**Istorija**

**Preci i doseljenje**

Preci danasnjih samoborana doselise se u prvoj polovini XVI veka iz Drobnjaka ispod Durmitora, gde su ziveli nekoliko stotina godina. Najstariji trag njihova kretanja vodi nas preko Drobnjaka i Banjana u Bosnu. Predanje govori da se slovensko pleme Novljani doselilo u VII veku u okolinu Travnika , odakle se krece na jug i izbija na more na uscu Neretve. Tu su stupili u borbu sa starosedeocima Maturgama i zauzali njihovu zemlju. Ubrzo se Novljani krecu prema istoku i naseljavaju banjansku visoravn, odakle jedan deo skrece na sever- pod Durmitor. Tu su opet stupili u borbu sa starosedeocima Kricima i pobedili ih. Najjace bratstvo Novljana bili su Kosovcici, njihov vojvoda Lapac na prevaru je rasporio drob, stomak, krickom vojvodi Kaloki, zbog cega se po predanju ovo pleme nazvalo Drobnjacima.  Bratstvo Kosovcici nastanilo se u centru Drobnjaka, u selu Poscenju, gde zauze najplodniju zemlju. Kroz njihovo naselje vodio je put jos u rimsko vreme. Tu se nalaze ostaci rimske gradine i naselja. Prica se da su Kosovcici bili uvek brojni i jaki i da su u bratstvu imali dosta svestenika koji najvise sacuvase tradiciju plemena. U njihovom naselju bila je podignuta Saborna crkva, drobnjacki hram Sv. Djordja, stare drobnjacke krsne slave. U Drobnjacima je sacuvana uspomena na Orli – bana Kosovcica koji je ziveo polovinom 13-og veka i podigao manastir. Njegovo mesto stanovanja i danas se u Poscenju zove Banovina. Svezija uspomena sacuvana na vojvode Djurjana i Zivana Kosovcica koji su prema predanju ucestvovali u Kosovskoj bici. Ime vojvode Djurjana (Djurice) pominje se i u narodnoj pesmi u kojoj knez Lazar poziva velikase u boj na Kosovo… a devetu Djurici serdaru, u Drobnjaku, u plemenu jaku…Legenda koja se rado prepricava u Samoboru kazuje da se vojvoda Djurica vratio sa Kosova sa sedam rana. U Sjenici je isprosio Grlicu, udovu Musica Stefana, koji je poginuo na Kosovu, za brata Jokana. Prema predanju Grlica je bila u rodbinskim vezama sa Nemanjicima. Istorija zna da su Musici sestrici kneza Lazara. Prilikom Grlicine prosnje Djurjan se posluzio lukavstvom, rekavsi da je njegov brat Joko njegova slika i prilika, iako je Joko bio u godinama i nije bio lep kao Djurjan. Grlica je dosla u Drobnjak sa pratnjom i darovima. Za vreme svadbe, gledajuci gde ce videti coveka slicnog vojvodi Djurjanu, zapita postarijeg coveka koji nadgledase spremanje hrane za svatove, da li zna za koga je dovedena. Joko odgovori: “Za mene starca omakalca”.
Grlica se odmah spremi sa pratnjom i tovarima i uputi se natrag u Sjenicu. Uzaludne su bile molbe Drobnjaka da ostane. Vojvoda Djurjan i bratstvenici ispratise je do Godijelja gde sedose da se odmore. Zamolise je da ostane. Ona obeca pod uslovom da joj Drobnjaci aminuju sve sto bude rekla na vencanju. Oni pristadose. Na vencanju Grlica rece: “Dabogda sve sto se rodi od Joka bude kao Djurjan, a u Djurjana kao Joko”. Drobnjaci aminovase. Joko, koga prozvase omakalo, imao je sa Grlicom 4 sina, Djurjana, Vucura, Novicu i Jovicu. Vojvodstvo je preslo na Omakalova sina Djurjana. Sin vojvode Djurjana je vojvoda Djurica, koji je opet, prema predanju, bio ozenjen sestrom Ivana Crnojevica. Njegov sin Vucur ziveo je u doba turskog osvajanja Drobnjaka. Drobnjak je dobio od Turaka autonomiju pod uslovom da daje vojnu pomoc Turcima. U jednom takvom pohodu, Vucur Omakalovic ucini junastvo koje se rado prepricava u Samoboru. Razglasi se da se od sultana odmetnuo neki Arapin. Koji god sultanov zatocenik je otisao na megdan, bio bi pogubljen, jer je Arapin bacao na njega cegrtaljku – vetreno kolo, poplasio bi konja i lako pobedjivao.  