сматра да со овај предмет према ча. 73 шосдовног реда, о воме је веһ довесено 19. Децембра пр. год. заквучене скупштинсво, не може по аруги пут у претрес ужпмати према истом члапу који гласи: „скупштинско завқучене не може иста скушштниа оповвати или нзменити, а вакьучено је да се иреда влади, да оша придиком претресаша целог тог закона, овај преддог у впду има.
2. Кад би се овај предлог усвојно, овда ништа друго не бн значнло, већ „нова зацриа на старој врећя" и може бити да би се невоме од трговаца помогдо, а тако нсто вероватно је, да се може више повериаада оштетити ; на по што ни довожво времена скупштини нема, ваво ол мотаа ову ствар свестрано нспитати, да јој закључаг ве би вуе и штетан пспао, онда је опет вајбо末е да се при првој оддуді остане.
3. Предаог аа одужење п помоһ најгаввијем делу народа нашег, воји је внше од $90 \%$, дојв целу вемду издржава и поји је, што сви знамо, пао у

веливе дугове од бездупних каишара и веленаша, ноднесен је скупитини на чатав месед дана пре
 веһати, јер треба времена више, дог бп се начнн If ереетво за помоһ пзнапта, и предлог тај за помоһ и одранане нашег сеоског становништва оста до wдуће спупmтнне, онда овај од жного мање важности иррдлог, треба тим пре одложитн, што би се выне тев неки од ваших трађана, воји је дужан, у неволико номатао али таго псто могао би се можда много већи број повериааца оптетио, е тога раздога овај иредлог не треба сад решавати по други пут већ при првој одлуци остати.

Oво је напе мњеве, поје подносеһи народној саупштини, молимо је, да га ради правде, и своје следственості усвоји, и иредлог овај у претрес не увнма, већ да тено ирно sаквучење остане, а сад поднесепи да се одбаци.
18. Јаиуара 1876. год.

у Београду
председ. вакон. о, обора
Пав. J. Вуковић

## Ұзакови:

M. А. Глиши, Ран, B. Tajerth.

A предаог r. министра гдаси овако:

## Пројект закона

О изменама и дошунама у закону о стеуишном иоотушку.
8 69. Да се замени опаво:
Како се од повернааца воји би дошлй на рориште две трећнне сагласе на поравнаве, ово he бите обавезно ї за ове дошавше а неосигуране по-

вериоце воји би били противни поравњану, аго само тражбине на шоравњане приставших поверидаца буду увушно износнле три четвртине врелности тражоипе свију поверщлаца, воји су на рочиште дошли, не рачунећп у то тражбнне оних дошавших повернлаца, тоји ва поравнење и присталу а војшх тражбнна щрема \& 13. овог загона не долазе у општу стециштну масу. Саучасници једне п нсте тражбине, вао и они војп би једву тражбину после отворевог стечаја међу собом поделили, сматрају се вао једно лице.

Оне оспорене тражбине, воје шису вод суда ма у вом стешену решене, само he се у толиво у призрење и рачуи узимати, у болшко остали за рочиште дошавши новерноди по веһини гаасова и шрема ирннесеним довазима нађу, да опе пису оспорене, п да према томе и ови повериоци пмају право гласања, као й да he се й у коливо й овакве тражоине у призрење и рачун узпмати. Аво би гласови у овим случајевна нодједнаво подежени биди, тада решава ова страна, којој према разлозима и ноднесеним довазима, суд прнступи. (837.)

Но поравњену пема места, апо бн се само и један од дошавших поверидяца, воји шмају право гасања томе противио $у$ овим случајевима:

1. y ömте:
а., Догле се дудник због дугова налази у бегству;
б., Ако је дужник оптужен за превару или у ошште вривицу из вористољубжа, дов не буде оправдан.
2. Носебице вод трговаца:
a, Аво трговац вод суда није пријавно своју суму бар па две године пре отвореног стечаја;
6., Arо је трговац једном веһ бно под стециттем, па ма да се пређе и пзравњао, осим аво је сам пређашњи стечај вад својпм нмањем захтевао, it ако је све своје повериоде потпуно наиирио ;
в., Аво књиге трговачке није никако, нли је таво неуредно водио, да се због тога не може да сазна његово ираво имовно ставе; и
г., Ако није суду поднео сиисак давања й примања, нли неће на исти да положи клетву,

Да аи гоји од ових саучајева постоји наи не, суд Һе на захтев дотичног повериоца, који бн с тога бно иротиваи равњању, одредити зарад тога друго рочнште п на нсто позвати повериоце на начин војп је одреден у 868 овог закона; а ано је решено да нема места равнаву иродужиће стечајно постуиаве.
§ 70. Да се замени овако:
Но аво се ия ма каквих уярова не подшге или коначно не реши поравњење са повериоцима воји су на рочиште дошлі, онда te суд одмах на истом рочншту наложити дошавшим повериоцима, да из своје средиве пзберу један одбор од три дица, ноји he представьати скуи свију ирпјаввених повернлаца довле се отечај вовачно ве сврши или не динне, ін који te се, ако је дужник молио за издржавање, пзјаснити, да дн му ово 3 в време трајања стечаја одобравају нли не.

Пзмене и допуне ове ступају у жавот од дапа над их Књаз потпише.
> 12. Јануара 1876 гол.

> у Београду.

Murucrap upasse Cтојаи Mаръовнћ

Ep. 1221.
По што је известиад Авсентије Ковачевић дале прочитао в8 69 и 70 гоји се сала замењује и допушују и објаснно разлику измећу вих й онога чиме би се они по предлогу заменити и допунити имали, иридодаје, да је већина одборска нмала на уму ири решавапу овог иредлога и то, да је овавав предлог два пут пред скупштину излазно ін скупштина их је обадва као хитне усвојила и по што је одбор донео већ бно мишьења, да се упуте ваади да поднесе формалан предлог, г. нинвстар правде узео их је из одбора и овај предаор поднео, војп свавојако треба усвојити.

Мин. правде објашњава, да је досада ватнло то парефење, да се дужнив није могао ияравнати, ано је само једап поверидац био тиме иротиван. Овим предлогом нде се, вели, на то, да се да могуһноет нарочито трговдима, воји су невєно страдали, да се sory нзравнати, ако две треһине новерилаца са $3 / 4$ тражбина на то пристану. Oво наређење постоји и у другим државама и њиме се не шде па то, да се помогне Петар иди Павле, него се пде на то, да се унапредї тргониа, као пто постоје у тој цеви нарочита наређења у трг. закониву војима се трговцима дају пзвеспе повластице, воје други граЂанй немају н. ир. да трговац може доказивати траяе на основу вњига уредно вођених. Осим тога вдада је нодпела оввј преддог по жељн саме скупштнне. Ваада је усвојшла овај иреддог у толино пре, што, вао пто и сами внате, већ од неволиго година постоји крияа новчана, гоја у велико тишти наш тргодачвп свет, нарочито $у$ последње

време. Овим се дакле иде на то, да се трговци, воји су невино пропали, могу изравнати тто ланше, те да им се не иродаје имање у бесдеве.
II. Ђуричвовни наводн, вано је у свнма нашнм завонима вавано, да поравњење или усовори важе нзмећу двојвце, а не може бити ва штету треһега. Па но што се, вели, овпм предлогом хоће да помогне некия, воји су невино страдали, али се тим веһа маса оштетиаа и по што је свупштина јеаном изјавила да је цео стециттии ноступак нејасап и да има да се у опште поправи, иямени и допуни, - то је он мип.бења да се поднесени прелдог олбади.

Урош Кпеженй разлаже, каво је он ире 6ио противан овоме преддогу кад је ив свупштине ивншао иІ вад је у одбору иретресан, нарочито за то што би се по првом иредлогу, онаквом ваво су г.г. посааниці предаагалп, отворило широво поље злоупотребама. Но сада, но што је у подвесеном иредлогу т. министра правде попуњена она празвина и што је најгдавније, паправвева је разлига између ноштених - невиних трговаца и непоштених, то сам за предлог. Јер као пто видите, по иредлогу овом нема места равнању. (Чита) I. У опште: $a$, док се дужния због Аугова налази у бегству; 6 , аво је дужния оптужев за превару иай у опште аа крнвнду из ворвстовубба, доғ не буде оправдап. І. посебице вод трговаца: а, аво трговад није нод суда пријавно своју фирму, бар на аве тодине ире отвореног стеңинта; б, ако је трговац једном веһ био нод стечајем; в, аво ъњиге трговачве нвје никаво шдп је неуредно водно ІІ т. д. Дакле за то треб́a усвојити целодушав овај предлог.

Мидија Миловановић иротинан је поднесеном предлогу абог тога, што се њине , номаже само једном реду срисвих грађана и што скупштнна сад нема времена, да све тачве овога предлога претреса и реши, него и далеко важније ствари мора да оставі.

Рад. Мшлошевић туди се што неки кату: ако не можемо да претресемо све, онда да пе примвмо ништа. Оп је за то да се ради колико се год може, но само би рад био знатн, користи ди се овим законом и нево други осим трговаца, као свештенй if т. $\lambda$.

Министар правде објатњава ва питаше иредговорника, дажо се из самог предлога види, да се то односи не само ва трговце, него и на остале грађане.

Вурце Боровић вели, да је овај предлог поднесен у след скупштннске одауке, но предогу Алев. Нияолајевића, да је оглашен взо хитан, и но томе да га потиупце усвојити треба.

Аим. Валаитски каже, како је врло користан овај предлог с тога што се досада дешавадо п вод трговаца вао код осталог грађанства, да су буди пропадали с тога, што само један од поверилада неће да се равна, и пмање пм се с тога уярода прода, а међу тнм дешанадо се пелй и то, да су своја права пренашали на друге поверподе и таво буди страдали. Овим би се предлогом то нзбегдо. Уамите, господо, само случај, вад човев не по својој вољи; не хотимце, него по нужди пропадне, па по вожи једвог повернода не да му се иямпратн са осталим

повернодима. Оп је за то да се овај иредлог потпуно усвоји, по щто је од врло велиге ворнсти.

По што се нино више није јавио за говор, председвик стави питање: усваја аи се целовупан иредлог вдадин 0 нзлени и лопунй है. 68. и 70. зак. о стециштном поступву, вао што је мњење одборске пеһнне, - на што скупштина реши да се усваја.

## Бр. 1222.

Председник скупштине нзјавьује, да ире но што би се прешло ва решавање недоликих предмета, воји су претресани у одбору финансијсвом, има да објави скупштиив, да је Његова Светлост, књаз потписао завон о проширену вруга суцења ошштинских судова ; и измене у устројству окр. судова у нодико се оишт. завон мена; и на послетку, занон о пзмени и допуни у полиц. уредб́н. Скупштина поздрави ово саопштене са бурним у три пут узвивом: „живио Књаз.*

## Ep. 1223.

По речи председнива свупштине да има ди се прочитају неколиво указа Шегове Светдости.

Сељр. Н. Крупежевић прочита уғаз, појпи се овлашһује министар унутрашших дела, да поднесе народној скупштнии преддог, Aa се прево бупета потрошена сума од 5.299 rp. і 36 пара порес. налов, вуповање матерпјала за воваше и лечеше поштаневих воња, у рач. 1875. г. исплати из уштеђевих вредита но бушету минит. уп. дела за псту уених кредита
1875 . г. рач.

Шо што се одмах но прочитању овог уваза чуше гласови ия скупштине да се овај предлог усвоји, то се одмах прочита и сам преддог г. мин. ун. дела који гласн:

## Народној Скушштини,

Буџетом ва рачунску 1874. год. војш је остао у важности іи за рач. 1875 . г. одобрено је на пов лечење и вуповиву материјала за вовање воња попттанских 23.000 гр. п.

По таасу рачуна на ову потребу утрошено је у рачувској 1875 . годнни 28.299 гроша пІ 36 пара порескпх. Више данде 5.299 грошя и 36 пара пореских.

Још у 1873. и 1874. годиив буветом одређева сума од 23.000 гроша пореских на вов и материјал ва вовање, није била ловодна. За то је народна скупштина решенем од 15. Септембра т. т. накваАво одобриаа ните потротених 6.444 rp . п 14 п. и. у тнм тодинама.

у иројенту буцета министарства унулрашних дела ва рачунску 1874. голину предложено је било да се по овој партијш одобри вщше 7.000 грома пореских, давле да буде сума од 30.000 гроша порестіл. - Но народва евушштнва при иретресу бупета није одобрвла црелоатепу јој суму, вазавши аво се ирево будета потрошн одобриће се навнадно.

Извесво је, да he се из годнне у годвну све више іІ више ва ову потребу трошиті 3 т то, што се своро сваке годипе по веволиво новнх пошта по превој потреби отвори, па је и за рач. 1876. год. предложено да се сума на ово повеһа са 7.000 rp . поресвія.

С тога част пмам предложати нар. свулштини да наволи решитн:

Да се у рачувсьој 1875. години прево буцета потрошених 5.299 гроша и 36 пара поресвих на ков куповнну мятерџјая за ковање и дечеше поштансвих ноња, исшате пз уштеђених қредита по бупету министарства унутрашн. дела за рач. 1875. ОБр. 3336.
18. Дец. 1875. године

Београд.
Председия минесарскот савета ипнит, уаутр. деав, Љубомнр Ћажевяд.
Скупитина овај предлог одмах усвоји ін неупутивши та претходво одбору.

