DUBROVČANIN IVAN STOJKOVIC I PARIŠKO SVEUČILIŠTE

André TUILIER, Paris

U arhivu Pariškog sveučilišta, koji se nalazi u sastavu knjižnice Sorbonne, pohranjena su dva dokumenata o dubrovačkom dominikancu Ivanu Stojkoviću koji je između 1417. i 1422. godine studirao u glavnom gradu Francuske. Potrebno je istaknuti da ta dva važna dokumenta osvjetljuju likovnost ovog uglednog Dubrovačana iz prve polovice 15. stoljeća, kojeg, kao što je poznato, odigrao vrlo značajnu ulogu na koncilu u Baselu (1431—1449.) i pripremio put zbližavanju Crke i Latica na saboru održanom u Ferrari i Firenzi (1438—1439.)

Dva zapisa o Ivanu Stojkoviću u već spominjanom arhivu knjižnice pariške Sorbonne uzeta su iz „knjige prokuratora“ englesko-njemačke nacije na Pariškom sveučilištu. Dubrovčanin Ivan Stojković je kao Hrav pripadao baš toj četvrtjoj naciji, koja je na Pariškom sveučilištu okupljala predavače i studente porijeklom s Britanskog otočja, iz njenakačkih krajeva i pripadnike srednje i istočne Evrope. Radi boljeg razumijevanja potrebno je objasniti podjelu predavača i studenata Pariškog sveučilišta u srednjem vijeku na četiri nacionalne grupe. Osim englesko-njemačke „četrte“ nacije, kojoj je, kako smo vidjeli, pripadao i naš Ivan Stojković, na Pariškom su sveučilištu postojale još tri nacije: francuska, pikardika i normanska. Ova podjela na četiri grupe-nacije utvrdila je još u prvoj polovici 13. stoljeća. Od tog razdoblja svaka nacija ima svojeg izabranog prokuratora koji upravlja poslovima svoje nacije, predstavlja je pred sveučilišnim, crkvenim i svjetovnim vlastima i vodi napiskane stutom predviđenih skupova.

1 Za podatke o životu i radu Ivana Stojkovića vidij A. KRCHNAK, De vita et operibus Iohannis de Ragusa, Romae (Lateranum), 1960, VI—110 str. Kronološke podatke, koje autor donosi, treba na nekim mjestima poboljšati odrediti.

Prvi zapis o Ivanu Stojkoviću u „knjizi prokuratora” englesko-njemačke nacije na Parškom sveučilištu datiran je 13. stedenoga 1421. godine.3 U to vrijeme dubrovački dominikanac već četvrtu godinu boravi u francuskom glavnom gradu jer je u Parizu stigao u proljeće 1417. godine.4 Izvori nam omogućuju da pratimo njegovu sveučilišnu karjeru. Na temelju pismenog svjedočanstva, o kojem čemo kasnije govoriti,5 može se sa sigurnošću zaključiti da je Ivan Stojković postao stupanj magistra i doktora teologije 5. studenoga 1420. Dakle, kada nalazimo prvi zapis o Ivanu Stojkoviću u arhivu englesko-njemačke nacije, on je već godinu dana nosilac stеченih sveučilišnih naslova. Međutim, čini se da dominikanski teolog iz Dubrovnika tada još nije dovoljne poznan u pariškim intelektualnim krugovima, što potvrđuje i prvi zapis o njemu, koji ga navodi tek opisom: izaivest dominiakanae te (tj. englesko-njemačke) nacije — quidam locabita de eadem natione.6 Ivan Stojković je, kako nam je poznato, pripadao redu svetog Dominika.

U nacrtu svemu, prvi zapis o slavnom dominikancu iz Dubrovnika nije bez važnosti jer je ona, kako iz zapaista vidimo, bio pozvan na proslavu englesko-njemačke nacije, koja se održavala 16. studenoga svake godine. Taj se datum podudara s liturgijskom godinom sv. Edmunda Richa, nekadašnjeg pariškog profesora i canterburyjskog nadbiskupa koji je umio u početku 16. studenoga 1240. i proglasen zaštitnikom englesko-njemačke nacije na Parškom sveučilištu.7