Javi se Vucur Omakalovic za megdan koji, znajuci za vetreno kolo, uzjaha konja koji se nije plasio, a od oruzja ponese cuskiju. Cim se megdandzije sretose, baci Arapin vetreno kolo, ali se Vucurov konj ne uplasi, a kolo bi polomljeno udarom Vucurove cuskije. Arapin poce da bezi, a Vucur baci na njega cuskiju, obori sa konja,  posece glavu i posla sultanu. Car obdari Vucura, dade mu crvenu kabanicu, abu i citluk u Gacku, onoliko koliko moze da obidje na konju od sunca do sunca. Od ove mastovite price sigurno je da su se Vucurovi potomci, sin Marko sa porodicom doselili u Samobor negde oko 1530. god. i da se i danas tacno po belegama znaju granice imanja koje su tada dobili. Potomci Vucura Omakalovica koji ostali u Drobnjacima, prozvali su se Abazovicima po dobijenoj abi. Zna se da je vojvoda Drakula Abazovic sin ili rodjak Vucurov pogubio u Drobnjacima Husref bega 1541. god. i da su vojvodu Mircetu Abazovica pogubili Turci na visegradskom mostu 1568. god. Verovatno bi bilo: da je Vucur ziveo pre tih sukoba najmanje za jednu generaciju. Drugi dokaz o njihovom dolasku u Samobor bila bio kula popa Baja, jednog od potomaka Marka Vucurova Omakalovica koji je podigao u Samoboru i na kojoj je uklesana 1588.god. Ako se proracunaju pasovi (kolena) prema predanju i cituljama, izlazi da je to doseljenje bilo pocetkom 16-og veka. U knjizi A.Luburica “Drobnjaci” stoji da su svi Drobnjaci odseljeni pre 1601. god. Slave samo SV. Savu, a posle tog datuma da prisluzuju i Djurdjevdan.
U Samoboru se prica da je jedan od sinova Vucura Omakalovica Marko doselio se ocevim beratom u Gacko i ogranicio dobijeni posed. Neki od tih granicnih belega i danas postoje: krst kod Lijepe vode, kamen na Mekoj grudi idr. Marko je posao sa Ravnoga,  planine iznad Samobora iduci na desnu stranu prema zapadu, stavio je prvi beleg kod Lijepe vode. Zatim na mestima Kovioce, ljeljenak, Pastina, Gruda, Zrvanj, odakle se  krece prema jugu na mesta Neradovice, Djilas do, zaokrece prema istoku ispred Spile i ostavlja beleg na Mekoj grudi, Javljenju, Cabi, Podjeljenom dolu, Pandurici, Suvom polju, odakle skrece prema severu preko Glasovite do Lijepe vode, odakle je posao. Ovaj udut dugacak je oko 20 km a sirok oko 4 km sto bi iznosilo oko 80 km2: 20km2 polja, 40 km2 brda i 20km2 planina i suma. Marko je tog dana presao na konju 60 km, zasecajuci belege, krstove oko udut. Prica se da mu je konj bio sasvim posustao. Kasnije su se u Samoborskom udutu smestila dva sela, sa severa Lipnik a sa juga Prisoje – Mala Gareva, i od Samoborskog uduta uzela oko polovine njegove zemlje. Marko Vucurov Omakalovic naselio se najpre pored stare kule Samobor, uz cerovo kuciste, danasnje njive – Luke, gde se i danas poznaju temelji njihovih kuca i pojata. Izgleda da je to prvo naselje imalo veze sa cuvanjem starog Vlaskog puta kao sto su njegovi cuvari bili i Samoborani. Verovatno je kao martoloz, duznost cuvara dobio zajedno sa zemljom. Marko i njegovi sinovi zadrzali su se na tom mestu oko 70 god. Posle ustanka vojvode Grdana 1597. god. U kome su ucestvovali, duznost cuvara puta preuzimaju Cengici, a Omakalovici se preselise 1 km na istok i sagradise kulu dugacku 16 a siroku 8 m sa dvoja vrata prema Polju, ciji su temelji dobro i do danas sacuvani kao i plocno gumno i omedjine staja nize kule. U blizini na izvoru napravili su ubo zvani Ublic koji i danas postoji.