Bp. 1224.
Севр. Н. Групежевй прочнта даже угаз Његове Светлости кьаза, војим се овлашћује миннстар унутрашннх деда, да поднесе овогодншној народној свупштнви иреддог да се сума од 10.900 гр. и 5 пр. и. ирево буцета ва 1874/5 рач. г. потрошена на шлату нолнцајних ирагтвваната, подмирн из уштеда, које he битн од бупета 1875. рач. г. ири овом министаретву.

Сдупптина реші, да се овај предлот упути одбору финанецјеком.

Ep. 1225.
Сещр. Н. Крупежевић прочита указ, војим се оваашһуjе од Његове Светлости вваза мивистар просвете н црввених деда да може поднети народној свупштиви преддог 0 пвзени и допуии ह\% 17.
sанова о уређену основних твкала од 11. Cептембра 1863. тодине односно наата учитеви основних школа.

Министар просвете и црввених дела, обраћајуһи нажњу свушштиве на то, да је и од саме свуиштиве у више прияика, а иначе са свију страна из самог народа, нзављивана жежа, да се један пут стане учитедима побоьша, ияјаввује да бн се овај његов предлог о траженом побољтању учнтедсвог стана, могао одмах решити, да се не упућује у одбор.

На ову реч г. министра, азчуше се гласови пз скупштине, да се прочита предлог, што секрет. Н. Крупежевиһ н учини.

Предлог тај raaca:

## Преддог

за измену и дотуку \& 17. закона о уреfову основних икола (ао измени од 1. Окт. 1871. год.) односко учитевеких илата.
Одмах посае прве гавне одредбе о учптедским класама, да дође подела паате по наасама obaso:
I. вдасе учитеви й учитељве пмају годитње нате 400 тал. и може нх бнти у овој вдаси свега петнајест.
 овој гадси свега двадесет.
III. кл. имају год. 320 тал. н може нх бити у овој вдасп свега двадесет и пет.
IV. हл. нмају год. 280 та.. и може uх ӧтн у овој ваасі свега тридесет.
V. кл. пмају год. 250 тал. п може их бити у овој класи свега трндесет и пет.
VI. кл. нмају год. 230 тал. и може их битн у овој гласп свега педесет.
VII. вя. имају год, 200 тал, н може их биті у овој нласи свега meсет.
VIII. вл. имају год. 180 тал. н може их битн у овој власи свега осамдесет.
IX. га. имају 160 тал. год. і може их бити у овој кдаса свега сто десет.
Х. власе сталии учитеви и учитевве имају 130 талира, а привремеши 100 талира годпшње плате; и број постанжених у овој власи пије оаређен, несо се уиравьа према потреби.

Ова загонсва иямена і допуна иростнре се и па учитевве у ввшој женсвој пколи.

Завои овај почине да важи од 1. Новем. ове године.
16. Janyapa 1876 , г. Београд.

> Минестар проскете
> a црн. дела

Ст. Вошговић.
Према овом иредлогу министар просвете и дрквених дела објасни, да су до сада учитељи основних твола биаи ваграђеви овано:

Учитеби I. кл. нмаай су 320 тааира годишње шлате, и у ову класу могло је бити поставъено свега вих 10 ; учитеви II. власе пмалй су 295 талира, а могло их је у тој класи бшти 15 ; учитебв III. власе нмали су 270 тал. п могло нх је у тој класп бити 20 ; учитеби IV, власе имали су 245 талира и могло их је биты 25 ; V. класе учитељи пмали

су 220 талира п могло их је оити 30 ; VI. таасе имали су 200 талира и у тој гдаси могло нх бити 40 ; VII. हласе имали су 180 талиря п могло их бити постављепо 50 ; VIII. власе ималй су 160 тадира н могло их бити ноставдено 70; IX. власе нмали су 140 талира и у ту тласу могло је бити ноставвено света 100 учитеља ; Х. класе дејствителни учитељи ималі су до сада 115 талира годишње, а привремени 100 талира год. За тим щрџмећује г. министар, да су по овим класама подељене и учитедве више женсве шиоде, само што оне немају додатав на огрев и квартир, као учитељи осн. тшкола.

Ова суза, која би се на терет дражавне касе но поднетом предлогу издала на побожташе учнтежа основних шкода, нзноси но речила гос. министра 180.000 гроша поресних и с тога му се чнни да би бндо неугодно, да се стави од 1. Новембра ове рачунске тодине, да им се ова повншица нзда јер бі се морао тражити накнадан вредшт, по што је буцет свршен, и таго аржи да би бидо удесније да им се ова понишица урачуна од 1. Нов. 1877. рач. г. кад се буиет вотира.

Радован Мидошевић није чротизан иредлогу т. министра щросвете, али налази да је боље, да се тај предлог упутн претходно одбору, да одбор равмисаи да аи би се што боде могло стање учитеынма ноправити. Іротиван је многим власама и да учитеба буле са 100 и 180 талира, нето предлаже да никавом учитебу не може бити мања шаата од 180 тал. год.
II. Вувовић говори иротиву поднесеног щред-

неozonoair uaf, oure.
108

## 1714

дога почем с њиме ве побобшана стане учитебско і изјаввује своје зитвење, да се учитежи основніх івода боде награде а да се њихове повишице нодеде на пернодичне, те да не аависе од ревизора и министра ; вели, да је то исто изјавьивао и тос. миннетар просвете, што му је ов одобрио и начивно рачуп по коме има у Србпји 688 учитела; сва воме би ирва пдата бнаа 150 талира, а ндата ноеледне периоде 450 талира годниње. - Тавав је
 наноснтя 300.000 гроша порескнх, коју бк народно представниттво за дело одобрило. Кад то није учивено ои је за то, да се поднесени иредлог одбаци и ирепоручіІ гос. министру, да поднесе вов ирелог такав, којим Һе се запста стање учнтеяима побоьщаті, те да могу и боље снаге доћи у наше основне \#\#̈еде за учштеже.

Павта Cpeћвовй нзјавује, да се греши што се виша жевска шнода уравњава са основшим пколама, и да ту школу треба уврстити у средве заводе, вао што је свуда по свету, и вао тто то наша
 иројелта, ои мисли, да до тод се не добдју за ваме основне шьоле учители воји су сврииаи учитедску mноду, dа се не би логло примпти мишжене Павда
 треба оставити раздежене по власауа, у толиво пре што се и данас примају вод нас дуди за учитеде, воји нису спрпнай \#йле пити полозшли добре испите, те те бй бнло Делисходпо да се тавав учитеж уврсти одмах у пернод и задобије неко прано на повишене, вад готово вије ни за птт.

Ник. Крупежевиһ каже, гакө овај предлог по жеговом схватаву има две врао крупве махне. Зна се, вели, да учптежи основині твода и сувнше зависе ол својпх претпоставьених. Једна је нелнка махна што су учитељи полељени у класе, а дррга је махна, пто они учитеви, воји имају вајщане плате, внма се само 15 тал. повншнца даје, а онима учптеанма воји имају најве申у наату њнма се ааје и највећа повишвца, чаг у 75 тал. Аво хоћемо, ведн, да помогнемо учитежнма, онда треба да дамо највеһу повишицу онима који пмаіу најману плату. Кад то није учнњено и пад овај завон пма да ступи у жнвот после 10 тесеци, то је ов миньена да се подвесени иреддог одбади.

Міл. Глишй потпомаже мишљене Паваа Вумоввһа, наводећи да је одређена повишица врло мала и да му пзгледа да се за учитеке ради вао за пасторчад, над се предлаже да им се ова повишица даде тек посде 10 месеці, по што пй једног сдучаја до сада нема да је макар који чидовння добно повишнду после 10 месеца од решења sавонодathor да је добија. On де soaze да pagyme за што се то тако одладе, кад је у свнла прилицама взјавынвана зеба вародве скупштине, да се ставе учитеда основвих ткола поправи; ал квд је таваи предлог, да им се сад не може помоћи озбныно д каво је жеља свупштине, - нева се преце преко тог преддога на дневни ред, а идуће тодине говориһено како и на који начин да се сташе учнтела, алы не по власама веһ пернодичвим повишшнама, побољта.

дим. Балаитсеи гаже: да стоји у том иред-

логу од 1. Новемора ове буцетске годнне, ја бих назао да га примамо, јер бове је пшта него вищта; али до 1. Новембра рач. 1877. тен да важи што се
 дан преддог за пдуһй 1. Новембар, вад he тога месеца, ако не и пре оитн скупптина на окупу ? 360 г тога што јо повишица врло неянатна и што би је и ако је тако незнатна учитељи добили тек од 1. Новемора ндућег, ја сам за то, да се овај предао до сазива скушштине одложи, и онда да се ти буди награде каво треба.

Милан Кујувщић веаи: Прво за то, што се овај даков намењује да ступи у живот тев од 1. Новембра, пада hе овде бити друга свупштнна; друго, штто нма врло много раздога у иитаву да ди треба да буде 10 гласа у учителсвој саужби; треће sa то, што има много шитања која би требала да се разреше да ли периоде учитежске одговарају потпуно нотребп развитва пколсвог; четврто с тога, што се управо овде даје нешто повнинце само оним стяријим и са већом шлатом учнтебнма, - ја мислим да овај преддог вада упутити одбору, јер о свему томе треба да се ттудира и промисли, ва што треба више времена од једне седнипе свушштинске. Осим овог, предлог овај треба упутити одбору п зз то, тто одбор, вад тма яормадан предлог пред собом, има права да га пзмени п да удесп све онако еако треба і вако тели скушштина ; а кад оп овај преддог сад одбациаи, бог зна да ли би га миниcтар пдуһој свупштинй опет ноднео.

По тто се зачуше из скушштине тдасови, да се овај предлог преда одбору, прелседниг стави пи-

тане: је ди вобна скушштина да се овај иредиот удути финанспјскол одбору, што ои в уевојено.

## Бр. 1226.

Сегр. Н. Крупежевй прочшта да.ке указ Његове Светлости, војим се овлашиује министар просвете If цр. дела да подпесе щреддог нар. скупштини: да се уваже годщне државне службе г. г. Јована Бошковића бвблиотевару и чувару нар. музеума, Милану Кујущщиу професору вел. шволе, Тодору Мијушковuhy диревтору I. виже гимназије београдске и Стојану Марвовићу професору I. ниже гимназије бсоградске.

Авсентије Ковачевић узе реч, па рече: По што веһ о овоже постоји задон, воји је у скупштини претресен, решен н сакциопван, то ја мислим, да нема никакве потрсбе да овај предлог иде у одо́өр, него га треба сад однах усвојитн. IItо се тпче г. Бујувщића и Ботвовића, они су пре више годшна, вао прошесори веливе шволе, отпуштеяи пз слудбе на основу в 70. завона о чиновницима т. j. у тако
 смо решиаи измену и допуну чл. 4. закона о ретудвсану професорских паата и по том вакону професорама вел. іпводе и професорима средын. іпкода, гоји бп на оспову \% 70. завона о чнновницима граҺансвог реда бпаи отпуштени из саузбе, па после 6н вА ново у нсту примдени били, могу се увалнти тодине службе које су ире отпуста проведи. To се сад і овшм предлогом тражи.

По речи предс. скуншт. севр. Крупеж. прочита 4. предлог, гоји гдасп:

## Предлот

народној окушитини, да се уваме године држсавне служббе нижее именованим лииима:

1. I. Jонану Bom\&овићу, бнблнотенару и чувару народног музеја, уважавају се године службе щроведене у ирофесорству непревино од 1. Дец1861. до 6. Марта 1871. г.
2. Foc. Mилапу Кујушџиу, ирофссору веливе шноле, уважавају се содине саужбе, које је провео 0.28 . Септембра 1865. до 13. Јануара 1866. год. вао вапцелиста министарства просвете и црввеших дела іІ од 13. Janyapa 1866. до 4. Ontópa 1867. год. Rао супл. и проФ. вел, ши.
3. Toc. Toдору Мијушковићу, диревтору прве ниже гимназије београдске, уважавају се годиве саужб́е проведене у учитежству при бив. земь. тоичндерској школи од 31. Дец. 1855. ло 16. Октобра 1856. год.
4. Toсп. Стојану Марковићу, ирофесору аруге ниже гимиазије београдске, уважавају се године слуабе ироведене у бив. тргов. шкоди од 15. Сспт. 1860. tо 31. Oятобра 1862. год. вао поноһиег ваставвички.
5. Јануара 1876. год. Београд.

> Mинистар аросвете
> if tys. Aera Cr. Вошковић.
Шо што се по щрочнтаном иреляогу са више страна, зачу да се усиаја ї да не треба да пде у одбор, председнив стави питање: Усваја ай скупщтина овај преддог г. нин. иросвете? Скупитнна усваја.