Opisana rečenica kojom je u sveučilišnom arhivu označen Ivan Stojković ne dovodi u sumnju identitet ovog hrvatskog redovnika jer je on u vrijeme tog prvog zapaista od njemu zacijelo jedini magistar teologije reda svetog Dominika u krilu englesko-njemačke nacije na spomenutom sveučilištu. Može biti iznenađujuće što Ivan Stojković u to vrijeme (1421.) nije bio poznatiji. Ali kako je pripadao redu braće propovjednika, Ivan Stojković nije, bez sumnje, redovito pojavljivao skupštine svoje nacije. Prosački redovi dominikana i franjevaca imali su poseban položaj unutar pariškog sveučilišnog staža s kojim su od polovice 13. stolje-
Ivan Stojković pozvan na gudinju overano spomenute nauje na Perškom svračilju.
Pariz, Knjižnica Sorbonne, Registar Anglo-njemačke nacije br. 5, fol. 100b (13. svibnja 1422.): Ivan Stojković traži da mu se izda diploma i preporuka Pariskog sveučilišta za put u Rim.
ča kao i sa svjetovnim teolozima često dolazili u sukobe. Dominikanci i franjeviči imali su odvojene rezidencije; dok su franjevci bili smješteni u samostanu Cordeliers, dominikanci su bili nastanjeni u Ulici Saint-Jacques, južno od Sorbonne, zbog čega su ih nazivali jakobinci. Ivan Stojković je također mozo stanovao u Ulici Saint-Jacques i bilo je potrebno njegovu promaknuću u suspanj magistra teologije kako bi s njegovim prisustvom na "parkom sveučilištu bilo u potpunosti englesko-njemačke nacije. U pravilu, u radošću skupštine spomenute nacije stjelovali su predavači i studenti koji su svoje akademinske radove stekli na fakultetu "artišu" (slobođenih umijeća), bez kojih nije mogli ni studirati ni predavati na tri više fakulteta Pariskog sveučilišta: teološkom, medicinskom i pravnom. Poznato je da se, osim rijetkih izuzetaka, od kandidata za sveučilišne naslove na tri spomenuta fakulteta tražio stupaj magistra "artiša". Ivan Stojković je, kao što smo vidjeli, stigao u Pariz 1417. godine kao bakalaur teologije. U to vrijeme bilo je uključeno da nako posegne sveučilišni naslov iz teologije bez prethodnog naslova magistra "artišu". Poznato je da je ovaj ugledni dominikanac iz Dobrovnika prije toga studirao na sveučilištu u Pažovi, ali nije sigurno da je u istem gradu postigao naslov magistra "artiša" i bakalaures iz teologije.

Svakako da o tom objašnjenju leži odgovor na pitanje zašto je Ivan Stojković prije početka titule magistra i doktora teologije na Pariskom sveučilištu 5. studenoga 1420. godine ostao nepoznat englesko-njemačkoj naciji, čiji su profesori i studenti stekli svoje akademinske radove na gradu na obalama Seine, ali čin se aktivno uključio u njezin rad, nametnuo se svojim kolegama i studentima svojom bogatom kulture i izvanrednom ličnostima. Stoga i nije krenuo da bi naši javni protiv napade hlađana. Edmudica (16. studenoga 1421. Pariskom sveučilište povjeren misiju kod pape Martina V. i cara Sigismunda kako bi pripromio sabor koji je papa trebao sastati u skladu sa željama izraženim na općem saboru u Konstanzu. U taj misli Stojković prati kolega Filipa Marescha, magistar "artišu" i bakalaures kanonskog prava, član francuske na-


9 Naslov "magistar artišu" bio je zapravo obavezan za studente koji su uspjeli nastaviti studij na teološkom fakultetu.

10 Ivan Stojković studira u Papovi između 1414. i 1417. Usp. L. GARGAN, Le studio teologico e la biblioteca dei Domenicani a Pavia nel tred et quattuorento, Pažovi, 1937, str. 55. i 168. Prema informacijama ovog autora, naš je Đubovčanin u tim gradu u granima magistrat teologije, ali zgodni osobitosti ovog sveučilišta magistrata iz Papove nije dozvole svom nosioci da prelaze na nekom drugom sveučilištu. Zgodna toga je i Stojković morao postići naslov magistra i doktora papskog teološkog fakulteta jer je jedino na taj način mogao predavati na Pariskom sveučilištu i izlagati na skupovima svoje nacije.

cije na istom sveučilištu. Da bi izradio povjereni zadatak, izašlalicima su bile potrebne vjerodajnice, pa je Ivan Stojković uputio molbu nadležnim sveučilišnim vlastima. Njegova je molba izričito navedena u „knjizi prokuratora“ englesko-njemačke nacije, što je drugi zapis Pariskog sveučilišta u odjelima Dubrovčana.