**Razvoj cetiri bratstva**

Marko Omakalovic imao je cetiri sina: Nikolu, Milosa, Davida, i Jovana, cije cemo potomke tokom prve cetiri generacijepratiti, prema predanju. Najstariji Markov sin Nikola nastanio se posle Prijeke omedjine u blizini Cengica kule - pod Dubom. Po predanju bio je najjstariji od brace i starjesina u kuci; njegovi su ga zvali Starim, i po tome su se njegovi potomci nazvali Starovici. Nikolini sinovi su Pero i jos jedan kome se ne pamti ime. Perov je Djuro, a Djurov Jovo, a Jovovi su Nikola i Dabo. Od Nikole, praunuka Nikole Staroga, praticemo porodicu Starovica po citulji, u koju su zapisani svi umrli Starovici od 1650. do 1914. godine. Potomci Dabović prozvase se Dabovici I kasnije se preselise se negde u Bosnu. Jedan se Dabovic pominje u zapisu o Dukicima-Davidovicima godine 1766. da zivi u Samoboru. Dabovici su placali zaseban harac u izmedju osam haraca Samobora. Dakle pasovi po predanju su: Marko – Nikola – Pero – Djuro – Jovo.
Drugi Markov sin je Milos. Bio je knez I oslepeo je. Po njemu se njegovi potomci prozvase Slijepcevici imao je sinove Sava I Baja, svestenika. Bajov sin je Bozo, Bozov Aleksa, a njegov, opet Bozo. Po popu Baju zvali su se Bajovici I placalali su jedan od osam Samoborskih haraca. Od selili su se u Bosnu. Savin sin je Simo, a njegovi Milos I Raso. Rasovi su Luka I drugi kome se ime ne zna. Po Rasu su se prozvali Rasovici. I oni su pacali jedan od Samoborskih haraca I odselili se u Bosnu. Mesto gde su stanovali, u Samoboru, zove se I danas Rasovica dolina. Milosev sin je Sava cije cemo potomke pratiti po cituljama od 1650. Treci sin Simov je Risto; gde se njegovi potomci prozvase Despici. Knez Milos sa sinovima preseli se iz Prijeke omedjine 500 m na istok u zaklon od Polja I puta, odakle su se kasnije naseljavali svi Slijepcevici. Zato se to mesto I danas zove Stare kuce. Pop Bajo je sagradio svoju kulu 1588. godine. Ta godina je uklesana na dovratniku iznad vrata. Bila je nna dva sprata I sa izbom od klesanog kamena, prozori I vrata iznutra gotski, kameni odzaci, kameni drzaci za oluke I puskarnice. Cela kula prekrivena je plocom. Gorela je u razurama Samobora vise puta, I obnavljana. Posle paljevine 1941 nije vise obnavljana. I danas se njena omedjina zove Bajovica Kula. Pasovi: Marko – Milos – Savo – Simo – Milos.
Treci Markov sin je David, i po njemu su njegovi potomci Davidovici. Posle odlaska iz Prijeke  kule naselise se u Dolu, gde je i danas stara kuca Davidovica.Davidovi sinovi su Djuro I jedan kome se nezna ime.Djurov je Milos, a njegovi sinovi su  Pavle i  Duka. Pavlovi su Sava i jos
 jedan  cije ime  ne znamo. Po Savi ce mo pratiti citulju  Davidovica od 1650. Dukini potomci prozvase se Dukici i odselise se u Srbiju. Davidovic i njihov  ogranak Dukici placali su posebne harace. Pasovi: Marko – David – Djuro – Milos – Pavle.