Бp. 1227.
Секр. Крстй прочита уваз Његове Светлости којим се оваапбује министар иросвете и црввених дела, да поднесе преддог народној свупштини: да се откупи за народви музеј етнограшска п техноматска зожрга т. Николе Арсеновића, и да му се да новчана помоћ, да тај посао настави и по Сро́ујн А за тим црочита и сам иродлог, војн гласи:

## Іредлог

народној скушитинв, за отжуи етноярафоске п техноматичке збирке г, Никово Арсеновића, и помою радз ародуасева тих радова у Срб́шји.
Т. Нияода Арсеновић молпо је вародиу свупштину, да се за вародви дузеј отвупп вегова збпрка етвограєска и техноматичка, и да му се одреди годншња помоһ ва спимање народиога ношива и остале ломаһе индустрије по Србији. Oву је моабу народна скушштива препоручиаа иризрешу ваядинол. У саед тога одређена је од ехране миниетра цросвете и црввених дела вомисија, која је имала да одени радове г. Арсеновића, и да да свој суд вапо о ваљаноств посда, таво в о откушној пепт, и о томе, како тај носао да наетави по Сроији. Комиспја прегдедавши те радове нашаа је:

1. Aа се збирва тосн. Aрсеновића састоји ия пест засебних делова, воји сыя заједно наносе 300 cabra.
2. $\AA$ а су све саике, поређеше с до сад печатанин пословима ове врсте, повазале се вао бове щзрађеве, јер је у шима јасније иредставвено на- родно ношиво и оружје, у бовим ирижерциыа ін е

3. Да 6 п с тога збирку требало отвушиті 32 народии дузеј из разлога што ои се тиме обогатао етнограФсеІ део музеја, нто бн било щринова за техноматију нарочито пројачвих заната и домаће индустрије, што би се тиме стадо на пут да не оде у туђе руке, и што обухвата оне крајеве из којпх нам није ниқаво удесно привупитв грађу као по Сро́ијп.

Изложивши ово, вомисија изјавиаа је, да је у интересу наше зем.бе да се и ваирка отвупи й тос. Арсеновпһ потпомогне да тај посао настави и у Сроцји, па је предожпаа отвупву цену од 1.000 до 1.200 дуката десарских, а за продужеше рада rодвшњу потпору од бо0 тал. с тим, да је за ову суму дужан бнтн учштев цртања у оном средвем заводу гоји бп се налазно $у$ драју где он буде ове послове вршио.

Влада Његове Светаости, саглапавајући се са нзвештајем комисије и што се тиче отвупа за досадањн рад, д што се тиче предложенога начина аа иродужење тота рада, оддучила је да се народној свупштини учини предлог ва отқуп означене збирве госнод. Арсеновйи с ненатом на ровове за две годшне, и да му се одреди 500 . талира годишње потпоре тако, да 300 тал. ужива вао учитеб цртања, а 200 талира као помоһ на прнбирање материјала.

Према овоме вдада Шег. Свет, предалже нар. скушштнии да ияволй решити:

Да се етнограєсви албум и техвоматсва збирва г. Арсеновнћа отвупи ва вародни музеј, а г, Aрсеновиіу да се одреди потнора у 200 тал. год. с ко-

јом the rao учитед иртана наставитн у Сровји свој рад снимава вародног ношива и остале домаһе индустрије.

Министар иросвете уse реч, па рече: Ћ̆а шит се опомнњете, ова је ствар већ бида једай пут у одбору, и држпм, да је скупштини познато, јер је бида и молба овог г. Арсеновиһа иред свупитином, но којој је решено да се упути вдади ша оцену. Према томе, ја сам одредио једну стручну комисију од пет фуди, воја је то свестрано нспитала и нашла да би било корисно, да се ова збирка отвуши ва напा музеум, а псто таво нађено је за порисно, да се овај чонев задржи у Србији и настави овде тај свој рад. ІІто се тиче помоһи, коју траяи r. Арсеновиһ, он се повазује вадовован са малом помоһи. Биһе учитељ дртања у једној пиаој тимназмји овде у Београду за нево време, ІІ на то му је одређена шлата од 300 талира, а 200 талира годишње даваће ну се да може привушьати материјад. - Oп he се сваге године прементати у арули қрај Србије и тако вористећи шноди својом вештином скупиће а снимити ношиво из свчју врајева наше земқе. А што се тиче до сада свушбене вбпрве мисдим да се отвупи, ако се нма могуһности. (Чује се: Нега иде одбору). Што се тиче отвупне цене г. Арсеновин не трази, да му се сва сума у један пут положи, него да зу се пепаати у течају 3-4 roдare.

Ур $_{\text {р. Кнеженин говори, да ова ствар треба сад }}$ да се реши, ио тто чонек може отйи иа продати другоме ту збирву; а А. Ковачевй је ва то, да се

упути предлог одбору финансијском, по што се овде тражи пекп издатак.

Меленко Петровни, са свпи је противан овоме дредлогу јер, вели, ако станемо вуповата којекавве Фигуре издаћемо новай за оно што вема иикакве корнети sa вас, а најпрече потребе остајаһе наше неподмщреве.

По тто је мин. просвете иајавио да ве лобро бити аво се предлог овај упуті одбору, али да га одбор тамо данае претресе на сутра овде реши, свушштнна на питане шредсединка усваја да се пети предлог упути одбору финанснјсвом као хитан.

$$
\text { Бр. } 1228 .
$$

Известиадц одбора финавсијсвог, Алевсандар Ниголајевић чита изsештај истог одбора о иредлогу Васе Стошшћа и ненолико другова, који шредажу да се г. Јов. Рпстйу, министру на расноложешу у интересу правде п државяе васе, смашн паата са 600 талира.

Taj uввештај гаасп:

## Народдној скушнтижи,

Одбор яннансејски разнотрио је иредаог Bace Стошића й аругa о томе, да се паата r. Job. Ристића сведе ва систематичву шаату од 1400 талира, па је нашао:

Кад је sasoном од 20. Oктосра 1859. године (30. XII отр. 66.) увакоњено , намесништво Кнежевог достојанства," овда је узаноњено да намесияци уживају пети део дивил-дисте 太нежеве. То је исто утврђено й чл. 15 устава садашњег. То што је овим

устанин оаредбама оаређена бнла намесницима нлата, то се породнло питање: дя ди һе он на пелу плату шлаһати удог у Фонд удовички, т. i. шта је нихова спстематична шаата.

у след тога решено је ааконодавном влашћу 1869. годиве оваво: од Кнежеве цивил-Аисте пздаје се сходно ча. 15. устава намесницииа внежевског достојашетва пети део. Сиаводе од ових припада по 24.000 гр. пор. као систематична илата, а остало им се рачуна вао додатак.

у след овог узавоњеша пааћали су памеснини удог у удовичви Фонд на 2000 тадвра.

То је завоподанно решење освештано шосле з будетима воје скушштина одобравала аа 1871 и 1872. рач. годину.

Кад је r. Ристй 1873. год. стављен па pacположеве овда му је опет ставьена у буиет илата од 2.000 талира. А кал је 15 . Фебруара 1874 год. стављен у пепзију, онда је г. sииистар фивансије пнтао главну вонтролу воја се сума пма сматраті за систематичну паату г. Pнстйу, да би му се према томе могла одредити пензија? И гдавна је контрола одговорна да се г. Ристићу има опредеАити цеизија на раздог суме 0д 24.000 !p. нор. нли 2000 талира, иоито му је то систематшша илата.

По ито је оваво ствар ова ін државвим саветоз и вародшом свушштниом и саавном вовтролом репулисана, то се она не може ни у питање ловоАиті, аво се не де да се ради протнву saвона, а нарочнто аавон о чнновницима, који у 多 29, пронисује: да се чнновниу сиетематнчна шлата не може

друзчије одузети, но пресудом судевом, и то за гривнце.

Одбор Финанспјскп узимајуһи у цризреше да је г. Јован Ристић завоподавним путем дошао до садане систематичке плате годишње од 2000 талиpa, й да му ону нивоја власт ша ни законодавна ако неће да себи судску власт присваја, без кривице одузети не може, из оних разлога мишљења је: да се ирево предлога Bace Стошаһа и другова пређе на двевни ред, у толиво ире, што је и ова екушштина приаивом решавана буцета и решавања интерпелацпје Стошићеве овај щредмет сагаасно са дојавошњия скупштинамя решиаа.

Одвојена мишљења :
M. Tapamabuн неће да да raaca, Aлам Boroсаввевиһ и Јев. Марвовић за иредлог су.
$У_{\text {роіи Кнежеввћ, ограћујући се од тога да нма }}$ яамере да врсђа т. Ристића вели, ваво му се чини, да ни одбор, нао и власти, није се віи најмаве обазирао на закон, него се само гдедало на личност г. Pactuha. Питаве је: је ли он имао толику илату дао вачелния ? Hије, пего је лобио кад је ставбен у венанју, али шаво? у закову стоји нзревом да намесниц добијају пети лео Кнежеве цинил-лшете. Ристй вао вамеснив добщја је давле плату иа пмаовине Кнежеве, а ве из аржавне васе. Одбор то вије узео на ум. После тога, вонтрола пије пазала да r. Pretuh прена зぇгону има право на толиву пензвју, него је нашла, да се у бупету води јелна суна од 2400 rр. пор. а не зна ни сама одвуда је та еуда.

Jeвр. Mapдовй тражи, да скуиштина сад про-

тумачи: има лі г. Ристић право на толиву пенвију колика му се даје црема завову, или нема?

Петар Бурщчковић, потвомаже предговорншке Кнежевића и Марвовића і вели, да је паата г. Ристићу дашата из суме, куја је личности владаоца дата, и која ни у волико није имала утшцаја на државну касу, па по томе, вад је престао бати чінвовнив и стављен у вснвију, није му се могда одређшваті пензнја пз државне касе чрема шлати из Кнежеве цивил-дисте, него он долази на шату свог пређашњег явања и ня њега плату узнма. Кад тако није учшњено, кад вије воступљено према пропису 8. 37. зак. о чин. град. реда, - онда на ко да пзице овде да иротивно доказује, отворено вам кажем, да неће моћи паддвоциратв да је право да г. Ристиһ толиву иенввју ужива. (Жагор). Ја не могу скупштину принудитн да мислй вао што ја мисани, ова може и противно решити; али ја сам сигуран да се не може изадвоцирати да он има то право, почем су намесвици и заступници ночасна звања, и ја ударам гдасом и ведим да је незавонито, што г. Ристић толиву вдату има, и да нико нивоме не може чинити мидост са народвщи парама. - На послетву имам да исправим да је г. Ристић као начелниқ мвнистарства имао 1000 тал. плате, а не 1400 као щто је погрешво у иреддог ставдено, и према тој плати и годнама службе, треба мубиензвју одредити, а никаво према платн, воју је тао вамесния имао од личве нате вдадаочеве.

Јов. Бошвовй вели, да су расаови г. Туричвовиһа са свим неосновани. Ведива пародна скупттина, која је изабрала намесниве Кнедевог до-

стојанствя, ода им је дала веливо поверење свега народа, али у нето време узела пм јемогућност да
 звања. После тога долази і то, што је іІ она нар. скупштина приликом вотирања бупета одобриа тоАику иензшју, као што су иретходеће чинияе пा тө је завон, За то ја сматрам, да нема виваво места да се ова певввја смапује, као што нема места ив за то да се туже ови министри, гоји су одреднаи下. Ристиһу толику пензију, јер је иету загонодавно тедо одобрило; sатим н сама је контрола ту пензију аа завону признала, и над је тако, онла овде не може бити впкаква разговора о тој певящјш, вего иросто треба преһи преко овог предлога на лновни ред. (Чује се: вряо добро; на дн. ред.)

Милован Cиасић нотиомале Бошвовића, наволеhif mano је Job. Тавридовй кад је Кнез ностао иунолетан, ишао са звања намесника да се прати у санет на своје место; али то вели није бидо, него је нзнесено питаве о његовој пензијп и приливом претресава бушета свушштина му је одрелиав 2000 тал. пензпје, тао да је пуних 40 тодина сауаио, и тиме му је признала негове заслуге. Дакле што јелна скупштина призна, то је saroн, й то се иредругојачанати не може. Taко је и са натом \&. Puctuha, if по томе, пема зеста ви иретресаву,

Mиаои Гаииии веаи, да овај предлог вије без давности, него му се чини да нма неве нрдаламе. Сад ту врдasasy, so је учинно й вако, мін 39 ово вратво време не можемо исинтати а оонм тога стојі нам на путу и та сметва што је и ова свупштина довела своју одаугу у овогодишњем бупету ла толе

господиу о воме је сад рет, буде толива пензија. Одоцнидо се давле ся овин предлогом за ову годнну.

За тим првмећује, пано му је чудно у очи пало ито нека г.г. предлагачи кажу да су ово предложнай што ня је вародво благостане на срцу. То је врло депо, и треба да је тано, али баш измеду те rосноде бвао их је који су се ту своро живо ваузимали п говорили, да се невоме Бардовцу даде 3-4 хиб. дувата пензщје! Ту нема логиве, й за то де данас говор те госноде до удивдеша доводі.