Poslije 2. svibnja 1422. više ne nalazimo Stojkovićevu ime u arhivu spomenute nacije, što nije nimalo izn adidasu je jer je na Dubrovčan po želji Pariskog sveučilišta bitno napustio glavni građ Francuske kako bi ispuno povjereni mu misiju. Poznata nam je važna uloga koju je ovaj hrvatski teolog odigrao na sinodi u Pavi i Sieni (1423–1424.), što je ujedno bila priprema na koncil u Baselu. U to vrijeme Ivan Stojković je već u vezi s kardinalom Juliijanom Cesarinijem, s kojim se zacijelo upoznao za vrijeme studija na Padovanskom sveučilištu. Kada je kardinal Cesarini bio imenovan papinim zastupnikom na saboru u Baselu, zadužio je našeg Stojkovića da u njegovoj odanosti predsjedni koncilim sjednicama. Uloga dubrovčkog svinjakana na tom saboru pripada povijesti.

Između 1435. i 1437. godine Ivan Stojković vodio je poslanstvo Baselskog sabora Ivana VIII. Paleologu i ekumenskom patrijarhu Josipu II. s Carigrad kako bi zajednički pripremali ujedinjenje istočnih i zapadnih kršćana. Budući da je bio rodom iz Dubrovčana, je u cijelosti poručio svoju naciju o povjerenom zadaću.


14 A. KRCINAK, nav. dj., str. 9–10. Stojković je sa sveje strane od prokuratursa englesko-njemačke nacije zaražio željne isprave, koje mu je izdao rektor Pariskog sveučilišta.


16 Cesairini je prvog godina rača Sabora obavljao različite misije, tj. do raskida Baselskog sabora s rimskim pravosluženkom.

rovnika, koji je u to vrijeme mjesto političkih i vjerskih susreta tih dvaju svijeta, hrvatski je teolog bio predodređen da ispuni povjerenu mu misiju. 18 Ivan Stojković je najvjerojatnije vrlo dobro poznavao grčki, 19 a uz to je bio zaokupljen problemom jedinstva kričanskog svijeta. Njegovi su pogledi u tome dobro poznati i njegova Razprava o Orkvi (Tractatus de Ecclesia), koja je 1983. nakon u izvornoj obradi F. Šanjaka, A. Krčmak i M. Biškupa, 20 omogućila nam do smjernico njegove vjerske poglede na mišenu liniju Genova i drugih velikih teologa 15. stoljeća. Cetiri stoljeća kasnije vidi moj utjecaj ih miši u djelu J. J. Strossmayera koji će biti također pristao zbivanja katoličkog Zapada i pravoslavnog listoka.

Zbog važne misije, koju je morao obaviti, Ivan Stojković nije dugo boravio u Parizu, ali unatoč tome nije ostao nezapažen a plonom gradu Francuske. Čim se uključio u rad sveučilišnih foruma, njegova je izuzetna ličnost ubrzio privukla pažnju sveučilišna. Poznavajući Stojkovićevo djelovanje na Pariskom sveučilištu, ne može nas iznena-diti što o njemu nalazimo trag u „knjizi prokratora“ englesko-njemačke nacije u 15. stoljeću.


Les archives de l'Université de Paris, conservées à la Bibliothèque de la Sorbonne, présentent deux mentions de Jean Stojković de Raguse, qui devait poursuivre ses études dans la capitale de la France entre 1417 et 1422. Les deux mentions sont empruntées au "Livre des procureurs" de la nation anglo-allemande de l'Université de Paris. En qualité de croate, le Ragusain appartenait effectivement à cette nation, qui regroupait les maîtres et les étudiants originaires des îles britanniques, du monde germanique et de l'Europe centrale et orientale.

La première mention de Jean Stojković remonte au 18 novembre 1421. Son nom figure, en effet, parmi les invités d'honneur pour la fête de la nation anglo-allemande.

Sa deuxième mention est du 2 mai 1422, date à laquelle il demande à sa nation universitaire de lui délivrer l'attestation de son grade de maître et docteur en théologie et les recommandations nécessaires à l'accomplissement de sa mission d'envoyé de l'Université de Paris auprès du pape Martin V et de l'empereur Sigismond.

Du fait des missions importantes qu'il devait remplir, Jean Stojković n'avait pas séjourné longtemps à Paris. Mais il n'avait pas resté inaperçu dans la capitale de la France. Sa personnalité exceptionnelle avait rapidement attiré l'attention de ses collègues parisiens, dès qu'elle avait pu se manifester dans les assemblées universitaires. C'est pourquoi elle apparaît dans le "Livre des procureurs" de la nation anglo-allemande de l'Université de Paris au 15e siècle.

43