Cetvrti Markov sin je Jovan, pop, zvani Djak. On se iz Prijeke omedjine naselio pri samom Polju, u Dolu, koji ce po njemu nazvati Popova dola, kako se I danas zove. Njegovi se potomci preselise dalje u Polja, u Kamenice, gde se I danas nalaze omedjine Popovica kuca, koji se Popovicima nazvase po popu Jovanu. Jovanovi sinovi su Simo I Joko. Jokov je Simo, a Simov je Jeftan, koji se odselio u Bosnu I od njega vodi porodica Jeftanovic u Sarajevu. Simov je Joko, Jokov  Tomo I Tomov Jovo, cije ce mo potomke dalje pratiti prema cituljama. Pasovi su: Marko – Jovan – Simo- Joko – Tomo.
Od cetiri sina Markova znamo, kako je receno samo za njihovih sest potomaka. Tako istoznamo po jednog od njihovih sinova, unuka I praunuka. Ovo je bio period okome je predanje Samoborana dosta nepotpuno, mozda zato sto je bilo dost pomora od kuge, pogibija, buna, seoba. Posle cetiri generacije moci ce mo da pratimo samo potomstvo cetvorice, I to onih koji su ostali da zive u Samoboru.
Udut samoborski razdelili su jos Markovi sinovi na cetiri dela. Istocni deo pripao je Slijepcevicima, do njih je udut Davidovica, do ovih Popovica, a zapadni deo sela  pripao je Starovicima. Tako su I danas smestene njihove kuce, staje I zemlja oko njih, dok je ostala zemlja, oranica I kosanica, izmasana po celom udutu, a pasnjak je uvek bio zajednicki. I grobov pred crkvom idu istim redom.
U Samoboru su se, dakle, jos samo sinovi Markovi zvali Omakalovicima, a vec se njegovi unuci zovu njihovim imenima. Samoborani su uvek sa postovanjem  I ljubavlju pricali o staroj postojbini Drobnjaku. Neprekidno su odrzavali veze sa njima, govoreci davnjasnjim saplemeincima kao o bliskim rodjacima. Nekoliko puta su za  vreme razura bezali da se sklone kod svojih u Drobnjake. I danas se u Drobnjaku, u Poscenju, jedna livada zove Samoborska bara. Dalji razvoj cetiri samoborske porodice pracen je po cituljama. Citulja je do kraja XVIII veka bila zajednica za ceo Samobor. Razdvojena je tada na ceriri bratstva. Sve su izgorele 1914. Sacuvan je samo prepis citulje porodice Starovic. Citulje smatramo samo pouzdanim izvorom, jer su u njih unosena imena svakog umrlog  muskog I zenskog stanovnika Samobora.Svak je dobro pazio da njegov predak bude zapisan u citulju. Kako su ove citulje citane svake godine na prekadama u svakoj kuci u selu, bio je veliki broj onih koji su ih znali   napamet. Imena zena iz tih citulja nisu unosena u ovaj rad, jer nisu rodjene u Samoboru. Najpotpuniji su podatci za porodicu Slijepcevic, jer se od 1900. godine najmanje iseljavala. Sve citulje su pocinjale rijecima: “Da pomjanet rab boziji arhijerej Melentija I Savatija, monahinja Jeftimija I Teodosija”, aposle su dolazila imena umrlih iz svakog brastva. Ne zna se da li su ova svestena lica pripadala porodici Omakalovica.