Дшы. Матић, пяјавбујбй да се као чановния мпого пута уздраза од тонора вад се водила реч о платама и пепзвјама чнновника, веди, да н овом приашном не би устајао да говори, да ше внди да се овавва питањв свави дан овде заподиру, и сваві дан хоһе да́ се вритавује од ове свупитине ово, што су предходеһе две трі, њој потиуно једнаве. і равнопранне скупштине решнде п утврдиде као sакон. Не шалазећи таввом раду вивако оправдана ін дрзећи да је одбор фннавсијеви у веһини врло умесно мишљене донео, он предлаже: да се прево овог предмета пређе на двевни ред. (Чује се: на аневин ред.)

Baca Стошић обраћа паливу свупштине на ванон о чиновнидима. Окупштння, вели, не може іा ве сме појелиии личностима давати внше по што m по закоду пршнада.
И. Отојановй каже, да овле не треба нвита ни говоритн, Нема ві једног пославива, вити ма једвог јединог разаога, појп би могао побитн мпене одборске већине. Т. Ристић уживао је ту шлату вао пензвју на основу закона и устава. Нева вели, свави

чиновнив учмни земаи оне услуге, rоје је он учинно, тај г. Рнстић, па не само две, него пет хиьада талира тодишње да му плаћамо. (Чује се: врдо добро.)

По тто свупштина изјави да је довобно говорено и зачуше се гдасови да се щређе на двевни ред, узе реч г. ваступнии мин. фипансије мин. граЂевина и рече, ла је после објашњења г. Бошковића и остале т.г. посданнва стиар довољно јасна, за што је скушштина одредиаа једвом од бивших намесннва шлату у 2000 тал. Шо што је та шаата од предходеһих скупштина одобрена и главна је контрола призниаа, тао и то, што је и сама ово-годишња скупштнна приаивом вотирања буцета исту шаату одобриаа, - дало је јакпх разлога већини одбора финансијског да по овом предлогу онаго своје мищдеше довесе, и ја не говорећи ништа више палазнм, да је занста врдо умесно, да се ирево тога предлога иреһе на двевни ред. (Чује се: ва дн. ред.)

Председник стапжа питање, и по пзјавн већине свушштине, ирего напред позенутог предлога Bace Стошића н осталих предази сө на дневни ред.

Закавује се четврт сахата одмора.
Ep. 1229.
После одмора иввестилац фин. одбора Александар Нпголајевиһ чита извештај нстог одбора воји raace:

## Народној Скушзштини,

Одбор Фипансијски размотрно је предлог т. минисгра фннансије поднесени о томе: да се Авсен-

тију Богдановпћу и Cpeఓкy Bac«九у, б. питомцима Аржавним, поред издати шм већ до 200 дук. цесиз државне васе изда још сума од 2000 аук. цес. на зајад зз 11 година ради подигнуһа зграда в стругара у Крупњу и набавку алата за израду дрвених земьорадничии справа, - па је по веһнни гласова мњења:

Да се према садашвим шрилшвана нашет државног етања, овај нови издатав нз државне касе не одобри; а она суна од 200 дук. цес. воја је речевим лицима пз државне васе аа наведену цев издата према ранијој одлуци свупштивсвој, о усвајану ове молбе њине у начелу (види у протоволу екупитинском $32187 / 5$ год. 42 . састанак етр, 584.) да се одобри, но с тим, да се вдадй стави у дужност, да ову суду одмах осигура, аво то досад већ не буде учињено.

Aво ли се пав дри осигуравашу ове суме увіди, да ова дица не могу дати довољне таранццје за осигурање дате им суме, да се иста од ннх одмах одузме п врати државној каси.

Ово је зњење одбор саошшти й г. министру Финавсије, на што је он дао своју реч, да на нослетву ириетаје и иа то.
15. Oвтобра 1875. г.
y Beorpasy.
Иаеестиааद,
A. Николајевић.

## Чаанови:

Сима Несторовдћ, Мед. Мидовановй, П. Т.
 Тераубашић.

Потиисати су мипьењи да треба овај предлог у свему одобрити; једво, што је он прошле 1874. год. од народне свушштине у начелу усвојев; а друго нто се њине иде на то, да се потионогне једна од најпотреб́нијих и најкориснијнх грана радиности за нашу зем.бу.

> Преаседегs oдбора Пан. Јовановић. प sa: oaбора Дим. Кітй

Симa Ceгулй мисаи да нема пи једног посланика који би бно иротнван овоме предлогу, по што овде нема вели ни једвог јединог пославика, гоји не жедй да се у нашем народу што више п брже вндустрија развије. Наша се ваада постарала па је од срисквх синова саала но неволижо младића у стране земље те су изучнли разне ванате, меһу којвма су оили двојица - Авсентије и Cрећво, а ови еу врдо валани і! поштени људи. Они, вад су ивучнли тај ванат, вратнли су се у своју отаџбину па нису тражиди, да буду чиновници него су предузели свој занат. По птто су дошли, јавнии су се вадап и тражнии да пи се да помоһ да могу paдแт, एа кад се повазадо да су добрі вредни уајстори, влада их је посдала у унутрашњост Срб́јје, да потраже место поје би за њнхов sанат најзгодније бидо і где ои могаи радити. Кад су неви део Орбије прошаи, дошай су у округ подринсеи и ту шишай најагодније место у шуми „Барањи" щроз воју жива речида цротнче. Oай су то месго нашай вао вајзгодније нарочито што бщ на тој речнци могаи подићй стругарницу. Ша тако вад су эесто на-

шли п све спремили, они су од тог иредела иввадиаи план п послалі влади, а у нсто време обратиле су се свупштивй вa помоһ II скупmтни je одобрила да им се да 2000 дук. дес. Ја не знам, вели, како је могда већшна одборсва такво мишлеше да да ; ја не внам довле һемо ми триети, да се п најнужнцје наше потребе као што су виде, лопате ॥ т. А. са стране добавлају; ја не ввам, довле ћемо наше араге паре давати у стране земље, - кад овазве нсте алате, вакве са стране доноснмо, можемо по много јевтиниу дену у нашој земљи вмати. Давде, ја сам за то, да се овим нашим ивдустријалиима 0 добри сума од 2000 дук. дес. у номоһ, нвузамајући што су до данас примнли, ін дв се овај ваддин предлог једногаасно усвоји, гаво би се што више та радва у вашој вемжн равгранала.

Мил. Спасић потпоуаже иредговорника СевуAићs, не саяо sa то, што he па овај начин остати внше хижада дужата у нашој зем.ьн, воје сада на етрану ая пожо-привредне алате пздајемо, него hемо управо добити шводу, где he се вапи млади вуди няучавал томе занату, нојщ је по све ворисан, нуждан до наmу зембу.

По што се зачуше гдасовіl из скушштине, да о овој ствари не треба няита више ви говорити, него предлог вдвани по мишьену машине одборсве уcbojurit.

Председния шита: Усваја ди скушштива ноднесеши предлог ваядин ? І свупштица усвојщ.

$$
\text { Bp. } 1287 .
$$

Изв. А. Нвдодајевй тита дақе иредаот н нзвещтај, поје тдасн:

## Народној Скутиттии,

Уредбом од 24. Maja 1850. године BEp. 1006 Зоор. V. стр. 251. наређено је, да се нй у једном државном надлежателству у вваничној преписци не сме употреббавати машинска хартија, разуме се да се па нстој не смеју ни рачунсвп документи штампатн, већ на ручној хартији.

Но од ове се уредбе одавно у некодиво одетупидо, н данас се сва зпапична иреписка води на машинској хартији, само што је још задранто, те се рачунска довумента на ној не mтампају него на ручној.

Ова се уредба у садане време показа.да по све неправтична в воме се може оштетити држ. васа у саучајима, кад ове хартије нестане.

Таво се баш сада десио један сдучај у мииистаретву финансије, да је вод државне печатње бпло нестало ручне хартије, с тога, што је вен лиферант хартије банвротирао, а ова - печатња - нвје могаа преко аругог ту ручву хартцју вабавнти $n 0$ ову дену, по коју је њен лиферант набављдо по уговору, а ирево уговора није се онет смела набавбати; і таво се Ђумручка рачунска довумепта, вао тескере п ввнте, нису могле ва дуже времена наштамнатн, а потреба је захтевада да се што пре наштампају, вако не бп ђумруди освудевали, државна каса оптетила и здоупотребе догодиле.

II ја сам sa овај саучај питао г. контроду не би аи се могда рачувска додумента ттампати на машинсвој хартији, место на ручвој, и она ми је нисмом невих од 17. Новембра ове год. бр. 6298

пзјавила своје мвење, да лменовану уредбу гоја многе сметве причињава, треба укинути.

Шоред тога рачуна хартвја и много скушље пошта и врдо се тешво набавба с тога, што се она тешьо пзрађује руком, а машинсва онет много јевтиније кошта и давше се пабав.ьа, те је и за државну касу пробитачнија ова машинека хартија него ручва.

Представьајући оваво вевгоде горне уредбе, таст ми је предложити народној свупштнни на решење:
„Да се уредба од 24. Maja 1850. v. BEp. 1006 360 . V., стр. 251. увине."

АБр. 8026.
деңембра 1875. године
Београд.
Sастудиик миниетра финаксије

C. Здравковй с. p.

## Одборско мњењө :

Одбор биванеијеви размотрио је овај предлог, иа је мишжења да га треба у свему одобрити.
4. Jaвyapa 1876. roд.
y Beorpady.
Прелеадвия одбора
II. Јовановиһ.

НІвестиай,
A. Hиколајевй.

Чанити:
Bујо Bасић, М. Радовановић, Мвлутин Гарашанвн, Jиврем Марговић, Димитрије Катвћ, Плија Т. Мавсимовй.
Свупштина усваја ио одборсвом мвењу.

## Ep. 1288.

Пввестилац А. Николајевпһ qщта:

## Народној Скушитини,

Мидован Марвовић, Новнда Крстовић, Божо Гојковић, Раста Грстовић и Пван Пејовић Црногорци, војв су се из Црне Горе амо доселшаи, и у Бањи варошщци у овругу алевснначком, населили, писменом својом уолбом од 21. Октобра прошле године молнии су министра оинавсије да ни правитевство устуии своју земьу, поја је бливу поменуте варошице, и која се яове „Башта у Традщщници, " те да на тој земљз начние себи вућице, а они ће ту земду нсплатити по оцени вештава за две године. Опо су ови молшаи с тога, щто су спромашни те не могу од ириватних да вупе нужне им земье, а оиштина бањска опет нема своје утрине на близу, те да им ова на речену цел земде дати може. -

У саед ове молбе министар финансије нзнскао је од пачелства овр. алевсиначког извештај и отуда се уверно: да опнтина бањева донста нема своје утрине од које би могаа модноцима по једно парче земье одвојіти, і да би се пстим модиоцина жогая уступити она правитедствена земьа о војојје горе реч, по продени вештава.

Кал се узме у приарене сиромашно стање ових Щрногорапа, а п то да „Башта у Градишиици" није правитељству од потребе, л да му не довоси више од 121 гр. и 36. т. п. тод. аренде, онда би с гледишта евономдог и. финансијског ову вемду вабало уступити молноцима.

C тога част је иинистру कанапспје в премоঞити нар. свупштини да изволи решити:
„Oвлатьује се министар финансвје, 1. Да ову правитежствену вемқу у алевсиначгој Вани, што се зове „Башта у Градишниши"може уступити онамошњнх сиромашним црногорским фамнлијама: Мидована Марвовића, Новице Крстовића, Воже Гојвовнћа, Ристе Крстовиһа й Ивана Пејовића, и то по продени вештака, а на исшдату за две године ; п 2. Да новац од продаје ове земье, може унети у ванредни ириход државпи.*

AБp. 6740. од 1874. roA.
16. Октобра 1876. г.

$$
\begin{aligned}
& \text { Београл. } \\
& \text { Mn马actap ouftricaje, } \\
& \text { M. T. Janmobrb. }
\end{aligned}
$$

Одбор финансијсви размотрио је овај предлог, на је мишљева, да га треба усвојпти.
7. Jamyapa 1876. roa.
y Beorpasy.
Нредсеанак одбора II. Јовановић.

## Панестиааи

A. Інколајеввь.
Yaaoํa:

Byјо Bacuћ, Димитрије Катић, Jeвper Maproвuћ, Милутин Гарашанин, Илщја Ђ. Макеимовић, M. Радоуановяद.

## Свупитина успаја.

## Бр. 1289.

Пзв. А. Николајевй чита:
Народдој Скуиитини,

У време испате дијурне скупштинарпма 1874. год, вије се могдо знати коливо су осуствовали тг. Живко Јовановин нослания среаа рамеког, огруга пожаревачког; Јевта Јовановй послания среза носавског, округа бооградског; Шавле Букић посланик среза пожешког, округа ужичког и Сима Несторовиһ ноеланшв среаа млавског, округа пожареревачког; па с тога није им онда ни ириадајуһа дијурна издата, него је то учињено доциије, али с том исиаатом иреворачена је сума буиетом одреЂена за државе скупштине у поменутој години са 1202 гр. и 30 п. пор.

Осни тога вбог нетачног рачуна, воји је ово варошка управа поднела о количнни утрошених дрва у нстој 1874. години на грејане скупштинсве сале, остало је ненсплаһево великој школи и народној бнбнотеци 4.496 гроша чаршијсвих, за утрошених внних 72 хв. дрва на поменуту цел, па сад треба тим заведењнжа ову суму псплатити, али вема се отвуда, пошто је горна сума пз тоје би се то имало учинити, не само нецриьена, него и ирекорачена, вао што је паведено.

Према овоме част жи је преддожати народној скупштини на решење:
,Овлашћује се мииистар финансије да може пз Аржавне касе, а на терет вене готовине за 1875.

рачувсву годину пэдати 4.496 гр. чаршисвих велиној школи й бибанотеци ва утрошених у 1874. годинй 72 хвата дрда на огрев пародве свупштнне ; а таво исто, да може на терет готовнне државне васе за 1875. рач. год. ставити п 1.202 троша й 30 пара поресв. више утрошевих ирево одобреног кредита на аघјурну народвих носланива у 1874. годинг.

АБр. 7977
Децемора 1876. год.
Београд.
Застудник министра онансаје мйиястар rpah. С. Зараввовић.

## Одборско мњење :

Одбор је финансијски размотрно овај иреддог й мњења је, да га у свему треба одобритн, по што није сума била ловожна паво за ащјурну посланика народннх у 1202 гроша и 30 пара пореских, а тако исто и 4496 гроша чаршвјских, на утрошена арва. -
17. Децемора 1876. г, Београд.

Yaniona oadopa:
M. Н. Теранбамиц, Byjo Bacht,
M. Мндовановиь,
М. Гарашанин,
A. Вогосавлевид,
И. 'В. Макенмовиц.

Ниестиааи,
M. Радовановић.

Скуиштива усваја.

Бp. 1290.
Ивв. А. Николајевић чита:

## Іредлог

0 ззмени и допуни § 39, и 40. зак. о подизаву јавних грабевина.
Народна је свушштина у седпици својој од 7 Овтобра 1875. године одлучнла, да се подизање и ощрављање пограничних стражара, као п подизање и оправбање пограничног плота, боже и правшлније регулише.

Према овој одлуци нар. скупштине, влада је саставшаа пројевт о измени и допуни $\$ 39$. и 40 . зак. о нодизашу јавн. граһев. и овај пројект мивистар грађевина подноси овде под $\%$ нар. скупштини на решење.
2. децемора 1875. г.

Београл.
Mexterap rpaly

## С. Здравковић.

Одбор фпнанспјсеи размотрио је преддог овај, и миш.бева је, да се вао формалии предлог, воји је скупштивом решен, у свему усвоји.
4. Jaнyapa 1876. г.

Веоград.
Председвак Пав. Јовавовиц.

## Нinectianal

A. Ниголе јевй,
ч. анвови:

Bујо Baсић, Милутин Тарашанин, Јеврем Maproвић, М. Радовановић, Димитрије Катић, Илија Т. Мак̆симовић.

A предлог гааси оваво:

## Іројект

- измени и дошуки § 39. и 40. зак. о шодизаву јавних градевнна.

ร. 39. да се замени овако:
Потребу подизања иаи оправава пограничних стражара решава министар унутр. дела по договору са минист. војним, а само пзвршеше наређује мин. грађевине.

Ако је подизање плі оправна погранпчних стражара тако иросте ирироде, да је могу без особщте вештине вршити прости ряденици, онда he се на то употребити варод дотичпог овруга. Но у овин саучајевима плаһају се пароду наднице, воје је употребно на подизање нли оправву стражара, на сечу, израду и пренос грађе или материјала, који буде за то потребан. Надшице ове одре申инаће се по है夂 33. II 34. obor sar.

Або би Аржана материјал шаи ма кавве ствари за ове грађевине набавбала пзван граница оног овруга, у поме се грађевина подиже, или оправља, онда се довлачење набавьеног материјада нли ствари разузе само од границе овога овруга до места грађевине.
\% 40. да еласи овако:
Подизање и оправваве пограничног шлота наређује министар грађевине према прописима закона о подивнну јавних држгвних грађевина на доставлену потребу дотично начелства, а народ дотичног округа врши рад, набавка и иревлачн матери-

јал, за гоји посао шлаћају му се вадииде по ร̊今 33 . II 34. ов. зав. пз држ. касе.
2. Децембра 1875. г.

Београд.
Musucrap spaf.
0. Здравковић.

Скупштина усваја.

$$
\text { Бр. } 1291 .
$$

Пвв. А. Никелајевић чита:

## Народној скушиттини,

Рудничве и влисурске планине важне су са својих рудника, барутанских Фабрива, іи са своје потребе у пронзводњи дрва, с тога је нужно да се што веһа нажња обрати на подизање горе у встим планинама, особнто на оголедим месттма и врлетнда находећим се на њој, те да се задржп земда за времена дов се не укаже камен, када се тамо ни гора неће моћи подићи.

По превисовом решењу од 14. Маја 1865. год. надджжост гметова, среских старешипа и начелства опредељена у пумској уредби од 4. Априда 1861. године КВВ. 732, а односећа се на сечење и подизање горе у реченим рудничво-влисурским шумама, иревесена је на управитеьа страгарских барутана, и од тог времена нздатак на пздржање щумара и друге потребе истих тума, који је износио годвшње 21.296 гр. пор. стајао је на бушету минестра војвог.

Да бн госп, министар војни сазнао, голнво се успело за ових 10 година у подизању горе у прел-

реченим планинама, пваслао је вршноце војне полиццје са још два члана за нзвицај тога, и ова вомисија поднела му је извештај, да су речене планине на све могуһе начине упропатһаване, при свем том, што је млада гора ва многим местима подизати се почела, јер управитев страгарсвих барутана није у стању надзор над истим као што треба водити; и за то му је предложила, да се напоменуто иревисово решење увине, и речеве шланине односно надзора ставе у стање оно, вао што и за друге плавине постоји.

Министар војви усвојивши овај преддот саопштио ми га је с тим, да ја даље шта треба учиним, те да се у речіг стојеће шиуте ставе нод врховни вадаор министра фннансије; да се издатак на издраввање шумара и друге потребе око шула састојеће се у 21.296 гроша поресвих стави у буџет миниетарс. Финансије за ову годину и за унапредак.

Слажуһи се са овим мпшвешем министра војног, ја сам наредио, те је издатая нуждан за иядржање щумара и подмирење аругих потреба око истих пума стављен у овогодищњи бущет повереног мпл мишистарства и за то нмам част предложити вар. скупштини ва решеве:
„Да се превисово решеше од 14. Маја 1865. тодине, појим је падлежност кметова, сресвих старешина и начелства, опредељења у шумсвој уредби 0д 4. Априая 1861. године КВ.е. 732, а односеһа се ва сечење и подизаве горе у рудничквм и кдисурсвнм нланинама, превесеног на уиравитеба страгарсвих барутана укине, и према томе да се

нсте туме, ставе односно надлежности у озо ставе у воме су п преце онле, сходво горњој уредбп шумckој. ${ }^{*}$ -

EEp. 2782.
18. Новембра 1875. г.

Beоград.
Mnancrap annacichje. M. T. Јанковиһ.

## Одборско мљөње:

По што се овия иредлогод иде на то, да се ова ствар поврати у пређашње правиано стање; и по што је кредит на шумаре п друге трошвове ово овाх щуна буцетом $в\{$ 1876, рачуневу годину пренесев ив бупета мнинстаретва војног у бушет министаретва финансвје, - то је одбор фнвансвјсви миш.қења, да се овај преддог одобри.
4. Janyapa 1876 . r.
Београд.

предсеаив оаоора.
II. Јовановиһ.

Иаиестиама,
A. Николајөвић.

> чААНОВІІ :

Плија Ђ. Мавсимовић, Вујо Baсиһ, Миаутив Гарашанин, Јеврем Марвовиһ, М. Радовановиһ, Дим. Kaтиh.
Свушштина усвяja.

$$
\text { Sp. } 1292 .
$$

Іредседния објавяује да има два три щредаога ня одбора за модбе п аалб́е и позива иввестнода Job, Bombounha дa чura.

Извес. Воивовић quта молоу, Марва Чолића II осталих саужитеьа спушштивсках, војом моле да ни се награда од 10 на 18 гр. чар. повиеп дневно, по птто су оволиву награду ималй и свушштнвсви служитеки у Крагујевцу, не обзщрући се на то што тамошни служитељн вису тодиво оптерећени службом и скупоһом. За доваз подносе довузепта.

Оаборско зишвење :
Одбор за моабе и жадбе уверив се пз поднетих довумената да је служптевина свупштинсвим у Крагујевцу шлаано по 18 гр. чар. дневно й узевши у обзир да је служб́а служитева скушштинских у Крагујевцу далево лакша била, по што су шмали нсту у згради ири вемљи вршити, а овде морају і воду и арва и све остало ни трећи спрат нзпоситн; једно то, а друго, и што су услови за живот у Веограду далево тежп І слупљи, - одбор је мпеня: да се саужитедина вар. свупштине прщнадајућа награда бар по 15 чар. гр. дневно непаатп; ие тога нредлаже пародној скупттини да нввоай решшти: да се сдужитељнма нар. свушштние по 15 гр. чар. дневно, нз шартије одобрене на трошкове народне скушштине - плаћа.

Пош. Стево Шоповй предааже, да им се да по 18 гр. чар. вад су толпво пи у Крагујешцу ималы; на но што се више гласова овоме мњешу ия скупштиве придружи, председвия стави на тдасање і свушштни реши: дя слуаитељма свушштнским надаје по 18 гр. чар. Аневно, на нме аасауге, као тито су и молили.

Ep. 1293.
Пзвест. Јов, Бошвовиһ чпта:

## Одбор. мњење

Одбор за молб́е н жалб́е размотрив ноднете довазе, валази: да модба молите.ва васлужује прнзрења в према томе што модитед подноси процену свог неповретног имања воје је на 1325 дув. Ц. процењево, које да се за сигурност његова дуговања држави интабулира одоб́рава, то је одоор мњења: да се моло́ молиоца уважи; но стнм да он торьу суму са $6 \%$ год. интереса, отплаћујући сваке године припадајуһи део главнине и ннтереса отплати државп ва 6 година, ит то : аво би могао дравву осигурати ннтабулацијом на I место на неповретва добра њетова. И с тога предлаже пародној свушштини да изволй решити: да се влади учини предлог, те да опа - продужи пааћане молпоцу Рајиһу под условима и на начин који је одбором изложен.

17 Јавуара 1876 год.

Београд.
Палестиай
К. Атанаековић

## Oдбориния:

M. У рошевіһ, II. Радовановиц, М. Марковиһ.

Димитрије Катй шаводеһи да му је та ствар позвата, вели, да је тај Цветво Рајић држао ту скелу нод аренду 1871. 1872 и 1873. год, аа хшьаду шест стотина ін нешто више дукатя. На вегову неepehy био је 1871. год. водоплав а 1872 и 3. год. бида је опет суша, те вудва ппје требала скела; н тако он није могао више паятити од 800 дув. аренде. За остатан зу је одређена продаја имања, па за то би требано човека прпчекати бар за 10 гол. да то држави исндати.

По што се веһина ияјасни ва одборсво мњеве, то скупптина и усвоји одборско мњење.

$$
\text { Бр. } 1227 .
$$

Извест. J. Вошковић чита:
Браћа С. Наниһи трговци ив в. Градишта важу да су Англо-баноом оштећенй 8721 Фор. и 87 zр. на веле да је на ову суму шааћања пста банка нашим судовтма осуђена, али нема ко пресуде да пзврши, но дотнчна аустро-угарска вааст; а да би она исту нзвршити могда, потребно им је веде уверење министра привде, воје им се не да. С тога моле да свупштина одобри и овдаети истог министра да щи таково увереве изда или да пораді вод аустроугарске вдасти да им се горња сума нашдати и изда.

Одборско мњење :
Одбор за модбе ї жалб́е расмотрно је жадбу залиода па је вашао, да све што би се у овој ствари имало радити, могдо бк бити то, да се ова жвдба преда вади те да се она поново заузме нод ауетроугарсве вдаде, те да молноци тим ире до свог права дођу.

Скупштина усваја одборско мвење.

$$
\text { Bp. } 1238 .
$$

Председнив иэјаввујуһи да је дневни ред нсцрпжен, повава председииве свупштинсвих одбора да му се иреладу аво има што у одборнма нзрађено да сутра стави на дневни ред.

$$
\text { Ep. } 1239 .
$$

Мијанло Радовановіһ пита, ітта је са ствари Грвовића, я траяи да се ова сутра пзнесе пред свупштину на решење.

протоколи пар. скуп.