**Iseljenici iz Samobora**

Nema nijednig sela u predelu Gacka koje je, srazmerno broju stanovnika dalo vise iseljenika no sto je to Samobor. Iseljavalo se u Bosnu, Srbiju, Hercegovinu, Crnu Goru, Slavoniju, Vojvodinu, Kosovo, u Ameriku. Zna se da se useljavaju vec posle cetiri generacije nakon njihovog dolaska u Samobor. Veca iseljavanja pocinju pred Prvi Svetski rat, najveca su posle oslobadjanja 1918, a nesto manja posle Drugog svetskog rata. Za poslednjih 70 godina broj iseljenih prema onim koji su ostali u srazmeri je 4:1. Najcesci uzroci iseljavanja su: deobe domacinstava, prenaseljenost, ne rodne godine, epidemije, opustosena sela posle buna, turska nasilja, zaduzenost, padanje u kmetski polozaj, dobijanje zemlje……….
Medju najstarije iseljenike spadaju Jeftovici. Polovinom 17. veka odseli se Jeftan Popovic, najpre u posavinu, a odatle u Sarajevo. Po Jeftanu su se njegovi potomci prozvali jeftanovici. Postali su bogati I ugledni trgovci. Ubrzo posle Jeftanovica – Popovica odselio se mladic Risto Slijepcevic u Sarajevo. Tu se ozeni udovicom Despom. Umro je mlad, pa se njegovi sinovi prozvase Despici. Neki njegovi potomci zive I danas u Sarajevu, Beogradu, po Evropi. Obogatili su se trgovinom I bankarstvom, postali ugledni po bogadstvu I narodnim poslovima. Potomci popa Baja Slijepcevica, koji je podigao kulu u Samoboru 1588, odselise se u bosnu – u Snagovo kod Zvornika. Danas se zovu Stanisici.
U okolini Uzica zive potomci Bajovica – danas pod imenom Bojovici. Slave Sv. Savu I znaju da su se doselili iz Samobora. Jedan od njih, kapetan Bojovic, bio je 1935 u sluzbi kod kneza Djordja Karadjordjevica na Belju. Potomci Rasa Slijepcevica nastanise se u selu Pustoljani kod Nevesinja, gde I danas ima nekoliko njihovih domova. Docnije neki od njih preselise se u Nahorevo kod Sarajeva gde I danas zive.
Potomci Duke Davidovica preselise se u okolinu Uzica. Danas tamo zive kao Dukici. Kujundzici – Popovici su ogranak Starovica, a poticu od Jovana zvanog Kujundzija. Verovatno je kovao Srmu, po cemu je I dobio ime. Najpre su se preselili u Posavinu, odakle se neki vratise u okolinu Zvornika I Vlasenice, od kojih potice I Prota Zarija Popovic, iz cijeg je teftera stampano nekoliko zapisa u Srpskoj Akademiji Nauka.
Dabovici su ogranak Starovica, a iselili su se u Bosnu 1776. godine.
Radosi su porodica koja stanuje kod Stoca u Hercegovini. Slave sv. Savu I imaju isto predanje kao I Samoborani. Oni misle da su se doselili iz gacka pa su mozda ogranak Samoborana. U Samoboru nije na njih sacuvano nikakvo secanje.
Slijepcevica ima iseljenih u raznim nasim krajevima. Dve kuce su u Prijedjelju kod Foce. Tri domacinstva u krupcu u Borcu, Tri domacinstva u Riocima kod Bilece, u okolini leskovca su tri kuce, u Urosevcu 5; ima ih i u okolini Bijeljine u Loparama, Osmacima kod Vlasenice, u Kozicama u Slavoniji, u Novom Sadu, Adi, Nisu, kod Bosanske Dubice I Gradiske, u Glini, u Crvenki, Sarajevu, Beogradu.

**Preuzeto iz knjige Milosa Slijepcevica "Samobor - selo u gornjoj Hercegovini"**

[Sadrzaj](http://www.slijepcevic.co.cc/Index.htm) | [Istorija](http://www.slijepcevic.co.cc/Istorija.htm) | [Prezimena](http://www.slijepcevic.co.cc/SurImena.htm) | [Lista Imena](http://www.slijepcevic.co.cc/Imena.htm)

**This Web Site was Created by:** **Nemanja Slijepcevic**