Bp. 1240.
Алекс. Нижолајевй важе ваго су га веки посланици а и сам председиик министаретва шитали, шта је урацено у одбору воји испитује оитужбе противу бив. министара Мариновићевог вабинета, па с тога, вао председнив тога одбора хоће дぇ обавести скушштиуу на чему та ствар стоји. Г. Радовиһ вели, додазно је у одбор, и са њнме је свршена ствар, и можемо сутра поднети скушштини нзвештај, - за што смо очекивади нева акта из зннистареве седнице, на по што смо јутрос добиаи та авта в то дело можемо давас у одбору свршити. - 0 министрима вабинета Мариновићевог имам да кажем то: они су по што им је оптужба у иропису дата, свя дали одговор, оснм г. Мариновита воји щшје овде; но добили смо једно ннсмо од г. В. Ценића, у воме он гаже да га је г. Мариноваћ овдастио, да у место нега одговор да, али разуме се то за нас нема никавве вредвости. Као што рекох, остали су ноднели одговор, у воме веде да не признају, да су повредидй бумет, воји им је одобрен; но аво одбор хоне о томе да се увери, они упуһуjу одбор да се из вњыта сам увери, а самін не подносе довазе. Особито г. पумй упуһује вас на књиге. По опој донуни оитужбе, осни г. даниаа Стефановића ви једай од бпв, миністара није још одговора дао, а г. Љуб. Ивановй вазао је у свом писму да неће ни да даје одговора. -

Даеле, једно с тога што г. Мариновиһ није овде да дале свој одговор, а друго што нас п они воји су поднели одговоре уиyhyjу да се нв вына уверимо да аи су бупет прекорачиай паи нису, а

на послетву што на допуну оптуабб још свн ниеу одговориди, - то према чд. 2. зая. о зин. одговорностн ми морамо све исиитати и сазнати ша овда ствар пред свупштину ивнети. На томе стоји ствар, и сад аго хоһете да се и овако несвршене две ствари пред скушштвну изнесу ивволите решити. (Вичу: нећемо, већемо.)

Урош Квежевиһ примећује на говор Николајевића да се још не зна да ли Һе тај одбор пстраяпити што по Ењигама шай неһе, но што то има тев да се у одбору решн.

Нивола Радовановић велн, вадо је г. председник оптужног одбора, кога је и сам члан, ствар врдо јасно представно. Аво би екупштина хтела, да одбор из књнга свестрано пепита стане ствари, онда жу за то треб́а још 15 дана најмање. (Жжгор.)

Предс. уинистарства, мин. унутр. деда узе реч па рече:

Ја сам, господо, веһ у две прилике пзјавпо желу вжаде да се ова ствар оптужења бив. мивистара, још за трајања ове скупштине реши, а то с тога, што држнм да иије право, да се пввесєа дица, воја су била на министарсвим столицама, оптуже, па после да се оставе под оптуабом пуних девет месеци, иаи, може бити годину дана, дов се њнова етвар пе реши. Г. председинв нарочитог одб́ора, одређеног за извиђај тих оптужења, изнео је сад нева обавештења иред свупmтиву о томе: ваво је ствар текла, zazo су мпнистри одговориаи, и налазп да се та ствар не може пвиети иред свупштиву на решење sа време овах њених седница. Али бап по овоме, што је г. председпиз тога одбора газао, ја драим да се та

стиар може изнетн ва решење однах. Он каже, да према одговорима ошужженх министара треба нека авта нспитати, неве вњиге разгледати и т. д. То, господо, не стоји. Све што одбор има да чини у погледу истраживања, то је да се но оном шисму г. पуийа извии, да ди је sаиста виme утрошево него щто он важе. На послетву и то не треба исіитивати. To није ствар оптудбе, да дін Һе бити бушет иреворачев са већом шаи са мавом сумом, нето овде је право иитање само то: је аи понређен устав иаи вије? Аво је повређен устав, онда су оптужени министри вриви, а аво иије, нема тривице. За тим, овде управо реһи, на реду је то питање: да ди су одговорни сви миниетри за бумет, наи је одтоворан само мин. Финансије? (पује се: сва, свп). Ја драим, господо, да црема гоме што буџетом рукује сам министар тинансије н што се буцетскиа завоном вавав сте и ономад донели овлашһује сам мин. фннансије да чиніи расположење са бупетом, ја драим, да ирема томе сам министар финансије и треба да одговара за прегорачене буиета. Апсодутно је немогуһе ди и остали министри воде рачун од тога, да аи he се еанвим нздатвом нога министра бупет прекорачити наи не ће, него је то Аужност мин. Фиаансије. И за то се прн пенановврапу, гио и другим невим издацима тражи одобреве т. ј. иротивпотиис мин. финансије. Шта то значи ใ Звачп: да министар финапсије обавештења даје осталим министрима, ноже ли се по буџету учпниті вавав пздатав иай не може. (抔агор.)

Господо, ја немам вигавног Аичног уарока дао ІІто іІ сами можете знати, - да овде заступам

те дуде воји су оптужени. Шта вщще, може бит да бнх ја дично нмао й против њнх да говорим ; алі ја хоћу да заступам овде интерес правнце.

Што се тиче овога гдавног питава: да ай је повређен устав тиме, што су преворачене извесне позиције буцета, ја мислим да Һете овда, вад се, вели, ова стваризнесе, врдо дако доћи до уверења да је завон истина повређен, али устав не. Коливо сте до данас павнадших вредита решили? Бущет шо самој својој ирироди ве може да буде таво иамерен, таво ограничен и стешњен, да се не може ни једна пара прево њега потрошита на поједине потребе. Бущет је само један reglement, шо коме мин. Фпнансије има да се управьа; али аво му за повазаву потребу што не достане, буџетом му нигде пије запрећено, да по изванредној потребп и уевојеннм иачином ноже учинити и веће издатве ио вевим позицијама ; и тада пад дође такав елучај, он те издатве чивии варавно ириврелено, ша доцвије кад се по рачунима, по обавештењу министра и т. А. дожаже, да је доиста било иотребе да се то учини, онда се издатак одобрава, ако се не доваже, онда се не одобрава.

IIто се тиче позпције о пензионирању чиновника, віІ внате вако је она до сада употребљавана. Гаедало се да се пе преворачи одобрена сума за ову годину, а не и на то што he тај издатав оптеретити бупет идуһе године. Кад је бидо рети о томе, прнанвом вотирања садањег буџета, мй смо вам нарочшто обратиаи пазњу на то, да вод те партије треба додати иримедбу, да се не сме утрошити више но што залеже за нayhy rодину, - во ви

нисте хтели то да прияите, и држим да сте ту погрешили. До сада није бнло ниваввог заковсвог прошиса аа ово. Па према томе, ваои према свему што сам навео, држим, да ова оптужба некадашњнх министара, не зоже ни имата нивавва Аруга резудтата, него да се нађе: да устав није повређен. Кад се нававује да се што пре оде вућп, и вад се повела реч и о овоме, ма да ва дневном реду није то бидо, онда је н вдада сматрала за дужност да каже каво о тој ствари мнсли. Ја држин, да би се ова ствар мотла и сад решити, него ако налазите да треба да прође формалним иутем, да се објави да је на дневном реду п т. д. онда неп се то сутра учини, те да се реши, јер заиста је и неагодно н неправедно да оставите дуде оштужене за толиво дуго време. (Жагор).

Byјо Bacић чуди се, што влада оваво нава.бује да се ти вуди час пре оиравдају. Сби вели ввамо, нако је та влада, гоја стоји под оптужбом, рладала овом зембом. Нати најбобн буди на два три месеца иред пзборе морали су бегати од својих вуьа й вритн се. ПІта више бидо их је п у аuсу по три четири меседа ; а садања влада навадује да се тавви министри час пре оправдају! - Он је за то, да се трчеһи прево ове ствари не ирелави, јер би то вели грдан грех ва нас бно, него одбор нена добро све што треба испига и оцешн, да се вадй ваво се трошнда и вадо се рачун водио од народног новца, - па вад дође свупштива на јесен и ту ствар озбндво расмотри в реши, За садтражи да се реши жалба удовице убијепог Павла Трговића воја стоји већ годину дана пред свупттином верешена, по што

се и убпјство овог вастушника народа десидо баш за вдадаввне оитужених мвнистара.

Милутин Гарашании говори, да је могуһе решити стнар оштуаббе опв. министара сад на овој скупштини, само ако се хоће. Не треба, вели, тражити по књигама да ли је преворачена цияра веһа или мања, јер то ве спада у дужкост одбора. Одбор има само да види је ди устав повређен, и аво је повређен ови су криви, - иначе не ; а да ли је устав попређен, може се видити и без квига. ІІто се тиче тога што Мариновиһ вије овде, то не смета ништа решењу скушштиве, варочито, ако се узме да свави од оштужених зинистара Мариновићевог вабинета за себе одговара, ма да заиста стоји оно щто мадо час рече г. иредседник министарства да мин. финансије за сву вадуу одговара, гад је питаве о новцу, о буцету. Дакле није оправдавајуһа ствар само за то отезати пто Мариновиһ није овде. Неда он одговара вад дође. А за тто би због вега једног ове друге дуде лржали толиво време у веизвесвости?

Јов. Бошвовић иримеһује на говор иредговорника, да они нису оитужени само за прекорачење бупета, вего и за нзбор и ранија дела.

Председниг мнсли, да би најбоде бидо да одСор који је одређен за исыитивање оптуабе, после нодне се састане иа сутра ако може аа изнесе ствар на дневни ред, а аво не може онда да нам паже да л Һе и вад б́ті.

По што се на ову реч председнива saчуше разнй гаасови из свупштине, вао: да се не може реmитII што he многи да пду вуһи, дa ве може бнтн

готов іІ т. А. председни рече, да после нодне ради одбор ва оптужбу а сугра у 8 сати да доһу посланици па te се видити да ли пна довољаи број за решавање. Моли посданаве да се не размазе пућама, осим оних који су добнаи одсуство,

И тиме се овај састанав, воји је трајао до $11 / 2$ сахата ио подне, завључи.

## CACTAMAK LXXXIII,

21. Jануара 1876. године $y$ Beorpaty

## upgaokalia

Димитрије Јовановић.

## engrazaf

И.ијја Стојановй.

За министарски стодом : министар војни, Ниволй ; министар просвете и црквешнх дела, Бощвовић; зннистар спож. послова, Павловић ; грађевина и васт. мин. Фин. Здравговић и мин. цравде Maproвиh.

Прочита се протовод 78. саст. и скупштина га усвоји без примедбе.

Бр. 1241.
За тти се прочнта протовод 79. саст. воји скупитина тадо исто усвоји без прнмедбе.

Предс. даје четврт часа одмора.

$$
\text { Бр. } 1242 .
$$

Іосле одмора.
Секре. Н. Крупезения по препорудн председника чита предлог Петра Катйа, А. Ниволајевићв, М. ГАипиһа, Раве Букића, Нед, Жпвадиновиа, С.
 Мил. Марвовића, Т. Гдавотића, Ав. Јовановића, Mих. Tераибашиһа, Радис. Мидосављевнћа, T. Mapқовића, Мих. Радовановиһа, М. Топаловића, Ј. Радисавбевића, К. Пејјћа, М. Кнежевића, В. Васића, Вл. Павловића и Ж. Душманића; у воме предлогу туае Мавојла Мариһа бин, мин. грађев., што је са Понсеном и још двоицом страних ннжнњера заквучно уговор на штету државе.

Скупштина реші: да се овај предлог упути парочвтом олбору, воји је за тавве ствари одређен.

## Бр. 1243.

Секрет. Ур. Квежевић ирочита свој иредлог о томе, да ови комисари, који су одређени да буду при извиђаву злоупотреба полицијских власти, при изборима у овр. пожарев. присуетвују й при извіҺају у срезу звиждсвом петог овруга.

Окупштива реши: да се овај предлог упути влади, те да помисяја и о тој злоупотребп извиђдј учини, а при извиђају да буду од послянива она иста аица rоја су одређена за огруг пожаревачти.

$$
\text { Бр. } 1244 .
$$

Председник јавва, да гос. миниетар грађевнне пла да одговори на неже интерпелације. Но скупптива изјави, да се то остани за вдуһу свупштину, а сад да се пређе даве.

## Бр. 1245.

Предс. изјавује, да ина један хитан предатет пз Одбора за моабе п жалбе, пя повва иявестиоца да чита.

Известия. К. Атапаңвонић чита иявештај, који raacı:

## Народној скушитзни,

Авица, удова погинулог Павда Грдовића, бив. посланика на народној скупштини ва варош Горши Милановац, дала је свупштнии жалбу щротвв госп. Аћима पумића министра унутрашњих дела, иредставвајуһи да је нен муж убпјен радњом и упаивом r. पумића.

Основ својој жалби Аница полаже у томе : што вели, „да вен муж вије убијеш ни из ваквих користољубивих намера щли нз освете, но да је погино као подитички мученик, бранећи интересе внеза Мплана п парода, і што је бно противник владе г. Маридовиһеве, а нарочито мин. т. पумзһа, но што је уверен бпо, да та вајмавамска вазда није одава светлом кнезу Милану, нитн је пријате.б народу."

Још ва основ својој жалбл Аница још и то наводи: „што је погинуди Павде ва скупштини 1873. године у Крагујевцу са иавеспим свупштипарна господин Чумићу п осталим изјавио неповереше шред Његовом Светаомћу, што је г. Чумић, аа тид, ирево својух ирвсталица и тиијуна радио на набору посланвеа, т. ј. кога треба избрати за свупштинара, а највећу је радњу развио на томе, да не булу избрани стари посланици, нарочито они, тоји су пему if његовом Аруштиу неноверене изјавли.*

Једног взмецу твх ирвсталица п штијупи г. Чумпһевх, Аница нменује гос. Кочу Радовановиһа тадавет тедеграчисту у Горнем Миаановцу, воји је против убијеног Павла ивтригирао, писао по но-

винама и пашввидирао, а кога је г. पумић по свршеном убијству, поставио за чдана уираве вароши Београда.

Одбор ва молбе п жалбе, по што је прочитао Аничину жалбу ін о њој размислио, нашао је, да пре, но што би о жалби своје мишьене щред свупштиву иянео, треба учинити у овом нзвицај:

1. Јесу ли и који имено свушштинари, ма војим начином на крагујевачвој скупштнни 1873. године, на дотичном месту изјавили неповерење господину Чумиһу п осталима, и ако су, је ли између тих свупштннара бно и погинуде Павае Грвовић.
2. Је ди господину Чумићу дошдо ао руку позвато пиемо тосподина Жщвојина Јовановића бивш. сежретара начелетва овруга подринског, у воме се јавља госиодину Чумиһу, ваво је господин Живојин извесним начнном сејао вод варода неповерење против Павла и товорио да варод Павда не нвбере ва посланива?

Ако господин Чумић важе, да то нисмо није пмао у својпм рукама, онда нева важе, да аи је, по што је дознао за садржану писма, иредузимао и шта против г. Живојина sa ту његову незавону радву.
3. Aко је вод судова коначно свршена вривида Борђа Ћатића, пстераног правтиванта, појп је био вдашһу оптужеп вао убица Павлив, онда да се та акта набаве и одоору щредаду.
4. Да се извнди, је ди тос. Коча Радоваповић бшвши телеграфиста у Горшем Мидановду на месед дани ире 24. Овтобра 1874. годнне, премештев за телеграфисту у Београд, и ако је, онда, да ли је

на Гор. Миаап. одмах отешао у Београд, нли напротив тамо остао, све до 24. Овтобра исте године, вад је бно избор посланига, и вад је Павле у вече убијен?

На случај, ако господин Коча буде све до овог дана седео у Торњем Мидановцу, онда, да ли је то бндо по добивеном одсуству, и је лп аа то време ншао у Чачак и Карановац, па аво буде, нева паже ваввим послом і по чнјем олобрењу.
5. Да ли је доиста г. Коча баші у очи нзбора 24. Овтобра 1874. г. дошао из Карановца у Г. Милановац.
6. Је ди сосподин Коча шнеао ии шта у повннама против Павла, иако је, шта му је за то иовода дало.
7. Да дй је г. Коча сутра дан по убиству Павловом, товорио пред светом, да није никавво чудо, што је Павле погинуо, наводећи, да се тамо, где је свест продряа, ово избора пз пушава бију, и је ди тога истог дана у пратњи пандура начелства отишао нз Горњег Мидановца у Веоград? - Azо буде овог дана отішао, опда нека важе, шта је узроғ те је бап одлах по свршеном убиству отишао, вао и шта је уаров, што се дотле у Горњем Милановцу бавно, н што га је пии одласку шандур пратио ?

8 Да се дозна, је ли тос. Кочу одмах по додаску у Београд поставио г. Чумић за чд. Нодвц. н ако буде, волико је г. Ћоча добио повишице тим унапређењем?
9. У лето 1874. године, је лї гос. Кочи дато одсуство sa одаазаг у Бању, и аво је, онда нева важе r. Коча, щта је узрок те пије шшао у Вању, него на против то одсуство употребио, идуһи у Сме-

дерево п Пожаревац, нао каквим је шослоу пшао у ова два места ?
10. Да се набави и одбору иреда пнсмо господин Живојиново, о воме је реч била у 2. тачви obor aEta.

На случај ако т. Коча не би прнянао воју оволност из 3.4.5. 6. 7. 8. 9. тачке овог писма, онда нека саслушањем буде уштана Аница, чиме довазује те нещрязнате r . Кочом оволности.

За иявиђај свега наведеног, одбор је ирево председняштва модпо владу јоші 27. Новембра ирощле годнне, а под 3. Jануаром ове год. пощовио је своју молбу, алі до данас још ништа одговорено није, осем што су послате судсве пресуде ияречене вад Татићем.

Па по што се ириблнжује време зап.ьучењу скуиштннске радње, то да жалба Аничнна не бн и дағе остала неизвиђена, одбор на основу чл. 103. тачве 5, занона о посдовном реду имя част предложиті народвој спупштині, да нзводи решити:

1. Да се умоли вдада, те да учини пстрагу, вано у ономе, што је одбор вахтевао, таво в по цедој садржини жалбе, па за тим да даже по закону поступи.
2. По што се овде вма чинити истрага о уо́нству народног посланнга, то, да би петрага што потпунија бпда, в да ои се сваєа сумњя и подметање углонило, одбор предлаже, да се ив свупштине одреде 2 посланика, воји һе при извиһају вао вонтродя прнсуствовати, ін то по иримеру као кад се

чинй пстрага о незанонитој радњи ваасти, при пяборима цосланнка.

> 20. Јануара 1876 год. у Београду.

Предеедив олора Јов. Вошковй.

## Hзnecriaal,

F. Атанацковй.

## одворници :

М. Марвовић, Н. Радовановиһ.

За тим чпта одвојено мњење воје гдаси :

## Одвојено мњење :

По пто је ово дело пред надлежним судовама суђено а пресуђено, но инав удовнца има ирава тражити онога, за кога мисли да јој је за ово убпство одговоран, јер се ово дело огледа тано, да је човек на правдй и невино гдавом шлатио.
B. K. Gromиh.

Миниетар правде прщмети, да министар председнив није овде ; али он одет налази ва дужност владе да учиви неке примедбе ша пзвештај одборски. Вавда мора да се огради од квраза „шпцјуни" н „кајмакамека влада," воји се палазе у одборевом извештају као вваничном авту. По што одбор радй If говори у име свупштине, то се ови нзрази сматрају као нзрази деле скупштнне. Ваада налазп, да само достојанство свупштине захтева, да се она од таквнх израза огради. Међу тим пз извештаја се не види да је п падлежан министар о овоме сасдушан.

Пзлестиад К. Атанацвовић одговара, да оне речі, о војима говори министар правде, нису речи одбора, већ саме жалитевне Анице. Те је речा она сама узела за основ своје тужбе, - Одбор вщје ни јеану запету, ни више нимаве вазао, по само оно што је у тужби бидо. Одбор има у дужности да пннесе иред скупштину основ жалбе, те да свупштина буде обавештена й да види на чему она оснива своју тужбу и за што се тужи. A, да су то заиста њене речи, позниа се ради уверења скупштиве на саму тужбу.

Миинстар правде вели, да је то врло добро, само је одбор према пословниву дужан бпо, да се одмах огради, й за то, што се из пзвептаја пе видй да је то учинио, треба сал да се изриком огради, да те речи наводи вао Аничине.

Иав. К. Атанацвовић гаяе, да је одбор тако пи ваззо, да она то и то наводй за основ своје тужббе, If према томе је ствар са свим јасна да су то њење речп. -
 мална питања, на која треба да одговори влада і цредседиин. Аница је употребнла неве изразе ; у војима се садржава самя грдња. Тамо се именују неве личности „вајмакамима," а неве „шијунима" нтд. над се у чд. 101. тач. 4. пословника взрввом важе, да се неће никако пршмати жалбе, воје садржавају трању, то је била дужност одбора, а и иредседнива свупптине, да се послуже члаи. 102. пословнига, т. ј. да жалбу одбаде. С тога пита : ая што је примљена жалба са погрдним пзразима и сме аи то да буде по посдовниहу?

Председнив одговара, да је жалба та иримжена 6. Фебруара 1875. содине, давле одда, вад он није био ни посланик. С тога није у сташу да одтовара за онога иредседнива, који је тада био,

ур. Кнежевй поставва аруго питаве: Да аи $_{\text {а }}$. се оптужба иротиву Чумиһа сматра вао против ириватног лаца. Оп мнсли, да Чулй не може бити оитужен за убпетво вао мииистар; јер кад би то бидо, онда по завону о миниетарсвој одговорности и по уставу, не би бло ово пут, војим је Анаца ношла. Ако ай се тужи पумй тао ириватва личност, овда је опет узет неправилан и невавонит пут. За убиство одговара свави, па ма бло пи Бог. За тавва дела надлежнй су судовв ии поииц, вдасти, а не скушштина. Патағе $j е$, да ли се Аница обраћама са жалбок иротнуу Чумића вод полщцијсве валсти ; да ли је пропаа све пнстанције ша п надлежног министра?

Јовян Дммитриенић делп: Кад г. Кинежениһ каже, да ова жалба садрай ногрдне речи пи да с тога не треба да се прими, онда нитам: а татове су то погрдне речा, што вели да и Боz мора да одzоөара. Bor нигоме ве одговара.
 то, да вреца Бога, вего је упогребио тај обични пзраз sa то, шшо је рал бно да jactruje ствар ире-
 да ова ствар није требала да дође пред скупштпи, него је ту жалбу требало предапи нодиц. вмасти, да ова, аво надые да иротиву Чумића шостоје основи
 облааи полиција? За што се взноси ствар иред

скупитину ? Је ли скупшнна занонодавна влает, наи је и полицијсва и судска и све? Штто се тиче самог убијства, ова ствар ншје псинтана ни у коливо ; а што се таче Коче Радовановића, ствар је била вод полид. власти, нсиитана је редовно и Коча је ослобођен вао невин. Чита две депеше. Ту се спомиње и неки Мияовап, воји је признао пред 12 дица да је убио Грвовића, а осем тога постоји и једно писмо Мидованово, које је вентачки оценено и нађено да је Миланово. Ту Милован отворено признаје да је убио Грвовиһа, иа је то цежено и вод васације. Тај исти Милован уб́ијев је доциије у потери и вега данас нема. Други саучаснив је чувени хајдук Милап Capuh. Оп је три пута пуштаи из затвора. Носледњи пут вад је ухваћев предат је рудничком суду, во пре 10 дана нађен је обешен. Дакле вема ви њега. Tрећа аичност која се у депеши спомиве, то је Сиза, шурав Mидованов. То је онај пандур, што није нзнлазио из вуһе Станоја председнива. Поред тога требало је испитати и Љубу Чолав-Антиһа из Крагујевда, шта је радно по Милановпу носле убијства Грвовића, и за што је онако нагло отишао пз Крагујевца. А треба имати још и то на уму, да су павесве личности, поје сад веће да имевује, ваговарале Гркоиина да вазе, да та је убно овај илй овај, а он вао поштен човев споменуо је само Татиһа. Најпоеле треба пмати ва уму и то, да у Mилановцу иха једва дружина, воја по што по то таеда
 буде време вазаһе их. IITто се тиче Грковйа, вега свави познаје вао поштена човека, али не вао вакву важпу личност. На свупштинама вије био вигда

> grotoroail har. aifu.

у опозицпји, није бно нивакав сдободвав, те да бв имало смисаа да га уб́ију пао агитатора. Павле је вечно оио уза сваку вааду. Из бирачког сиисва види се ко га је пзабрао. Изабрали су га пандури судски, пандурн начелства и сресне ванцелармје, динцари, гоге, цигани и уопште дуди пз најишжег реда. дакле по бирачима Грговић управо пзгдеда као полицијски канаидат, а не цротивнив.

Известилац К. Атанадковић одговара Кнежевиһу, да се ия тужбе Аничине види, да она оптужује Чумиһа као мииистра, дапле као чиновника. Она вели, да је Чумић званичним положајем радно нешто и на убијству, па га према томе оптужује као чановника и министра. Разуме се дакле да Авида са својом туабом не може да шде ши ирел воју вадст да га тужи, док неко ве реши да се предузме нстрага над њнм. Сал је ли г. पумић прив идии није, то је друга ствар; алі ја држнн, да је скупитина не само надлежна, но да пма шрава и дужности дя довесе одауку, но sојој he влада овбияву пстрагу предузети, а ово тим пре, пто је овде питаше о убдјству свушштинара. ІІто се тиче Коче Радовановиһа, над ннм је ислеђење само превивуто, али ва то, што није било догаза, а то по аакону ве спретава да се опет наставп, ако се докази појаве. Говор Кнежсвића о томе, ноји су убщце Грковиһя, погрешан је, јер скупштина није судсва вадст, а одбор мефу тнм није ваaao, ни да је врии овај нй овај; нero je само кавао, да се учाви нзвидај, па до нога се пађе кривица тај he и одговаратн.

Вуја Bacnh вели, вако му се чини да је све оно, што г. Кнежевиһ говори, од неког нашисато

па му дато да овде изнесе ; али да од свега тога нема баш ни једие исвре истине. Оп не може узети на дущу па да па же, ко је Грвовиһа убно; ваи уоже чпето и јасно сушту истину казати, да Грвонић вије бдо изабран ва посланива народне скупштине, да би он и данас жив био. Њега је иябор појео. ІІто гаже г. Кнежевић да Грвовић није бпо нигаква дичност од важности, он са своје стране онет вели, да не може ништа заве ценити једног посланнва од другог, јер држн да су сви равни і да једнава ирава имају. Оиет вели, да је Грковй убијен само sбог пзбора за посаанниа, а нї абог чега Аругог; на пе дао Бог да настану оне оводности и она времена, јер би сваког могда таква несрећа врдо дако снаһн. Са тога данде сматра за задатак свушштине да настане, да се ово изнађе, ако је могyhe, il да се таzо овом зау бар за будуће доскочі.

Никода Радовановић гао чдан одбора вели, да одбор није шшао на то, да огриви овога нди онога, него по што се зна, да је пов. Грвовић био човев између првих буди, да је тада већ бно посданик п вмет у Милановду, и да је убијен пао пославик, то је свима лежало на срцу, да се ова ствар овако изнесе иред скупштину и да се умоли ваада, да ова извађе по је ущраво убилац шегов, а аруго шишта.

Алевсандар Нидолајевић каже, вако је то жалостан иризор дв овдө у средини народне скупштгне нема једнос брата п аруга. Одбор није вишта вазао осем то, да се ствар упути ваадй те да овя извиди ствар в нађе убпце. Г. Кнежевй ивноси нева дата, воја су нешто увиједа, і воја су нешто веистинита, а вешто може бити, и истннита. Но свуп-

ттинй ништа друго не остаје, већ да усвоји одборско мишьење те да се тако вађе убиаад једног пародпог носааника; иначе према ономе, вако је рађено, свима стоји жпвот на кодки; јер времена се мењају, буди се мењају, а ниво не моае да каде вавва времена могу да настуне. Оп има уверења вано је она вдада, за коју министар иравде рече, да се неке речи избриму, немиаице пз пасе народне слала новад да се осујећавају пзбори посланива, воје је народ хтео, што је у самој ствари и учвњево. Начелник Продић агитирао је и противу њега. Кад
 жу:* Виде ли, Николајевићу, Грвовиһ погпбе. Убио га је један, па се бојим да и тебе тако не постигне. Чувај се"! И ваиста тако је у оно иреме готово у цеаој Србији рађено, па нева то спори во год хоће. Тако је рађено и протпву Несторовцћа, тако је рађено в у Јагодини, Лозвици н управо у целој Србији. Што се важе да Павле није пмао поштовања а гласа, то не стоји. Памле је, Бог да му душу прости, био човев поштев п увашаван, бно је добар посаания, а то му не може пиво споритн. Њега су и у трађанству п у скупштвнй поштовали, на и сад, ако та вяще не нема, треба сви да та поштујемо. Одбор је ову ствар врдо добро ехватио, а ако дпности, на воје се о овоме сумња, буду всвине, оне Ђе се оправдаті; ОА нае пав жадостно ои донета бнло тад не би пастали, да се шаһе убнлац једвом нашеы Аругу и посданину.

Дид. Катиһ мисли, да нема валда ниједног носланина, војн би био протвву тога, да се ова ствар извидй и убнлац пронађе. С тога налази, да је мй-

шбеше одборево умесно и да по њему ваља да се поступи.

Михашао Терзибвшић рече, што иримеһава Кнежевни и министар иравде на одбосрко миш.вење і жалбу Анщце, жене пок. Грвовића, тао што је влада Мариновпћева назвина некаввом вајмакамсвом, а у ствари да није, ми, веаи памтимо сви историју од ово вратког времева, а нарочнто од како је незаборављени внез Михандо погинуо, па знамо, казо је та дичвост овде вароду јавно ировламацијом као тада бивши привремени вамесник књажесвог достојанства обзнаншла, да се бира другі вдадалац, дакле, моле бити, Од лруге династије кнез у Србији, или кајмадамдје, ири свем том тто је један чаан од династије Обреновића у жщвоту, а то данашњн наш Кぁаз Мшан. Јанно мњеше ту лшнност оцењује й осуђује по постуиву неном зa такву, ваво је Аннца у својој жалби оценила, а Шеговој Светлости остаје на вољу да одевује своје иријатеже, поје Lе на влалу узети, но народ познаје Мариновића као кајжанама п не жела њега пиваво впдети на влади, іер се од вега ниваквом добру за народ надати де мowe.

Манистар просвете прщмећавя, таво му се яипи, да товор у оваквом иравцу инвоне, ия ви наролу, не he саужити на вораст. С тога моли посааниве да се ограииче у товору само у ствари убдјства Павда Грвовиһа; јер пначе оваквим говором распаaуjу се у спупитиии партајеве етраети, ноје ши скупнттини нї народу неће едужиті па кориет.

Иаија Мојвһ слаже се потиуно са митқешем одбора што се таче жалбе Аничиее, а што један

вели, да се ова ствар односи као на приватно лиде, то не стоји нивако. Сви се, веди, опомињемо, каво је лансве године удовица та поднела жалбу скупштини због убнства њеног мужа, а тада је био на вдади министар о воме је реч. Не зна за што би се више о овој ствари дебатовало, него нева се упути ваади онаво, каво је одбор преддожно.

Ур. Кнежевић веди, ваго ниго овде није пвишао с тнм, да не треба нспитивати једно рђаво дело, те да се око тога води ирешира. Он понавља отворено, да није за одборско мишљење, а то с тога, што сва питања, поја одбор поставља зарад пстраге, немају никавног смисда, незньнита су п неиравничка. Он није, вели, овде дошло да воме угађа, него да каже опако, вако мисди, й све што je sasao, zasao je по свом уб́цうеву и са стране saнонске. Миннстар ало је учинио уоиетво, полицијска вдаст може га с места ухапситн, аво постоје основі подозрева, и то не један иут, него но сто пута. Давле не стоји оно, што известидад вели, да вдаст није могда чишити своје. Што се тиче примедбе Byje Bасића вао да му је ово, што је говорио, неко написао на дао, одбија од себе, а ако је он нанико на то, да му се иише, нева му иишу и од сада. ІІІто се тиче навода Ал. Ниволајевиһа о ономе, ваго су новци растурани из васе на цел агитврања ири пзборима, о томе, вели, Ниволајевић де подноси никавве додазе, па му се опет верује и и одобрава, а кад Урощ говори и нзносі довазе, онда се внче: мије истина, докалси.

Иаија Ратајац вели, да се чуди н нзчудити се не ноже, за што је Кнежевић са говором изашао

вао вавав заступнив иаи адвоват да орани. Поиуиио је неве вумере, певе дешеше и шта ти ту нема Он је за то, да се ствар иреда влади, па да ова изнађе убщце. Одборсво је мишьеше дакле добро, а Урош нева се понравв.

Вуја Васић हазује, ваво је оног часа дотрчао к Павлу над је рањен п још аив био, па га је питао ко та уои, а он му одговорио: уои ме мина.... п псказа му целу ствар, ваво је дошло 4 - 5 вуди са гаанним убщце, и вако су одаах цобегли чпм је он пио. Да су Грковиа убиай кавви лопови да га повраду, опи пе би бегали, него би ушли у вуһу і врали. ІІто се велі, да га је Милован хајдув убпо, то су изнеле само пашввиде, гоје су биле пздешбене свуд, па и по пданини. Мидован нитде щцје аио реч да та је убно, него је то само измишьево и тано удешено, јер је Грвовй још из евојих живих уста казао, да га је Ћатић убио, и о томе не треба сумњата.
II. Вугонй каже, да пема бовега пута у овој стварн, него да се ствар преда влади, па да она то најтачније пзвшай н иснита.

М Мпловановић каже, вад ностојш овде тужба, да је један народии посланив убпјен п тралпи се аа довољева, ондя, аго скупштива у овој ствари не да задовожењя, иита но ће га дати, вад се вриви министар да га је учинно и внао за ово убиство. Нева се дащде упутп влади да она тачно ту ствар извиде.
М. Пироћапад потарђује , да заиста стојщ оно, што је Бпелевић вавво. Министар одговара за проста здочшнства вао іІ свавк други проет злочшнац,

јер у круг минпетарсве радње не спада и то, да се дуди убијају, а за извиђај иростих злочинетава зна се, да су надлежне редовне земадске ваасти без пчијет опупомоћења. Скушштина дакле по овој дало́и шема права да ма шта решава. Ово јој треба кавати па нека после реши шта јој се свиди. - И сама вдада не може да пристане, да се истражна вааст у оваввня приликама цренесе на свупштину. Оп овде, вели, нема никот да заступа просто за то, што држи да би понняно оне буде, вад би их и од нодметања овакве чрпроде бранно ; ади не може да не спомене, да се у свнма обравованин вембама где се људи поштују, ншчекује на суд да своју реч изрече у каквом делу вазнимом. Ми воји закопе правимо, ми, воји знамо, да само суд взрпче: да аи је во врив, ми смо тия ире дужни да на судску реч пшчекујемо, и кад је он изрече, да је као нстнну поштујемо. У извештају се вели, да одбор нй на кога не сумња, но просто трази истрагу. Кад би одбор біо за то надлежав, томе се и не би имало вамерити ; али по тачкама подоженим у своме извештају ва извиђај, може се рећи, да је одбор више пшао да сумњу против извесних дщца породи, него да иввйај осигура, но што су те тачाе у егиари таво неосноване п без смисла, да у дудима внчним начину нетраге, само емеј могу да породе. - По таквоу нзвиђају не би се провашло ви злочнвство, гоје би на сред пијаде и у сред подве извршено бидо, а вамо ди еврнвеније.
P. Tajonћ ирпмеһава, ваво овде пзгдедају говорниди, као да имају пуномоһија й ол једве по о

друге стране, а не као да су посланици. Најооже је да се ствар преда владі, па да ова то нспита.

Предс. ставља на гаасање и скупштина реши: да се мишжење одборско усвоји.

Бp. 1246.
Председния према другој тачци одборсвон мишљења предложи, да ири пзвиђају овог убнетва као вовтролори присуствују посланици: Вурђе Воровиһ і Ранво Тајсй и свупитина једногласно усвоји преддожена лица.

Предс. даје четирт сах. одмора.
Ep. 1247.
Носле одуора ваза, да је овај састанак зав.вучен и друти завasa sa посде подне у 3 cax.

Irezocannar
Д. B. Јовавовиһ

## Canperap

Илија Стојановнһ.
потшиенци:
Војщщ Радудоввһ, Петар Катић, Шетар Бурщчвовић, Сима Севуаић, Миаош Д. Гаишић, Typђе II.

Ђоровй.

## CACTAMAK LXXXIV.

21. Jаиуара 1826. rod y Beorpaдy.
erratimea
Димитрије Јовановић. oxkpstap
Отева Кретић.
Састанав је отворен у $41 / 2$ сахата по подне, Т. мииистар председиив прочита указ Његове Светао-

сти од данашнег, војим се овогодишње сөднице свупптиневе sas.bучују. Шо прочитаном укаву поелаНиці олазваше сеса бурно: „живио кнав ! *

За тим се председнак скупптине опрости са посланнцима, д ови се у братсвом оироштају разиђоше својим вућама.

Дим В. Јовановић.
Потаредсеямия
Алөкоа Здравговиһ.

## Cexperapa:

Отев, Д. Шоповнд.
Creas Kperuh
Урош Кнежевић
Нивола Ерупежевй.

## Посланичи:

Авдреја Перуничпи, Младен Микпц, Стеван Поповић, Иаија Ж. Мојић, Петар Вуричвовић, Нивола Радовановић, Мијандо Радлсавзевй, Bојнн Радудовй, Mидоеав P. Протй, Милован Cпасй, Paнro Ааимиић, Аленса Станвовић, Ранко Тајсић, Димитрије Maтнц, B. Byjobri, Cтојадив Радоњиh, Радован Мидошевић, Мијаидо Гератовй, Милай Топа-
 Божић, Раденго Драгојевіһ, Аврам Јовановић, Јоваи
 Кувић, Миаан Гапгоријевпћ, Дпмитраје димитријевін, Мпјаидо Радовановиһ, Владисаав Павловй,
 виһ, Јовап Рајичић, М. А. ГАишиһ, Автоније Шуугарад, М. Гараппнин, А. Ж. Мвлојковиһ, Мияосав Марвовиһ, Недебво Живадиновй, Милош Стамен-

говин, Арсепије Гавриловиь, Радисав Мидосаввенић, Илија Ратајад, Милан Кнежеваћ, Станоје Форђевиц, Коста Шејиһ, Авареја Милосављевић, Радона Неаић, Живво Јовановиһ, Нивола Милосавзеий, Miленко Петровиһ, жлиа Миленовиһ, Паве Вувовиһ, Јовап Бопвовић, Адам Богосаввевић, Димитрије Катић, B. К. Стошић, Byјо Baсић, Михаидо H. Tepзнбашић, А. Никодајевлћ, А. Ковачевић, Петар Катаһ, Миауа Маловановнһ, У. Марговиһ, Шавле Самуровић.



[^0]:    apotorosa nit. cestu.

[^1]:    

